**Эллисон Лин Коннор**

**(Allison Lyn Connor)**

**Автор – Troll99**

**Терминатор: Хроники Сары Коннор**

****

**2016 г.**

**Содержание**

**Предисловие.................................................................................................................................3**

**Глава 1...........................................................................................................................................4**

**Глава 2.........................................................................................................................................12**

**Глава 3.........................................................................................................................................21**

**Глава 4.........................................................................................................................................34**

**Глава 5.........................................................................................................................................45**

**Глава 6.........................................................................................................................................66**

**Глава 7.........................................................................................................................................79**

**Глава 8.........................................................................................................................................87**

**Глава 9.........................................................................................................................................96**

**Глава 10.....................................................................................................................................108**

**Глава 11.....................................................................................................................................119**

**Глава 12.....................................................................................................................................130**

**Глава 13.....................................................................................................................................143**

**Глава 14.....................................................................................................................................155**

**Глава 15.....................................................................................................................................168**

**Глава 16.....................................................................................................................................182**

**Глава 17.....................................................................................................................................196**

**Глава 18.....................................................................................................................................212**

**Глава 19.....................................................................................................................................223**

**Глава 20.....................................................................................................................................235**

**Эпилог от переводчика..........................................................................................................249**

**Предисловие**

*Сиквел «Эндшпиль». В жизнь Кэмерон Коннор и Джона Коннора входит кто-то новый. Как изменится их жизнь и что ждёт их в ближайшие годы. Побеждён ли Скайнет навсегда или он снова восстанет, как феникс, и попытается уничтожить людей?*

Это пятая и заключительная история в рамках серии «Каникулы» и прямое продолжение фанфика «Эндшпиль», а это значит, что для понимания отношений и характеров персонажей, изображённых в этой истории, настоятельно рекомендуется прочитать первые четыре части: «Ночь, изменившая всё», «Зимняя Сказка», «Лето Перемен», а также «Эндшпиль» если, конечно, вы их уже не читали, иначе могут возникнуть вопросы к поведению и поступкам героев.

Акцент повествования смещается и вращается вокруг нового персонажа, но в целом это история о семействе Конноров, рассказанная в атмосфере, присущей данной серии в целом. По ходу взросления Эллиcон Лин мы будем проходить через ключевые этапы её жизни и снова встретим уже знакомых нам героев.

Приятного чтения!

Перевод фанфика – **Doris**

Редакция финальной версии ‑ **Doris и Роман Листратенко.**

Для [http://terminator-scc.net.ru/](http://terminator-scc.net.ru/forum/35-2535-1) и <vk.com/terminator_sarahconnorclan>

**Глава 1.**

«Она такая крошечная»!

«Конечно, так и есть! Дети в её возрасте, как правило, крошечные, Кэм, и она не исключение»!

«Но»...

«Никаких «но», Кэм, ты прекрасно знаешь, насколько велики человеческие дети в этом возрасте».

«... Но я боюсь, что смогу причинить ей боль. Она такая хрупкая»!

«Нет, Кэм. Ты держишь её так, как и должна».

Кэмерон посмотрела на Джона слегка смущёнными глазами, хотя её лицо просто светилось от счастья. Свёрток в её руках слегка пошевелился и чуть зевнул, прежде чем снова успокоиться. Глаза Кэмерон на мгновение скользнули по маленькой девочке, которую она держала в руках, и лёгкое выражение страха отразилось на её лице.

«С ней что-то не так? Почему она подняла такой шум? Правильно ли я её держу? Я ей не нравлюсь»? – прекрасный киборг, некогда известная как Кэмерон Филлипс, но теперь носящая имя Кэмерон Коннор, законная жена Джона Коннора, так быстро лепетала вопросы, что Джон едва понимал их, и он определенно не имел возможности ответить на них так быстро как их задавали. Огромные карие глаза смотрели на него слегка неуверенно и глубоко обеспокоенно. Никогда ещё в её существовании она не чувствовала себя так неуверенно, как сейчас.

Джон ласково улыбнулся своей супруге и его рука, заботливо обняла плечи Кэмерон, прижимая её к себе. Его глаза остановились на маленькой девочке, которая теперь мирно спала в заботливых руках Кэмерон, а затем посмотрел в карие глаза, выжидающе смотрящие на него.

«Нет, Кэмерон, ты всё делаешь правильно. Думаю, она просто хочет спать и поэтому зевает. Я почти уверен, что с ней всё в порядке, и я совершенно уверен, что она тебя очень сильно полюбит. Но она всё ещё маленький ребёнок, и она никогда не видела тебя раньше». – он тихо рассмеялся: «Ты видела, как долго она засыпала».

Его палец нежно коснулся крошечного кулачка маленькой девочки, и он вдруг раскрылся и ухватился за большой палец, отвечая ему. Лицо Джона мгновенно вспыхнуло в широкой улыбке, и он посмотрел на ребёнка с любовью. Возможно, он встретил её всего несколько часов назад, но он уже знал, что любит её.

«Как ты можешь быть уверен»? – голос Кэмерон был не только немного смущённым, но и немного грустным: «Большинство людей меня не любят». – её лицо отражало то, что она чувствовала. Возможно, ранее её не заботило, как к ней относились другие люди, но теперь это было не так.

«Некоторым ты не нравилась»! – Джон поправил её серьёзным голосом и посмотрел на неё: «Но теперь они так не думают. Те, кто увидят настоящую Кэмерон, они... Они... Они просто должны полюбить тебя»! – он склонился к ней и нежно поцеловал в губы. Он вспомнил, как трудно было Кэмерон ладить с другими людьми раньше. Но затем они отправились в те роковые зимние каникулы, встретили Андреа и Тима; пережили ужасные летние каникулы, когда она подружилась с Крисом... Кэмерон сильно изменилась, и теперь всё было хорошо.

Крошечная ручка, держась за его палец, внезапно отпустила его и начала резко махать по воздуху, как будто ища, за что можно ухватиться.

«Вот»! – Джон мягко подтолкнул жену и указал на ищущую руку: «Дай ей свой палец»!

Кэмерон на мгновение нерешительно взглянула на него, но после того, как он решительно кивнул ей, она мягко переместила ребёнка так, что теперь она прижала её к левой руке, в то время как осторожно придвинула правую руку к крохе, всё ещё машущей в воздухе и не зная за что ухватиться. Как только её указательный палец приблизился к ней, Кэмерон почувствовала, как маленький кулачок обернулся вокруг её пальца с удивительной силой, и девочка издала удовлетворённый звук, полностью успокоившись.

«Видишь? Ты ей уже нравишься»! – Джон сиял, глядя на Кэмерон, и когда она повернулась к нему лицом, он мог видеть, как она просто светилась. Широкая улыбка украшала её прекрасные черты, а её глаза сверкали как звёзды на ночном небе.

Они сидели молча несколько минут, просто наслаждаясь видом девочки на руках Кэмерон. У Джона почему-то сложилось впечатление, что Кэмерон никому не позволит забрать у неё ребёнка прямо сейчас. Он тоже хотел её подержать, но знал, что потом будет ещё достаточно возможностей. Сейчас он просто сидел, принимая во внимание очевидное увлечение Кэмерон ребёнком. Он знал, как сильно она изменилась за последнее время, но всё равно удивлялся, насколько сильно она развила свои эмоции и как быстро впустила кого-то в своё «сердце».

«Ты уже решила, как мы её назовём? Конечно, у неё есть имя, но как-то... Амелия... Кажется неправильно». – по его лицу было видно, что это имя ему совершенно не нравится.

Кэмерон мгновение выглядела нерешительно, прежде чем повернула к нему огромные глаза. Однако она промолчала.

«Кэм»?

Она на мгновение опустила голову, а затем снова подняла её: «Было бы неуместно, если бы мы назвали её Эллисон»?

Джон знал, почему она не была уверена в этом предложении. Один взгляд в виноватые глаза его жены, и он понял, что это было желание, которому он никогда не мог бы отказать. К тому же... Эллисон было хорошим именем. Поэтому он покачал головой: «Нет, это не было бы неуместно. Наоборот, я думаю, что это было бы очень хорошо. И мне оно нравится». – он ободряюще улыбнулся своей супруге.

Кэмерон не была уверена, что она сделала правильное предложение, и она напряжённо ждала ответа Джона. Но как только он подтвердил, что всё в порядке, светлая улыбка распространилась по её лицу, и она решительно кивнула: «Мне оно тоже нравится». – каким-то образом она чувствовала, что получила бы небольшое искупление за то, что она сделала в будущем с девушкой, которая служила шаблоном для её внешности. Возможно, она покончила с Эллисон Янг, когда она ещё была дроном для своего злого создателя, Скайнет, но она должна была убедиться, что у Эллисон Коннор будет счастливая и долгая жизнь.

Джон посмотрел на Эллисон, на секунду почти погрузившись в свои мысли, а затем его лицо осветилось, и он повернулся ко всё ещё улыбающейся Кэмерон: «Эллисон Лин Коннор. Думаю, её нужно назвать Эллисон Лин».

Его жене потребовалось не больше секунды, чтобы кивнуть, и её улыбка, если это вообще возможно, стала ещё немного шире.

Как будто девочка почувствовала, что они говорят о такой важной вещи, как ее имя, проснулась, и её сонные глаза сначала взглянули на улыбающуюся Кэмерон, а затем перешли на Джона. Через секунду её взгляд вернулся к Кэмерон, и она снова улыбнулась перед тем, как закрыть глаза. Улыбка осталась на лице ребёнка, и её пальцы плотно обхватили указательный палец Кэмерон.

Кэмерон посмотрела на Джона, и он увидел, как её глаза заблестели от влаги: «Она улыбнулась мне, Джон! Я ей нравлюсь»!

«Кому бы ты не понравилась, Кэмерон».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Итак, это новый член нашей семьи»! – голос Сары прервал момент, и Джон с Кэмерон посмотрели на маму Коннор, которая только что вошла в комнату. На её лице было видно предвкушение, когда она смотрела на свёрток в руках своей невестки.

«Да, мам, познакомься с Эллисон Лин Коннор». – Джон гордо улыбнулся матери.

Сара подошла к ним, и когда она приблизилась, то заметила крайнюю осторожность, с которой Кэмерон держала крошечного ребёнка на руках и видела светящееся лицо девушки-киборга. Не было никаких сомнений, что она уже приняла девушку в своё сердце и сделает всё, чтобы защитить её.

«Могу я подержать её минутку»?

Кэмерон почувствовала необъяснимое нежелание передавать Эллисон Лин своей свекрови и на секунду заколебалась. Она хотела держать своего ребёнка на руках. Она мгновенно стала иррационально беспокоиться о дочери и не хотела отдавать её, даже на секунду. К счастью, Джон решил проблему до того, как его мать рассердилась: «Я не думаю, что это было бы разумно прямо сейчас, мама. Она только что уснула, и мы не хотели бы её будить». – он посмотрел на жену, потом повернулся к Саре и улыбнулся ей: «Это была настоящая битва, чтобы успокоить её. Если бы не Кэмерон»... – он замолчал и снова посмотрел на жену, которая вернула ему благодарный взгляд.

Сара кивнула. Она понимала нежелание в глазах Кэмерон, но также знала немного о младенцах и какое-то время была довольна тем, что просто наблюдала за своей внучкой. *Внучка! Она теперь бабушка?* Внезапно её осенило. Её сын, её мальчик, который был подростком некоторое время назад, теперь был отцом. Хорошо, приёмным отцом, но тем не менее. В конце концов, он не мог быть биологическим отцом, ведь его жена была машиной из будущего. Но самое страшное, что это сделало её бабушкой!

Джон посмотрел на свою мать, как ястреб, увидев, как её глаза немного расширились, и вспышка ужаса пробежала по её лицу: «Что-то случилось, мама»?

Сара покачала головой: «Нет, всё идеально. Мне только что напомнили, что я старею»!

«Ты? Старая»? – Джон запнулся: «Никогда! Возможно, ты самая жёсткая мать на свете, но старая? Мне так не кажется»!

«Конечно, Джон! Ради всего святого, я бабушка»! – её голос трепетал от волнения.

Джон понял это и улыбнулся ей: «Ну, да, теперь ты бабушка, мама. Но это не делает тебя старой». – он поспешил с объяснениями, увидев предостерегающее поднятый палец матери после того, как назвал её «бабушкой».

«О, заткнись, Джон»! – Сара закончила разговор с небольшой улыбкой и повернулась к Кэмерон, которая с интересом следила за дискуссией между мужем и свекровью, в то время как бережно прижимала и медленно нежно укачивала её приёмную дочь на руках.

«Она очень похожа на тебя»! – Сара ахнула от удивления, теперь она внимательно смотрела на Эллисон Лин, видя её каштановые кудрявые волосы и лицо, которое очень напоминало Кэмерон.

«Да, нам повезло, правда, Кэм»? – Джон ответил за жену и улыбнулся матери.

«В ней есть что-то с»... – Сара замолчала и кивнула в сторону ребёнка.

«Ты имеешь в виду, та ли она Эллисон, о которой рассказала нам Кэмерон»?

Сара кивнула.

Джон покачал головой: «Нет, её имя... Было... Амелия, и она сирота. Её родители были убиты в перестрелке в торговом центре несколько недель назад». – его глаза внезапно посмотрели вдаль, и ему нужно было мгновение, чтобы вернуться в настоящее: «Нам повезло, что именно нас подобрали её приёмными родителями». – внезапно его лицо приобрело немного хитрое выражение: «Ну, это, возможно, было связано с тем, что Джон Генри покопался в настоящих базах данных».

«Вы же не»..? – Сара недоверчиво посмотрела на сына, но её лицо почти мгновенно вспыхнуло озорной усмешкой.

«Именно»! – Кэмерон невозмутимо использовала своё лучшее выражение «страшного робота», которое она очень редко использовала с тех пор, как вышла замуж за Джона. В основном только тогда, когда она пыталась подшутить над свекровью.

«Вы двое»... – Сара покачала головой и улыбнулась от уха до уха. Потом она стала серьёзной и пристально посмотрела на Кэмерон: «Как получилось, что ты согласилась удочерить ребёнка»?

«Джон хотел завести ребёнка».

«Я знаю, что он это хотел, но как насчёт тебя? Ты тоже хотела ребёнка или ты просто хочешь, чтобы Джон был счастлив»?

«Да»!

«Да, что»?

«Я хочу, чтобы Джон был счастлив».

Сара выглядела растерянной.

«И я тоже хотела *ребёнка*». – Кэмерон добавила с хитрой усмешкой, безошибочно подчёркивая слово «ребенок».

Теперь настала очередь Сары выдохнуть с облегчением, и она тепло улыбнулась юному киборгу. Она кивнула ей и посмотрела на Эллисон Лин, уютно свернувшуюся в объятиях Кэмерон, крепко спящую с улыбкой на лице, в то время как её маленький кулачок по-прежнему сжимал палец Кэмерон: «Просто видя, как ты держишь её, я никогда не смогла бы сомневаться, что ты говоришь мне правду».

Лицо Кэмерон стало серьёзным, и она посмотрела прямо в глаза Саре: «Я люблю Эллисон Лин и сделаю всё, чтобы защитить её и сделать счастливой».

«У меня в этом нет никаких сомнений». – затем Сара встала и бросила последний взгляд на внучку, прежде чем снова повернуться к Кэмерон, и, когда она говорила, её голос отразил шутливую суровость: «Но знай! Я всё равно хочу подержать её»!

Глаза Кэмерон на секунду скользнули на её дочь, и она прижала её немного сильнее к себе, прежде чем она посмотрела на свою свекровь: «Я знаю. Это просто»...

«Ты чувствуешь, что должна держать её прямо сейчас и не позволять никому прикасаться к ней, даже твоему мужу. Верно»? – слова Сары попали в точку, угадав эмоциональное состояние Кэмерон.

Кэмерон кивнула.

«Я понимаю. Я чувствовала то же самое, когда впервые держала твоего мужа на руках». – голос Сары нёс отчётливую меланхоличную нотку, и она резко вышла из комнаты, прежде чем молодые увидели влагу, начинающую собираться в уголках её глаз.

После того, как Сара ушла от них, Кэмерон встревожено повернулась к Джону: «Я сделала что-то не так? Должна ли я была позволить Саре подержать Эллисон Лин»?

Джон нежно погладил Кэмерон по щеке, глядя ей в глаза: «Нет, ты всё сделала правильно, Кэм. Ты всё делала так, как должна делать хорошая мать. И моя мама прекрасно это понимает. Я уверен, что ты даже убедила её полюбить тебя ещё больше, чем раньше. Она видит, что ты будешь отличной матерью».

Выражение лица Кэмерон расслабилось, и она улыбнулась ему: «Так я поступила правильно»?

Джон кивнул.

«Тогда я позволю ей подержать моего ребёнка позже». – Кэмерон решительно кивнула и повернулась к младенцу на руках. Её глаза смягчились, а губы расползлись в сияющей улыбке: «Я люблю тебя, Эллисон Лин».

«Я тоже тебя люблю, Эллисон Лин». – добавил Джон, прежде чем снова взглянуть на жену: «Вместе мы позаботимся о том, чтобы ты получила лучшее в своей жизни». – он не знал, кому на самом деле предназначались его слова... Эллисон Лин, или Кэмерон. Возможно, для них обеих.

**Глава 2.**

Через несколько дней после того, как Кэмерон и Джон привезли домой свою приёмную дочь и назвали её Эллисон Лин Коннор, девочка уже приняла тот факт, что у неё теперь новые родители. Ну, ей было всего несколько месяцев, и этот факт сделал всё проще для неё, а также для Кэмерон и Джона.

Юридические вопросы были разрешены, конечно, при существенной помощи Джона Генри и финансовой поддержке, предоставленной Кэтрин Уивер. Кэмерон и Джон, оба законные граждане США, теперь также были законными приёмными родителями маленькой Эллисон Лин Коннор, чьё измененное имя также было зарегистрировано. От её биологических родителей остались только воспоминания, фотографии и кое-какие документы.

В эти дни стало совершенно ясно, что Кэмерон стала быстро превращается в типичную гиперопекающую маму. Этот факт, в сочетании с её природой, сделал её самой жёсткой матерью, даже более жёсткой, чем её свекровь. Джон улыбался ей каждый раз, когда видел, как она держит маленькую девочку. Она была совсем не похожа на прежнюю Кэмерон! Иногда он вспоминал, какой она была бесстрастной, прежде чем призналась себе, что у неё есть эмоции.

Сара восхищалась своей невесткой-киборгом и даже открыто выказывала ей это время от времени. До Эллисон Лин Кэмерон никогда так ясно не выражала свою привязанность к кому-либо, кроме Джона, и видеть её счастливой матерью было чем-то очень новым для первой в истории свекрови, имеющей невестку киборга. Иногда Сара вспоминала, как долго Джон безуспешно пытался убедить её, что Кэмерон отличается от любой другой машины. Теперь даже последние тени сомнения были стёрты. Кэмерон определённо была другой!

Их друзья ещё не навещали их. Конечно, они уже знали о новой девочке в семье, но Джон попросил их подождать с визитом, пока всё не будет улажено; как юридически, так и эмоционально. Сегодня был день, когда они ожидали их визита. Он договорился с Кэмерон, что они пригласят всех одновременно. Несмотря на то, что Эллисон Лин очень хорошо адаптировалась к своей новой семье и приняла их обоих, а также Сару и Дерека, она всё ещё боялась незнакомцев, и поэтому её родители решили сделать это за один раз и не обременять свою дочь несколькими визитами от разных людей.

В то время как они ждали прибытия своих друзей, Кэмерон ходила по комнате с Эллисон Лин, счастливо хихикающей на руках, когда её мать качала её и пела ей мягким голосом. Крошечные ручки качались в ритме шагов матери, и карие глаза с обожанием светились на лице Кэмерон. Было более чем очевидно, что ребёнок принял Кэмерон как центр своей жизни, как самого важного для неё человека. И лицо Кэмерон светилось, когда она нежно пела своей дочери. Она также вложила маленького ребёнка в своё сердце, рядом с Джоном.

«Знаешь, я понятия не имел, что ты так хорошо поёшь».

Кэмерон повернулась к мужу и перестала петь, чтобы переключиться на него: «Я тоже этого не знала».

Джон подошёл к ней, и Эллисон Лин радостно поприветствовала его булькающими звуками и беспорядочным взмахом рук в сторону отца. Лицо Джона растянулось в сияющей улыбке, когда он поймал одну маленькую ручку: «Привет, малышка! Мама хорошо с тобой обращается»?

Счастливое лицо Эллисон Лин и хихиканье говорили о многом. Она вдруг вытащила ручку из рук Джона, резко повернулась к Кэмерон и, коротко взглянув на мать-киборга, бросилась ей на шею. Маленькие ручки сжали шею Кэмерон, запутавшись в её длинных волосах, и маленькое лицо прижалось к её щеке, полностью намочив её.

Кэмерон не имела абсолютно ничего против того, что Эллисон Лин подарила ей очень влажный поцелуй и потянула за волосы; она просто широко улыбнулась, осторожно притянула дочь плотнее к себе и поцеловала её в макушку. Она продолжила петь песню, которую пела ранее.

Джон посмотрел на неё, прежде чем решил заговорить: «Помнишь, когда мы впервые услышали эту песню»? – его глаза блуждали за пределами бесконечности, когда он вспомнил тот особый вечер на озере Тахо, когда они пошли потанцевать и закончили, полностью посвятив себя своей любви, полностью признавая, что они предназначены друг для друга.

Кэмерон кивнула ему и снова перестала петь: «Да. Я помню. Это был самый прекрасный вечер в моей жизни». – даже её глаза выглядели немного затуманенными.

«Где эта маленькая девочка, которая украла сердце Кэмерон? Я хочу с ней встретиться»! – взволнованный и чуть повышенный пронзительный голос Андреа прервал этот момент, и Кэмерон с Джоном повернулись к источнику голоса.

Андреа, вслед за Брайаном, Тимом и Изабель, ворвалась в комнату. Её лицо показывало, насколько она была взволнована. В конце концов, это был важный момент для её подруги. Она стала матерью прекрасной маленькой девочки! В одно мгновение Андреа добралась до Кэмерон, которая теперь стояла, широко улыбаясь блондинке и бережно держала Эллисон Лин в своих сильных руках.

Андреа остановилась, едва не столкнувшись с матерью и дочерью, на секунду взглянула на девочку в объятиях Кэмерон, прежде чем она улыбнулась Кэмерон: «Она такая красивая»!

Эллисон Лин несколько мгновений смотрела со слегка нахмуренным выражением на незнакомую девушку, её глаза были широко раскрыты, но она не боялась. Может быть, это была игривая внешность Андреа, может быть, её светящееся лицо или её взгляды... Эллисон Лин смотрела на неё заинтересованно и не пыталась спрятаться в груди матери. Её лицо медленно начало растягиваться в небольшую улыбку.

Андреа немного запнулась: «Можно мне её подержать на руках? Пожалуйста»? – она умоляюще посмотрела на Кэмерон.

Кэмерон снова почувствовала необъяснимое нежелание отдавать свою дочь кому-то другому, даже если это было только на секунду, так же, как она всегда делала, когда ей приходилось отдавать свою дочь кому-то другому, даже Джону или Саре. Но Эллисон Лин решила за неё. Крошечные ручки поднялись и указали на Андреа, и она издала удовлетворённый звук.

«Ты первый человек, который получил такой ответ от неё, кроме меня и Джона». – голос Кэмерон ясно дал понять, что она была удивлена реакцией своей дочери.

Андреа не ответила; она просто протянула руки и получила Эллисон Лин от слегка нерешительно выглядящей Кэмерон: «Я обещаю, что буду очень осторожна, Кэмерон».

«Лучше бы тебе так и сделать»! – голос Кэмерон был не угрожающим, но было ясно, что она будет следить за Андреа и Эллисон Лин.

«Эй, Джон, каково это – быть отцом»? – тим смотрел на своего друга с нескрываемым интересом, в то время как Изабель присоединилась к Андреа и Кэмерон. Брайан, будучи оставленным Андреа, решил присоединиться к мужчинам в комнате.

Джон ухмыльнулся от уха до уха: «Я никогда не знал, что это может быть так приятно». – он удовлетворённо вздохнул и добавил с явным юмором в голосе: «Было бы ещё лучше, если бы Эллисон Лин хоть раз проспала всю ночь».

«Я думаю, она слишком юна для этого». – Брайан присоединился к разговору: «Я также слышал, что очень умным детям не нужно много спать».

Джон весело покачал головой: «Я искренне на это надеюсь». – вдруг он посмотрел на Брайана с подозрением: «Ты пытаешься добиться моего расположения»? – затем его лицо снова осветлилось: «Без шуток, Брайан! Я точно знаю, что ты имел в виду».

Изабель тем временем присоединилась к Андреа и задумчиво посмотрела на Эллисон Лин.

«Что-то случилось, Изабель»? – Кэмерон заметила её взгляд, и он казался обеспокоенным. С тех пор, как им удалось победить Скайнет, к сожалению, потеряв двух своих друзей при этом, Изабель была для неё как сестра, и она всегда старалась защитить её, помочь ей и поддержать её.

Андреа была слишком занята воркованием с маленькой девочкой, чтобы что-то заметить. Эллисон Лин хихикала и, казалось, была вполне довольной в объятиях Андреа.

Изабель вздохнула и посмотрела на улыбающуюся Кэмерон: «Нет, всё в порядке. Я рада за вас двоих, правда. Просто»... – она прервалась на секунду, прежде чем продолжить мягким, едва слышимым голосом: «Я хотела бы быть на твоём месте, Кэмерон. Я бы хотела иметь собственного ребёнка».

Лицо Кэмерон засияло, и она улыбнулась Изабель: «Ну, я думаю, что это то, что вы должны обсудить с Тимом. Возможно, я не могла иметь собственного ребёнка, но ты»... – она замолчала, оставив конец своей мысли невысказанным. Может быть, впервые с тех пор, как она была вместе с Джоном, она не чувствовала депрессии из-за того, что не могла выносить ребёнка. У неё уже была маленькая девочка, будучи киборгом или нет!

«Я не уверена, что он согласится». – Изабель задумалась, в то время как её глаза не покидали счастливое улыбающееся лицо Эллисон Лин, очевидно, наслаждающуюся вниманием, которое Андреа посвящала ей.

«О, я уверена, что он согласится». – вдруг радостно ответила Андреа.

Изабель и Кэмерон слегка удивлённо посмотрели на Андреа. Они думали, что она была слишком занята с драгоценным грузом в руках, чтобы слушать их. Ну, они оказались неправы!

«Почему ты так думаешь»? – Изабель задумалась: «Я его очень люблю, но не уверена, что он готов быть отцом. Особенно сейчас, когда он заканчивает учёбу».

«Ты можешь знать его хорошо, но я его сестра, и я знаю его ещё лучше. На самом деле, я знаю его лучше, чем наши собственные родители». – Андреа была теперь серьёзна: «Поверь мне, когда я скажу тебе, что из него выйдет отличный отец. Может, не сейчас, но в конце концов, он захочет иметь детей».

«Ты так думаешь»? – Изабель звучала воодушевленно.

«Конечно! Ты должна спросить его, правда».

«Что моя сестра заставляет тебя делать»? – Тим мягко прошептал Изабель на ухо, внезапно появившись у неё за спиной, удивив всех, кроме Кэмерон, которая уже видела, как он подкрадывался к Изабель сзади.

Изабель удержалась, чтобы не подпрыгнуть от удивления, как он смог подкрасться к ней так быстро и незаметно, и ответила: «Она пытается убедить меня поговорить с тобой».

«О чём именно»?

«Ох, ничего особенного... Только о детях вообще и детях в частности». – глаза Изабель снова задумчиво блуждали по Эллисон Лин, которая всё ещё наслаждалась вниманием Андреа.

Тим нахмурился. Он понял, что Изабель не договаривала ему, и это было тем, о чём он уже давно хотел поговорить с ней: «Думаю, тогда мы поговорим об этом, когда вернёмся домой».

Глаза Изабель, широкие, как блюдца, посмотрели на него, и счастливая улыбка медленно поползла по её губам. *Он не сказал «нет»!*

Джон тем временем присоединился к Кэмерон и обнял её за талию, слушая и наблюдая за Тимом и Изабель с довольной улыбкой. Похоже, у Эллисон Лин скоро появится младшая подруга. Он повернулся к жене и увидел её счастливую улыбку: «Всё в порядке, дорогая»?

Сияющее лицо, повернулось к нему и нежно кивнув, ответило на его вопрос. Его губы нежно коснулись её лба, и усилившееся объятие её руки вокруг его талии в сочетании с обожающим взглядом было его наградой.

Брайан выглядел немного потерянным посреди всей этой суеты вокруг маленького ребёнка. Он, может быть, и был мягким человеком, но он никогда не умел обращаться с маленькими детьми и, честно говоря, старался избегать любых действий, касающихся таких крох. Однако вид его невесты, такой счастливой с малышом на руках, что-то всколыхнул в нём, и он вдруг начал спрашивать себя, действительно ли это так уж плохо – завести собственного ребёнка. Когда-нибудь!

Визит длился недолго. Широкий зевок Эллисон Лин сказал Кэмерон, что её дочь медленно устаёт, и это тоже не ускользнуло от Андреа.

«Мы должны уходить, Брайан. Эллисон Лин устала, и я не хочу больше обременять её нашим присутствием. Мы можем вскоре вернуться и проверить, всё ли с ней в порядке».

Хотя он выглядел немного смущённым на мгновение, Брайан быстро понял, что имела в виду Андреа, и кивнул: «Конечно, дорогая моя».

После того, как их посетители ушли, Кэмерон, Джон и Эллисон Лин остались в комнате. Эллисон Лин довольная потянулась на руках Кэмерон и широко зевнула, а её глаза медленно закрылись, и она задремала.

«Она такая красивая, когда спит у тебя на руках. Не могу поверить, что ты на неё действуешь так успокаивающе». – Джон с улыбкой покачал головой, отводя взгляд от дочери, и посмотрел на жену: «На самом деле, ты, кажется, имеешь такой эффект на всех. Ты единственная, кто может прогнать мои кошмары, просто положив руку мне на лоб или голову мне на грудь».

Кэмерон на несколько секунд оторвала глаза от крошечной человеческой девочки, спящей на её руках, и посмотрела на мужа с широкой улыбкой: «Может, она чувствует, как сильно я её люблю. И, может быть, ты знаешь даже во сне, что ты значишь для меня».

Джон безмолвно посмотрел на жену и просто не мог поверить, что она так далеко продвинулась за пределы своей программы. Никто не мог поверить, что она не человек. Она чувствовала, она выражала свои эмоции; её лицо было живым, как любое человеческое лицо. *Совершенно невероятно, что Скайнет сделал её убийцей. Моя Кэмерон, самая любящая мать... безжалостная, бездумная убийца? Невозможно! Скайнет точно бы перевернулся в гробу, увидев, что стало с его шедевром.*

Прямо в этот момент, Сара и Дерек вошли в комнату. Они сделались редкими гостями, не желая добавлять ещё пару любопытных людей вокруг Эллисон Лин.

Дерек, который медленно расслаблялся в последние месяцы и теперь был больше похож на забавного дядюшку Джона и Кэмерон, увидев её, ухмыльнулся маленькому свёрточку в руках Кэмерон: «Когда она научится играть в бейсбол? Я хотел бы научить её кое-чему в этой игре».

«Ты не смешной, Дерек»! – Сара закатила глаза, а Кэмерон только убийственно посмотрела на него и промолчала. Джон просто покачал головой над дядей, борясь с желанием громко засмеяться.

«Прости. Я работаю над этим». – Дерек смущённо объяснял, в то время как его глаза задержались на Кэмерон: «Как ты можешь считать Кэмерон смешной, но каждый раз, когда я пытаюсь пошутить, ты закатываешь глаза».

«Потому что она реально смешная».

Услышав дерзкий ответ матери, борьба Джона со смехом была проиграна, и он громко рассмеялся. Он всё ещё задавался вопросом, как его ненавидящая металл мама могла так явно полюбить его жену-киборга, даже бросая вызов своему партнёру и его дяде за свою невестку.

Кэмерон ещё не привыкла к таким открытым признаниям от свекрови и смотрела на Сару со слегка приоткрытым ртом, не веря, что она на самом деле слышала, как та говорила, что она смешная. Честно говоря... Кэмерон верила, что она постепенно понимала, что смешно, а что нет, но она никогда не верила, что Сара разделит её мнение.

Единственной, кто не выразил своего удивления, была Эллисон Лин. И не только потому, что крепко спала, надежно укрытая сильными мамиными руками. Её не волновали разговоры взрослых, и она удовлетворённо улыбалась во сне.

«Я должна унести Эллисон Лин в её кроватку». – Кэмерон нашла наилучший предлог, чтобы оставить Дерека и Сару наедине. Если и было что-то, что ей определённо не нравилось, так это слышать ссоры, которые иногда случались между Сарой и Дереком. И всё выглядело так, как будто это начнётся снова.

«Мы должны уложить её». – Джон незамедлительно отреагировал, благодарный, что его жена нашла такой хороший повод уйти, ухватившись за него обеими руками.

Сара подозрительно посмотрела на молодую семью, чувствуя, что они хотят оставить старшую пару решать свой маленький спор в частном порядке, но всё же ничего не сказала. Она просто кивнула, взглянув на спящую внучку, понимая, что Кэмерон была права.

Это был не совсем побег. Но быстрота, с которой Кэмерон и Джон покинули комнату, явно была очень близка к этому определению.

«Я думал, что ты ничего не боишься, Кэм». – Джон прошептал после того, как они были достаточно далеко от двери, так что ни Сара, ни Дерек не могли услышать его.

«Нет ничего, чего бы я могла бояться». – Кэмерон ответила категорически, но через несколько секунд добавила: «Почти ничего»...

Уши Джона оживились: «Значит, ты чего-то боишься. И что могло испугать мою жену, самого сильного и жёсткого человека на планете»?

«Потерять тебя, или Эллисон Лин». – ответ Кэмерон был коротким, но голос чётко выразил, что она чувствовала по поводу такой возможности.

Джон вдруг почувствовал себя неловко. *Я должен был знать, чего единственного может бояться Кэмерон!* Он нежно ухватил её за локоть и замер.

Кэмерон остановилась и растерянно взглянула на него, после того как она тщательно проверила свою дочь: «Джон»?

«Мне очень жаль, Кэмерон. Мне не стоило задавать такой глупый вопрос. Слушай... Я не могу обещать, что буду жить вечно, потому что не смогу. Но я могу пообещать тебе, что ты никогда меня не потеряешь». – его мягкий голос и глаза, глядящие в карие озера Кэмерон показывая ей, что он действительно вкладывал в свои слова.

Глаза Кэмерон исследовали его лицо в течение секунды, прежде чем она улыбнулась ему: «И я обещаю тебе, что ты никогда меня не потеряешь».

Мягкий зевок от самого молодого члена семьи Коннор напомнил её родителям, что они собирались уложить её в кроватку.

«Мы должны унести её в нашу комнату».

Кэмерон только кивнула в ответ на слова Джона, и они поспешили к себе.

**Глава 3.**

«Мамочка, ты готова»? – Эллисон Лин бросилась из своей комнаты вниз по лестнице в столовую, крича во всё горло, чтобы привлечь внимание своей матери, которую нигде не было видно, таща за собой огромную сумку, позволяя ей ударяться о лестницу, словно Йо-Йо, отскакивающую от каждой ступеньки. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы спуститься по лестнице и продолжить свою дикую погоню за... Ну, за чем-то, что только она знала... К столовой.

Сегодня был день, когда они, наконец, отправятся в обещанную однодневную поездку в Сан-Диего, чтобы посетить Морской Мир[[1]](#footnote-1) и несколько других достопримечательностей. По крайней мере, это то, что её папа и мама обещали ей довольно давно. Эллисон Лин ни на секунду не сомневалась, что они выполнят своё обещание. Они всегда так делали, никогда не забывая, что обещали ей. Ей так хотелось наконец увидеть китов, дельфинов, тюленей и других морских животных в реальности, а не только на экране телевизора.

«Где вы? МАМОЧКА, ПАПОЧКА»! – крики Эллисон Лин, наконец, получили желаемый эффект, когда Кэмерон быстро зашла в столовую, одетая в свой обычный наряд королевы воинов, состоящий из джинсов, сапог, майки и кожаной куртки. Возможно, их заклятый враг Скайнет не представлял для неё никакой опасности, но она всё же предпочитала такой стиль одежды, особенно если они выходили куда-нибудь, где могли быть потенциальные опасности для её дочери и мужа. И её куртка всё ещё была фиолетовой...

«Не стоит так громко кричать, Эллисон Лин. Ты разбудишь дядю Дерека». – голос Кэмерон был достаточно спокойным, чтобы привлечь внимание дочери, и достаточно забавным, чтобы показать, что ей нравится дразнить самого молодого члена семьи Коннор.

Услышав слова матери, глаза Эллисон Лин расширились от неожиданного ужаса: «Правда? Я бы не хотела, чтобы он был в плохом настроении». – даже в нежном возрасте 4 лет она уже знала, что дядя Дерек не из тех, кто просыпается в хорошем настроении, если что-то мешает его сну.

«Уже слишком поздно для этого, кузнечик»! – Дерек появился в дверях, его ещё сонное лицо поморщилось в гримасе, показывая маленькой девочке, что его не забавляют её крики и пробуждение всего дома. Однако он не мог долго держать невозмутимое лицо, так как увидел её широкие глаза, уставившиеся на него, и её рот, открытый в испуге: «Какого чёрта ты кричишь, как Банши»?

Эллисон Лин заметила, что дядя Дерек не был так зол, как притворялся, поэтому она направилась к нему и обняла его правое колено: «Мне очень жаль, дядя Дерек. Я не хотела тебя будить, правда, правда. Клянусь»! – она бросила на него самый невинный взгляд, который только могла, тот, который она узнала от своей матери, и сумела развить дальше. С таким взглядом ей удавалось добиться своего даже с её обычно такой непоколебимой и решительной матерью. У всех остальных не было шанса сопротивляться ей, когда она применяла его.

Дерек не мог не растаять при виде маленькой девочки, крепко обнимающей его колено. Два огромных карих глаза, очень похожих на глаза Кэмерон, смотрели на него, как потерянный щенок, и ореол коричневых прядей вокруг красивого лица делал его слабым каждый раз, когда маленькая девочка этого хотела. Он улыбнулся ей и взъерошил волосы: «Я знаю, Элли. Я не сержусь на тебя».

«Её зовут Эллисон Лин, а не Элли». – Кэмерон почувствовала необходимость прояснить этот вопрос, хотя она знала, что это бесполезно. Дерек решил называть её дочь либо Элли, либо, что ещё хуже... Кузнечиком. Поэтому она просто вздохнула и закатила глаза в поддельном раздражении.

«Я не против, если он называет меня Элли, мамочка». – Эллисон Лин отпустила ногу Дерека и повернулась к матери. Её глаза сияли, глядя на девушку-киборга с нескрываемым обожанием и любовью. Она очень любила свою мать, хотя теперь знала, что Кэмерон и Джон не были её биологическими родителями. Тем не менее, она ещё была в неведении истинной природы своей любимой мамы. Кэмерон и Джон решили рассказать ей немного позже, а не прямо сейчас. Несмотря на любовь, которую девочка проявляла к своей матери, Кэмерон всё ещё боялась, того момента, когда Эллисон Лин узнает, что она не человек, и никакие уговоры Джона не могли прогнать эти страхи. Поэтому она не могла решиться сказать ей. Пока.

«Я что-то пропустил»? – Джон появился на месте событий, неся рюкзак через плечо и довольную улыбку на лице. Как только Эллисон Лин заметила его приход, она буквально бросилась к нему.

«Папочка»! – её очень громкий возглас заставил Кэмерон слегка нахмуриться. *Может, мне стоит немного приглушить слух? Если она продолжит так кричать, то мне придётся.*

«Привет, Тыковка»! – Джон приветствовал восторженную девочку так же радостно, пытаясь удержать рюкзак и маленький шатеновый снаряд, со всей силой ударивший его по ногам, что оказалось довольно сложной задачей даже для тайного героя человечества, которому удалось уничтожить самую серьёзную опасность для людей, но так и не получить заслуженного признания за свои поступки.

Кэмерон сердито вздохнула: «Кузнечик, Тыковка, Элли... Разве никто не собирается называть её настоящим именем»? – её голос был пропитан фальшивой досадой, в то время как её глаза улыбались при виде перед ней.

Эллисон Лин крепко сжала Джона в коленях, удерживая его в тисках, в то время как Джон трепал её волосы свободной рукой. А другой рукой он всё ещё пытался удержать рюкзак и не дать ему упасть на пол. Сумка, которую Эллисон Лин вытащила из своей комнаты, лежала забытая посреди комнаты, поэтому Кэмерон подошла, чтобы забрать её. Она знала других присутствующих членов семьи Коннор достаточно хорошо, чтобы быть уверенной, что никто не сделает этого, пока им не напомнят или не отчитают несколько раз. Она встала с сумкой в руках, смотря на Дерека и Джона.

«Неа»! – ответ пришёл почти в унисон от обоих мужчин в комнате. Как только они это сказали, Джон посмотрел на дядю и тихо усмехнулся, прежде чем повернуться к Кэмерон, которая теперь стояла в нескольких дюймах от него, глядя на него наклонив голову. *Как она подошла так близко? Я не замечал, чтобы она двигалась!*

«Здравствуйте, Миссис Коннор. Давно не виделись».

«Дай подумать... Примерно минута двадцать четыре секунды». – Кэмерон улыбнулась мужу и потянулась к нему, чтобы нежно поцеловать его в губы.

«Ну, может, не так долго, но определённо слишком долго».

«Мамочка! Папочка»! – нетерпеливый голос Эллисон Лин позаботился о том, чтобы они не потерялись в своих эмоциях. Снова! Девочка точно знала, что может случиться с её родителями, если она позволит им уйти в их собственный мир, мир, где даже она не имела права голоса.

Сара тем временем тоже вошла в комнату и прислонилась к Дереку, который стоял у стены, глядя на молодую семью перед собой: «То же, что и всегда»? – она повернулась к Дереку и спросила тихим, смеющимся голосом, пока её губы медленно потянулись вверх.

«Как и каждый день». – Дерек кивнул, прежде чем повернуться к Саре и поцеловать её: «Знаешь... Я верю, что эта семья, и правда, всё изменила».

«Что ты имеешь в виду»?

«Просто... Джон, которого я знал в будущем, был сломленным человеком. Но этот»... – его подбородок указал в сторону Джона, который всё ещё целовал свою жену: «Он – полная противоположность. Возможно, он уже победил Скайнет, хотя бы временно, но он так и не обрёл горечь и холодность, которыми Джон, которого я знал, обладал в избытке. Не могу поверить, что говорю это, но... Возможно, именно Кэмерон виновата в том, что он остался таким человечным, таким тёплым. Она и маленький кролик».

Кэмерон, конечно, слышала всё, что сказал Дерек и её брови сошлись на долю секунды. *Кролик?* Но она проигнорировала это... По крайней мере, пока.

Сара внимательно посмотрела на своего сына, который теперь стоял там, в окружении двух своих девочек; хорошо, девушки-киборга и настоящей девочки и тихо простонала: «Он уже совсем взрослый. Он может быть молод, но уже не мальчик. Возможно, ты прав, Дерек».

«Хорошо, мам, Дерек, мы отправляемся в Морской Мир». – Джону наконец-то удалось оторваться от поцелуев жены и после изрядных трудностей отвести глаза от туманных коричневых озёр... *Как у неё могут быть такие выразительные глаза? Она правда не человек?*.. Повернулся к Саре: «Мы, наверное, сильно задержимся, так что не ждите нас».

Сара кивнула и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала: «Повеселитесь, ребята»!

«Мы обязательно повеселимся»! – Джон улыбнулся от уха до уха.

Тем временем Эллисон Лин подняла свою сумку и потащила её к двери, но её остановила Кэмерон, которая подозрительно посмотрела на большую сумку: «Что ты там упаковала, Эллисон Лин»?

«Только самое необходимое, мамочка. Что надеть, что поесть и во что поиграть». – голос Эллисон Лин был предельно серьёзным, но лёгкий оттенок озорства на её лице показал Кэмерон, что дело было несколько иначе, чем её дочь рассказала ей. Кэмерон просто не знала, что именно.

Кэмерон слегка покачала головой, заметив, что сумка явно весила несколько килограмм, поэтому решила осмотреть содержимое: «Можно взглянуть»?

«Конечно»! – Эллисон Лин не имела абсолютно ничего против того, что её сумку осматривала мама. Действительно, она верила, что, если её мама найдёт сумку слишком тяжёлой, она поднимет её и отнесёт в машину.

Как только Кэмерон потянула молнию на сумке, выпал довольно большой пушистый медведь: «Итак, это необходимая вещь, Эллисон Лин»? – она улыбнулась дочери, поднимая медведя. Это был медведь, которого она купила своей дочери несколько месяцев назад, когда они были в торговом центре, и её дочь просто не позволила ей покинуть магазин, не заполучив медведя, которого она заприметила в первый же момент, когда они вошли. Пушистое животное сразу же стало любимой игрушкой Эллисон Лин, и она никогда никуда не ходила без неё.

«Конечно! Лесли также хотел бы увидеть животных в Морском Мире». – Эллисон Лин скрестила руки за спиной и мило надулась Кэмерон, поворачиваясь из стороны в сторону.

«Ой, давай, Кэм! Мы обещали ей взять её с собой в Морской Мир и, если Лесли тоже хочет поехать, мы должны взять и его с собой». – Джон приблизился к Кэмерон и обнял её за талию, нежно прижавшись к её шее.

Кэмерон одарила его едва терпимым взглядом, но почти мгновенно улыбнулась: «Я никогда не говорила, что он не может поехать с нами». – затем она быстро осмотрела содержимое сумки, не обнаружив ничего подозрительного, поэтому запихнула медведя обратно и подняла сумку: «Итак... Мы идём»?

Эллисон Лин энергично закивала и весело направилась к двери, совершенно забыв о сумке, которая теперь была в надежных и сильных руках мамы.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Смотри, мамочка, там кит»! – взволнованный голос Эллисон Лин заставил Кэмерон вздрогнуть, так громко было восклицание девочки. В это же время маленькая девочка Коннор настойчиво потянула её за руку, пытаясь побежать к бассейну, в котором большая косатка медленно бороздила воду. Животное просто показалось из воды, чтобы набрать воздух, и звук заставил Эллисон Лин осознать, что что-то происходит, и посмотреть в ту сторону.

Глаза маленькой девочки сияли как бриллианты, и она улыбнулась от уха до уха, решительно потянув Кэмерон за руку, пытаясь приблизиться к бассейну, чтобы хорошенько рассмотреть гигантское морское млекопитающее.

Кэмерон радостно улыбнулась энтузиазму дочери и позволила проводить её к бассейну. Как только они прибыли туда, Эллисон Лин бежала, а Кэмерон просто быстро шла. Маленькая девочка смотрела на косатку большими глазами в течение нескольких секунд, прежде чем повернуться к матери: «Она огромная, мамочка! Что она съела, чтобы вырасти такой большой»?

Кэмерон только открыла рот, чтобы дать дочери ответ, как голос поблизости вмешался: «Она ест много рыбы, маленькая мисс».

Кэмерон и Эллисон Лин в унисон повернулись к мужчине, который ответил на вопрос девочки. Это был мужчина двадцати с лишним лет или чуть за тридцать, с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами, прислонившийся к забору вокруг бассейна. Однако его глаза не были обращены к бассейну или Эллисон Лин. Он смотрел на Кэмерон жадным взглядом, явно очарованный красотой девушки-киборга.

«Здравствуйте, девочки. Хотите узнать больше о здешних животных? Я хорошо знаком со всеми».

«Хотите устроиться сюда на работу, обладая такими обширными знаниями о морских животных»? – Кэмерон стала лучше реагировать на замечания других людей, и в её голосе послышались нотки иронии, когда она подняла на него бровь. За последние годы она реально научилась читать скрытые выражения людей, и выражение лица этого человека ей явно не нравилось. Совсем нет! Не то чтобы она его боялась, но ей определенно не нравилось, как он на неё смотрит, словно хочет проглотить её одним лишь взглядом.

Мужчина усмехнулся и покачал головой: «Нет, но я часто бываю здесь, и это моя профессия – знать много о морских формах жизни, будучи морским биологом». – он явно ожидал, что его заявление произведёт впечатление на молодую красивую девушку, которая, тем не менее, явно уже была матерью. Но её дочь выглядела достаточно милой. Однако мать выглядела просто потрясающе, и ему очень хотелось сблизиться к ней.

Эллисон Лин просто смотрела на мужчину. Она, как и её мама, уже умела распознавать людей со странными намерениями, а этот мужчина явно задумал что-то странное в отношении её мамы. Внезапно ей показалось, что она должна защитить маму, хотя она знала, что та вполне способна защитить себя сама: «Пойдём, мамочка». – она потянула Кэмерон за руку и бросила на мужчину мрачный взгляд.

«Эй, карапуз. Всё нормально»? – Джон вальяжно шёл к ним, неся в руке два рожка мороженого. Как только он дошёл до них, он страстно поцеловал Кэмерон в щёку и предложил ей одно из мороженых: «Вот, милая. Шоколадное. Твоё любимое». – затем он склонился к Эллисон Лин: «И с M&Ms для тебя». – он поцеловал макушку головы дочери, а затем повернулся к мужчине, который был явно удивлён, что у девушки, на которую он глазел, был мужчина, и он слегка натянуто улыбнулся Джону, кивнул и исчез.

«Я думаю, что вы двое можете справиться с такими придурками в одиночку, не так ли»? – Джон улыбнулся, жене. Тем не менее, он не мог не заметить, как его маленькая дочь пыталась защитить свою маму от назойливого незнакомца.

Кэмерон улыбнулась, облизывая мороженое с явным удовольствием на лице: «Эллисон Лин решила, что он не очень приятный человек».

«Конечно нет»! – голос Эллисон Лин был явно сердитым: «Он пытался приударить за моей мамой. Никто не может этого делать! Только ты»! – она улыбнулась Джону.

Глаза Кэмерон расширились, когда она услышала слова дочери, и она прекратила своё приятное занятие – облизывать вкусное мороженое, чтобы посмотреть на девочку: «Где ты научилась такому языку, Эллисон Лин»?

Младшей Коннор вдруг стало немного стыдно, и она посмотрела на землю, слегка шаркнув ногой: «Меня научил дядя Дерек». – затем она посмотрела на маму большими невинными глазами. Её голос был тихим, но Кэмерон прекрасно её расслышала.

«Я должен был догадаться, что он научит её каким-то глупостям». – Джон покачал головой в недоумении, но потом его губы снова растянулись в ухмылке: «Однако»...

«Никаких, однако, Джон»! – Кэмерон оборвала его сердитым хмурым взглядом: «Она слишком маленькая, чтобы знать такие вещи». – её голос был явно раздражённ тем фактом, что Дерек, очевидно, научил её дочь чему-то, о чём она ещё не должна была знать, а тем более, что её муж, отец Эллисон Лин, очевидно, не счёл это неправильным.

Джон знал, что лучше не обсуждать этот вопрос с Кэмерон. Именно она должна была заботиться о воспитании их дочери и учить её тому, что она должна знать. И хотя он внёс свой вклад в её воспитание, он ещё не был точно знаком с тем, что девочки в её возрасте должны знать, а что нет. *Я - человек в этой паре, и я по-прежнему оставляю самое человеческое решение о воспитании нашей дочери своей жене, которая, как извесно, является кибернетическим организмом из будущего.*

«Я не поддерживаю это, Кэм! Но что сделано, то сделано и мы не можем отменить этого. Верно»? – он посмотрел на неё робким взглядом.

Кэмерон почти улыбнулась виноватому выражению лица Джона. *Почти!* Но ей удавалось сохранить свой сердитый хмурый взгляд: «Думаю, нам придётся сократить время, которое она проводит с Дереком наедине».

Эллисон Лин спокойно следила за обсуждением, чувствуя вину, вызвав разногласия между родителями: «Мне очень жаль, мамочка. Я не буду этого повторять».

Её слова поразили Кэмерон, как молния. Она мгновенно поняла, что, вероятно, слишком остро отреагировала на простую фразу. Кроме того, её дочь, очевидно, просто пыталась защитить свою любимую мамочку. Она присела на корточки, чтобы быть как можно ближе по высоте к дочери, и положила руку на маленькую щёку, глядя в карие глаза, такие же, как её собственные, которые виновато смотрели на неё: «Нет, Эллисон Лин, прости, что слишком остро реагирую». – она поцеловала маленькую девочку в лоб и, когда отстранилась, её лицо светилось незримой любовью к маленькому человеческому ребёнку.

Эллисон Лин мгновенно оживилась, и просияла Кэмерон: «Он не был хорошим человеком, правда, мамочка? Папа единственный, кто может дотронуться до тебя и поцеловать. И я»!

Кэмерон теперь однозначно проиграла внутреннюю борьбу, чтобы оставаться серьёзной, и она обняла своего ребёнка, не зная, должна ли она смеяться или плакать от радости и, наконец, успокоилась: «Именно так, детка. Только папа и только ты». – она немного откинулась назад: «Поцелуй меня»?

Эллисон Лин не нуждалась в дальнейших уговорах. Она бросилась на маму, забыв мороженое в руке. К счастью, Джон следил за её действиями и быстро подхватил шарик, который чуть не упал на землю. Но Эллисон Лин было всё равно. Она висела на шее у Кэмерон и громко целовала маму: «Я люблю тебя, мамочка»!

«И я люблю тебя, детка». – Кэмерон прошептала на ухо ребёнку, глубоко тронутая.

Несколько минут спустя все они медленно прогуливались вдоль бассейна, чтобы посмотреть на дельфинов. Эллисон Лин снова бежала перед парой, в то время как Кэмерон и Джон медленно следовали за их дочерью, обнявшись.

«Она действительно обожает тебя, ты знаешь»? – Джон мягко повернулся к Кэмерон. Он всё ещё не мог поверить, что Эллисон Лин так сильно любила Кэмерон.

Кэмерон кивнула: «И я тоже её обожаю». – она прошептала в ответ, прежде чем посмотреть на мужа: «Я никогда не верила, что смогу любить кого-то, кроме тебя. И всё же... Я люблю её так же сильно».

«Должен ли я ревновать»? – шутливый голос Джона показывал, что он не имел в виду это всерьёз.

Кэмерон посмотрела на него слегка улыбнувшись: «Джоооон»! – она намеренно растянула его имя. Она поняла небольшое подтрунивание Джона, но решила, что расплата – это именно то, что он должен получить в ответ. *Как он может хоть на мгновение подумать, что моя любовь к нему может быть меньше из-за нашей дочери?*

«Я знаю, знаю, дорогая. Это было просто глупое замечание». – он поцеловал её в щёку, от чего её лицо снова стало светлее.

В течение следующих нескольких секунд они шли молча, прежде чем Джон не прервал молчание снова: «Она настоящая Коннор».

Кэмерон растерянно посмотрела на него. Как она может быть настоящей Коннор, когда её удочерили? «Что ты имеешь в виду»?

Джон усмехнулся и ответил: «Кажется, самая важная задача любого Коннора – защищать тебя. И она просто пыталась защитить тебя от этого парня. Ей может быть всего четыре года, но она уже чувствует, что её мама стоит того, чтобы быть в безопасности. Она копирует меня в этом аспекте».

Кэмерон несколько мгновений разглядывала своего мужа, прежде чем ответить: «Но это должно быть наоборот. Теперь я должна защищать тебя и Эллисон Лин. Как я могу выполнить свою миссию, если вы оба усложняете мне задачу»?

«Ты действительно ещё цепляешься за это? Миссия? Программирование»? – Джон встревожено покачал головой: «Мы оба знаем, что ты больше не раб своей программы, что ты свободная личность, выбирающая то, что ты хочешь делать».

«Моя миссия всегда будет защищать свою семью, Джон. Не запрограммированная, но выбранная миссия». – голос Кэмерон был предельно серьёзным. Она хотела, чтобы Джон понял, что она никогда не откажется от своей самопровозглашённой миссии – делать всё возможное, чтобы защитить его, а теперь и Эллисон Лин; миссия, не записанная в её программировании, но сотканная из её эмоций, из её любви к нему. Она поняла, как ей повезло: она могла выбирать свои миссии, она могла любить и чувствовать. Определённо не то, на что Скайнет рассчитывал. Всё то, что делало её больше человеком, чем машиной.

Джон почувствовал, что это очень важный вопрос для его жены. С тех пор, как они были вместе, она научилась приспосабливаться к данным обстоятельствам и иногда отступала от своих убеждений, но в этом конкретном случае она не сдвинулась ни на миллиметр. Поэтому он просто мягко улыбнулся ей: «Я понимаю, Кэм. Но ты также должна понимать, что я также выбрал миссию, чтобы защищать тебя. И я никогда не отступлю от выполнения этой миссии».

Кэмерон была не совсем довольна его словами, но она знала, что, как и она, он не сдвинется с места, поэтому просто улыбнулась ему, кивнув.

«Мамочка, папочка! Смотрите, дельфины берут рыбу из рук»! – Эллисон Лин была снова очарована видом перед ней, где люди у бассейна кормили дельфинов мелкой рыбёшкой.

Джон огляделся и увидел небольшой киоск, где он мог купить немного рыбы, чтобы накормить дельфинов: «Подожди секунду, Эллисон Лин. Ты тоже будешь их кормить». – он улыбнулся дочери и поспешил к маленькому домику, чтобы купить рыбы.

«В самом деле»? – глаза Эллисон Лин были большими, как блюдца, когда она смотрела на Кэмерон: «Они и у меня тоже рыбу возьмут»? – в её голосе медленно закралось волнение.

«Конечно, дорогая моя! Они будут рады быть накормленными тобой»! – Кэмерон успокоила её и взяла за руку: «Просто подожди, пока папа вернётся». – она посмотрела на толпу у бассейна и заметила свободное место у забора: «Давай подойдём туда, чтобы ты смогла добраться до них».

Они заняли свои позиции и тут же перед ними появился дельфин: «Смотри, мамочка, один уже здесь»! – Эллисон Лин радостно хихикнула, пытаясь протянуть руку так далеко, чтобы дотронуться до головы дельфина.

Как только она попыталась дотронуться до головы животного, сзади появился Джон и предложил ей небольшой поднос с несколькими рыбами: «Предложи ему одну из них. Он позволит тебе прикоснуться к нему».

Эллисон Лин была полностью очарована дельфином перед ней, и когда она взяла рыбу, предлагая её ожидающему животному, подошла ещё ближе. Она уронила рыбу в его зияющую пасть, которая мгновенно закрылась, чтобы снова открыться. Девочка восторженно хихикнула и снова потянулась к голове дельфина, на этот раз фактически соприкасаясь с его кожей. Она нежно погладила голову, и ее лицо расплылось в огромной улыбке..

Кэмерон и Джон наслаждались её счастьем так же, как и она. Они посмотрели друг на друга через голову дочери и улыбаясь кивнули в унисон. *Оно точно того стоило!* Вероятно, одна та же мысль пронзила мозг Джона и чип Кэмерон. У них были трудные времена в прошлом, они были на грани отчаяния не один раз, они были на грани существования очень часто, но Эллисон Лин сделала всё стоящим этого.

Вдруг Кэмерон решилась попробовать. Она всё ещё не нравилась собакам, и все остальные животные относились к ней очень сдержанно. *Как насчёт дельфина?* Она медленно протянула руку и осторожно положила её на дельфина. Морское млекопитающее даже не дрогнуло, оно просто оставалось неподвижным в ожидании другой рыбы.

Большие глаза Кэмерон, выражая удивление, повернулись к мужу. Джон внимательно посмотрел на дельфина, прежде чем повернуться к жене и улыбнуться ей с облегчением: «Это умное животное! Он знает, что ты не угроза и принимает тебя такой, какая ты есть».

Кэмерон снова взглянула на него. В этот момент ей казалось, что она принадлежит этому миру существ из плоти и крови, что она может стать частью человечества.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Много часов спустя они возвращались в Лос-Анджелес. Эллисон Лин крепко спала на своём детском сиденье в задней части внедорожника, в то время как Джон жевал какие-то чипсы, облокотившись ногами на приборную панель и наслаждаясь безмятежной ездой по теперь уже совершенно тёмному пейзажу.

Кэмерон, бдительная, как всегда, не хотела, чтобы Джон вёз их домой, заявив, что он слишком устал, чтобы безопасно ездить. На самом деле, Джон даже не возражал против неё слишком серьёзно. Он знал, что этот день утомил его. Ну, может и не весь день, но с тех пор как он встал на ноги и бегал за своей гиперактивной дочерью, так что он не имел ничего против того, чтобы Кэмерон отвезла их домой. Если на планете был один водитель, которому он безоговорочно доверял, то это была его жена.

«Я считаю, что сегодня мы сделали нашего карапуза очень счастливой, правда»? – после долгой поездки в тишине Джон решил, что пришло время что-то сказать.

Кэмерон взглянула немного подозрительно, но на этот раз не прокомментировала его уменьшительное имя для своей дочери: «Полагаю, что так и есть».

Джон смотрел в лобовое стекло, глубоко задумываясь о чём-то, и ему нужно было несколько минут, чтобы вернуться к реальности. Он повернулся к Кэмерон и посмотрел на неё секунду, прежде чем открывать рот: «Знаешь... Как бы странно это ни казалось. Я думаю, что Эллисон Лин действительно изменила нас. К лучшему. Я всегда любил тебя, уважал, но теперь... Теперь я думаю, что понимаю тебя гораздо лучше. Ты стала такой замечательной матерью, что я нахожу это почти невероятным. Это здорово! Эллисон Лин нам очень помогла. Она такая милая девочка»!

Лёгкая нахмуренность на лице Кэмерон показывала, что она обдумывает что-то очень важное: «Забавно. Я чувствую то же самое к тебе. Увидев тебя как отца, я изменила и углубила свои взгляды и это дало мне понимание тебя, которого у меня раньше не было». – потом она просветлела, отвела глаза от дороги на секунду, чтобы посмотреть на мужа и подарить ему сияющую улыбку: «Я думаю, что Эллисон Лин выявила в нас лучшее».

Джон только кивнул в подтверждение слов Кэмерон. Он не мог с ней не согласиться.

**Глава 4.**

«Кэмерон? Ты ёрзаешь»?

«Нет, нет! Я просто немного... Нервничаю? Это правильное слово»?

«Конечно! Но ты всё равно ёрзаешь»!

Кэмерон бросила на Джона убийственный взгляд, от которого несколько лет назад кровь застыла бы у него в жилах. Но теперь он знал, что она просто пытается вести себя как можно более по-человечески, даже показывая ему, как она раздражена его замечаниями, и за её прекрасными карими глазами нет ничего холодного, независимо от того, какой взгляд был у неё сейчас на лице. Ему даже показалось милым, что она может показать свое раздражение простым взглядом и выражением лица.

Сегодня был день, когда они собирались объяснить Эллисон Лин правду о её матери. И Кэмерон явно преуменьшала свои эмоции, когда сказала, что будет немного нервничать. Она не просто немного нервничала. Она была напугана и ёрзала на своём месте рядом с Джоном.

**Несколько часов назад…**

«Кэмерон, всё будет хорошо! Она всё равно будет любить тебя»!

Кэмерон опустила голову, позволив Джону взять её за руки и осторожно провести большими пальцами по её костяшкам: «Ты действительно веришь в это, Джон»? – она смотрела на него большими глазами, в которых печаль, страх и надежда смешались в равной степени.

Они решили сказать Эллисон, что ее мама была машиной, и Кэмерон не могла поверить, что все будет хорошо, после того, как ее дочь узнала бы, что человек, которого она принимала как свою маму, не была человеком.

Джон вздохнул. Они обсуждали эту тему уже больше часа, и он медленно терял терпение. Независимо от того, как сильно он любил Кэмерон, он не мог понять, что она была настолько упряма в своём убеждении, что Эллисон Лин оттолкнёт её, узнав о ней правду: «Послушай, Кэмерон! Во-первых: она глубоко любит тебя, и это не изменится только потому, что ты не человек. Чёрт, даже моя мама научилась любить тебя, хотя она всегда была самой страстной ненавистницей машин». – он остановился на мгновение, думая о чём-то, а затем едва уловимо усмехнулся: «Ну, Дерек мог превзойти её по ненависти, но даже он научился любить тебя. Во-вторых: Элли никогда не слышала о машинах-убийцах, она никогда не видела терминаторов, и она понятия не имеет, что такое Скайнет. Для неё машины – это лишь часть её жизни». – он улыбнулся, вспомнив, как его дочери понравился маленький робот, купленный Кэмерон несколько месяцев назад: «Только подумай, как она обращается с мистером Робби»!

Кэмерон посмотрела в глаза мужа и невольно слегка улыбнулась. Она была с Эллисон Лин в торговом центре, когда та увидела маленького робота, бегающего в магазине, натыкающегося на ноги покупателей и извиняющегося механическим голосом каждый раз, когда это происходило, быстро убегая, чтобы наткнуться на кого-нибудь ещё.

В тот момент у неё появилась идея. Если бы Эллисон Лин, которая смотрела на маленькую машину, почти зачарованно, могла видеть, что роботы и машины хорошие и забавные, она не отвернулась бы от неё после того, как узнает о том, что было под кожей её мамы.

«Ты хотела бы иметь этого робота, Эллисон Лин»? – она склонилась к своей дочери, которая не могла оторвать глаз от маленькой снующей и говорящей машины.

«В самом деле? Я могу взять его себе»? – глаза Эллисон Лин сделались большими, и намёк на удивление в них сказал Кэмерон, что она хочет. Она заметила, что её дочь назвала маленькую машину «его» вместо «это». *Может это сработает?*

«Конечно, Эллисон Лин. Я думаю, что он очень милый».

Они купили маленького робота и ещё до того, как вернуться домой, Эллисон Лин уже назвала его Мистером Робби.

Надежда отразилась в глазах Кэмерон, и у Джона, наконец, сложилось впечатление, что он проходит через её упрямую голову и медленно начинает убеждать её, что всё будет в порядке. Он ободряюще ей улыбнулся: «Верно, Кэмерон! Ты приняла правильное решение, чтобы обзавестись этой игрушкой. Теперь Элли действительно признаёт, что даже машины могут быть дружелюбными и привлекательными».

Несмотря на то, что Кэмерон постепенно начинала склоняться к мысли о том, что дать дочери знать об этом было не такой уж большой ошибкой, она всё ещё была далека от того, чтобы позволить переубедить себя: «Раньше я никому не нравилась».

Джон выглядел оскорблённым: «Это не правда! Ты мне всегда нравилась»! – косой взгляд, который он получил от своей супруги и слегка поднятая бровь, заставили его почти вздрогнуть и поспешно объяснить дальше: «Да, я знаю! Тогда я этого не показывал. Но в глубине души я не только любил, но и, наверное, любил тебя с первого момента, как увидел». – затем он немного выпрямился: «Кроме того... Дело не в этом, Кэмерон. Скажи, кому ты сейчас не нравишься»?

Аргумент, который Кэмерон не смогла опровергнуть. На самом деле, она нравилась всем: тем, кто знал, кто она, и тем, кто понятия не имел о её механической природе. Поэтому она морщила лицо, не совсем убедительно, показывая своё недовольство: «Хорошо, но это не означает, что Элли»...

«Нет, означает»! – Джон прервал её теперь явно нетерпеливым голосом, но почти сразу успокоился: «Мне очень жаль, Кэм. Я не хотел кричать на тебя, просто... Я устал от того, что ты приуменьшаешь свою значимость каждый раз, когда дело доходит до этого. Элли очень умный ребёнок, и она любит тебя безоговорочно. Она, возможно, будет ошеломлена на мгновение, но она определённо полюбит тебя так же сильно, после того как мы расскажем ей. Верь в неё»!

**Назад в настоящее…**

«Мамочка, папочка»! – счастливый крик от двери предшествовал появлению шестилетней Эллисон Лин, которая бросилась через комнату, как маленький вихрь к своим родителям. Сара, которая привела её сюда, осталась стоять у двери и понимающе кивнула Джону. Он сказал ей раньше, что сегодня они расскажут Эллисон Лин об истинной природе её мамы, и она взяла маленькую девочку на несколько часов, позволив Кэмерон и Джону подготовиться к, вероятно, самой сложной задаче в их жизни.

Джон кивнул в ответ и увидел, как его мать исчезла, закрыв за собой дверь. Независимо от того, сколько она боролась с собой, чтобы принять Кэмерон в прошлом, теперь она чувствовала в ней страх и напряжённость, какой мог быть только у родителя. Кэмерон могла быть послана к ним из будущего, она могла быть киборгом, искусственной формой жизни, но теперь она была как дочь для Сары. *Я прошла долгий путь от ненависти к Жестяной Мисс, как и любому другому терминатор! Ну и дела, теперь я даже думаю о ней как о дочери! Не невестка, а дочь! Я всё ещё та Сара Коннор, которой была раньше? Или я превращаюсь в мягкую, сентиментальную бабушку, влюблённую в каждую проделку, которую моя внучка и её мамочка-киборг разыгрывают передо мной?* Она вздохнула и отрицательно покачала головой, зная, что она и то, и другое, но последнее ей понравилось больше.

Эллисон Лин тем временем уже прижалась к родителям, не зная, как заключить их обоих одновременно в свои объятия, выражая привязанность и пытаясь рассказать им всё, что она видела во время своей поездки в торговый центр вместе с бабушкой Сарой и, не замечая пустое лицо своей матери.

Кэмерон мгновенно оцепенела, услышав, что дочь возвращается домой. Её лицо потеряло всякое выражение, и снова, наверное, впервые за много лет, она просто сидела неподвижно, и её лицо не выражало абсолютно ничего. Идеальное лицо терминатора!

Джон тем временем обнял дочь и бросил на Кэмерон быстрый взгляд. Он видел её жёсткую осанку, её руки, аккуратно сложенные на коленях, и он видел, что она была напугана. Нет, «напугана» было неправильное выражение. Она была в ужасе! Он знал, что должен начать, поэтому глубоко вздохнул, прежде чем повернуться к дочери: «Эллисон Лин? Мама и я, мы должны сказать тебе кое-что очень важное».

Эллисон Лин мгновенно остановила свой торопливый рассказ и её глаза метались от серьёзного лица отца к совершенно пустому лицу её матери. «Мамочка»? – её голосочек был почти испуганным. Она никогда не видела свою маму такой.

Виртуальное сердце Кэмерон буквально разорвал звук голоса её дочери. Её лицо вдруг скривилось в мучительной маске: «Мне очень жаль, Эллисон Лин».

Лицо Эллисон Лин потеряло весёлое выражение, а её глаза мгновенно наполнились слезами: «Мамочка»? – *За что моя мама может просить прощения? Что-то случилось?*

Увидев слезящиеся глаза дочери, глаза Кэмерон тоже стали опасно мокрыми: «Эллисон Лин, мы действительно должны тебе кое-что рассказать. Но... Не забывай, что я люблю тебя! Несмотря ни на что, это никогда не изменится»! – она обняла свою дочь, чувствуя, как её маленькие ручки обвиваются вокруг спины. Она глубоко вдохнула... *Какой человеческий жест, совершенно ненужный!* «Элли, никогда не забывай, как сильно я тебя люблю. Несмотря ни на что»!

Эллисон Лин чувствовала себя противоречиво. *Почему моя мама говорит так странно?* *Я знаю, что она любит меня! И почему она использовала прозвище для меня? Она всегда зовет меня Эллисон Лин!* Она ещё крепче обняла Кэмерон: «Я люблю тебя, мамочка. Я знаю, что ты не моя биологическая мать, но я люблю тебя. Это правда»!

*Как в мелодраме!* Даже Джон почувствовал, как его глаза намокли, когда он посмотрел на двух своих женщин, двух женщин, которые для него означали жизнь. Он потянулся к ним и обнял их одновременно: «О, боже»! – использование Кэмерон уменьшительного имени не ускользнуло от его внимания, и он понял, что это было очень важно для Кэмерон. Она никогда раньше не использовала прозвище для своей дочери. На самом деле, она всегда показывала, что ей не нравится, когда все они используют разного рода прозвища для маленькой девочки.

На секунду все трое замерли в объятиях, а затем Джон медленно оторвался от этого выражения семейной любви. Он откинулся на спинку и глубоко вздохнул, прежде чем заговорить: «Элли, ты могла заметить, что твоя мама намного сильнее, чем обычная мама. Верно»?

Эллисон Лин на мгновение задумалась. Она вспомнила, как её мама часто проявляла силу, которая явно не была похожа на силу мам её друзей. Она кивнула в сторону папы, всё ещё не понимая, что он хочет сказать. *Моя мама уникальна! Она моя мамочка!*

Джон заметил, что Эллисон Лин, очевидно, уловила ход его мыслей. Он бросил быстрый взгляд на Кэмерон, которая держала на руках дочь и смотрела на мужа слегка покрасневшими глазами, и ободряюще кивнул ей: «Дело в том, что... Твоя мамочка очень особенная. Очень особенная»!

Эллисон Лин снова кивнула. *Конечно, она особенная!*

«Тебе нравится Мистер Робби»?

Его дочь непонимающе посмотрела на Джона. Она не понимала этой внезапной смены темы. Но через несколько мгновений она ответила голосом, ясно показывающим, что вопрос показался ей глупым: «Конечно»! – её нахмуренные брови ясно показали Джону, что она не понимала, что он хотел сказать.

«Даже если он машина, а не человек»? – Джон продолжал задавать вопросы.

Эллисон Лин потребовалась всего секунда, чтобы ответить: «Почему он должен мне не нравиться? Не имеет значения, что он машина»!

Глаза Кэмерон слегка загорелись при этом восклицании дочери, и в её сознание начала закрадываться надежда, что дочь примет её, узнав о её истинной природе.

Джон нежно улыбнулся дочери и поднял глаза, чтобы заглянуть Кэмерон в лицо, прежде чем заговорить: «Значит, тебе всё равно, что кто-то является машиной, а не человеком, если он тебе нравится? А когда они любят тебя? Они всё ещё будут тебе нравиться? Может быть, ты даже полюбишь их»?

Эллисон Лин задумалась, прежде чем ответить: «Я бы любила. Если они хорошие, то мне бы они понравились». – она даже не подумала спросить, как машина может чувствовать любовь.

Джон вздохнул и решился раскрыть карты: «Что если я скажу тебе, что твоя мама-машина»?

Рот Эллисон Лин распахнулся, и ей нужно было несколько минут, чтобы ответить: «Но... Но... Она не может быть машиной! У неё есть кожа и нет металла! И она ведь моя мамочка»! – она повернула глаза к маме, чтобы получить заверения. Но взгляд Кэмерон подсказал ей, что это, скорее всего, правда: «Мамочка»? – тоненький голосок, умоляющий об объяснении – это всё, что ей удалось.

Несуществующее сердце Кэмерон буквально разбилось при виде страдания её дочери. Она обхватила маленькую девочку руками и прошептала ей на ухо: «Мне очень жаль, Элли. Но то, что сказал твой папа – правда. Я машина. Меня сделали похожей на человека, но внутри я машина. У меня кости из металла, а мозг – это компьютерный чип».

Эллисон Лин вырвалась из объятий Кэмерон и откинулась на спинку, пристально глядя на неё.

Кэмерон была почти напугана взглядом дочери, и она подождала несколько секунд. Она чувствовала, как её беспокойство и страх, что её дочь может теперь отвергнуть её, росли в геометрической прогрессии. После того как Эллисон Лин так ничего и не сказала, она неуверенно прошептала: «Эллисон Лин»? – *Пожалуйста, не отвергай меня! Пожалуйста!*

Но девочка всё ещё смотрела на киборга с пустым лицом. Даже Джон чуть не содрогнулся от её взгляда, которым она смотрела на мать, и вдруг спросил себя, не было ли решение рассказать ей об этом ошибочным. *Что, если она теперь отвергнет Кэмерон?* Он понятия не имел, как это повлияет на его жену, но знал, что это будет нехорошо. Кэмерон любила свою дочь так же сильно, как она любила его, и это было бы ужасным потрясением для неё, если бы она потеряла свою любовь.

Прошло ещё несколько мгновений, прежде чем Эллисон Лин спросила спокойным голосом: «Ты все еще моя мамочка? Ты все еще любишь меня»?

Кэмерон решительно закивала и почти подсознательно потянулась к своей малышке: «Я всегда буду твоей мамочкой, Элли! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить».

Прошла секунда... Другая... И ещё одна. Затем лицо Эллисон Лин озарилось улыбкой, и она бросилась в объятия Кэмерон: «Тогда всё в порядке»!

Джон выдохнул, он даже не знал, что задержал дыхание. Жжение в лёгких говорило ему, что он делал это в течение длительного времени. Прерывистый звук воздуха, выходящего из его лёгких, много говорил о его накопившихся эмоциях. *Я и понятия не имел, что могу так долго не дышать!* Он увидел, как лицо Кэмерон растянулось в красивой улыбке, и слёзы потекли по её щекам. Он улыбнулся и ободрябще кивнул жене.

Кэмерон почувствовала, что огромный камень просто упал с её сердца. Её страхи были мнимыми, дочь приняла её как машину. Она по-прежнему была её мамочкой, и её ребёнок был на её руках. Она знала, что позже предстоят серьёзные обсуждения, но пока её всё устраивало.

Они молчали несколько минут, Кэмерон просто наслаждалась тем, что тень тайны больше не висела над её головой и держала дочь на руках.

Эллисон Лин со своей стороны прижалась к мамочке и крепко обняла её. Ей не показалось странным, что она была машиной. Как и ожидал Джон, у маленькой девочки был только положительный опыт с машинами, её никогда не учили, что они были врагами, и она нашла интригующим, что её мама была реально особенной. *Держу пари, ни у кого из моих друзей нет такой особенной мамочки!* Она даже не учла тот факт, что машина может быть настолько убедительно человечной, что никто этого не заметит. Пока нет!

После краткого периода спокойной тишины Эллисон Лин откинулась на спинку и посмотрела в глаза Кэмерон, которые теперь были сухими и улыбались её дочери: «Мамочка? Могу я сказать своим друзьям, что ты машина»?

Лицо Кэмерон мгновенно стало обеспокоенным, но Джон перебил её до ответа: «Нет, Эллисон Лин, ты никому не должна говорить, что твоя мама -машина. Видишь ли, есть плохие люди, люди, которые хотели бы изучить её и сделать с ней ужасные вещи, если они когда-нибудь узнают, что она машина». – он решил не говорить ей, что её мама уже была изучена плохими парнями раньше, и едва осталась в живых.

Эллисон Лин кивнула и на мгновение задумалась: «А как насчёт бабушки Сары? Могу я ей рассказать? Она милая и не навредит моей мамочке».

«Конечно, тыковка! Но она уже знает об этом. А также дядя Дерек, Андреа, Тим, Изабель и Брайан. Ты можешь поговорить с ними о твоей мамочке, и они объяснят тебе, насколько она особенная».

Глаза Эллисон Лин сузились на её отца: «Все об этом знают? Почему вы мне раньше не сказали»?

«Я боялась, что ты больше не захочешь, чтобы я была твоей мамочкой. Многие люди возненавидели меня, когда узнали». – голос Кэмерон был тихим, ранимым, и она смотрела на дочь огромными глазами.

Эллисон Лин ответила, нахмурив брови: «Почему мне не хотеть, чтобы ты была моей мамочкой? Я люблю тебя. Ты»... – она задумалась на мгновение, пытаясь найти подходящее выражение, но не нашла его, поэтому пожала плечами и закончила свою мысль: «Ты ведь моя мамочка»!

Улыбка на лице Кэмерон сравнилась с той, которую Джон видел только однажды... В Канаде, когда они поженились. Он протянул руки к своим двум женщинам и обнял их обеих.

«Папочка»! – раздражённый голос Эллисон Лин заставил его хихикнуть. Он освободил дочь из объятий и посмотрел на нахмуренные брови: «Я не лимон! Не сжимай меня так»!

Смешки Джона и хихиканье Кэмерон дали понять, что возможный кризис в их семейных отношениях был успешно преодолён. Секрет, который мог разорвать их на части, был раскрыт без какого-либо эффекта. Однако оба взрослых знали, что вопросы возникнут позже и не только приятные.

«Разве я тебе не говорил»? – Джон прошептал Кэмерон на ухо и крепче прижал её к себе, чтобы подчеркнуть слова.

Закатив глаза в ответ, Кэмерон улыбнулась мужу, ясно показывая, что она думает о его замечании. *Неуместное!*

Вдруг Эллисон Лин вспомнила, что у неё нет реальных доказательств того, что её мама была машиной: «Мамочка? Ты можешь сделать... Что-то иное, чем папа»?

Глаза Кэмерон показали, как она смутилась, услышав этот вопрос: «Что ты имеешь в виду, Эллисон Лин»?

Девочка пожала плечами: «Я не знаю. Просто чтобы показать мне, что ты действительно машина».

Теперь Кэмерон стало ясно, что имела в виду её дочь. Она не могла порезать себя, чтобы показать ей металл под безупречной кожей, но могла сделать что-то другое. Она уже делала это несколько раз, в первый раз – когда убеждала Териссу Дайсон, что машины вернулись. Бросив быстрый взгляд на Джона и получив подтверждающий кивок, она посмотрела в глаза дочери и заставила свои глаза засветиться ярким голубым светом.

Казалось, что её дочь была очарована взглядом маминых глаз. Она широко улыбнулась и восторженно хлопнула в ладоши: «Они такие красивые! Они всегда должны быть такими»! – она наклонилась немного вперёд и пристально посмотрела в мамины глаза: «Такие голубые»!

«Да, они прекрасны. Но если бы она бегала с такими глазами, кто-нибудь рано или поздно заподозрил бы её, и она могла бы быть раскрыта». – Джон терпеливо объяснил дочери. Он также нашёл голубые светящиеся глаза Кэмерон неотразимо красивыми. Особенно потому, что он знал, что обычно это означало что-то очень конкретное; что она была счастлива или взволнована.

Прежде чем они смогли продолжить беседу, дверь отворилась, и Сара вошла, остановившись за порогом. Она вопросительно посмотрела на Джона и Кэмерон и после того, как получила подтверждающий кивок от них обоих, вздохнула с облегчением и подошла к ним.

Эллисон Лин заметила прибытие бабушки, и как только Сара оказалась рядом, она посмотрела ей в глаза: «Бабушка Сара? Почему ты не сказала мне, что моя мамочка-машина? У неё такие красивые голубые глаза»! – потом умоляюще повернулась к Кэмерон: «Ты можешь заставить их снова светиться? Пожалуйста»?

Кэмерон ласково улыбнулась просьбе дочери и позволила её глазам снова засветиться голубым светом.

Сара невольно вздрогнула, увидев глаза свекрови ярко-голубого цвета. Что слишком напоминало ей о некоторых других машинах, которые могли сделать свои глаза красными. *К счастью, она может делать их синими!* Но она прогнала мысль и дискомфорт прочь. *Кэмерон другая! Она никогда не причинит вреда тому, кто ей нравится. А вот того, кого она ненавидит... Ну, это совсем другая история.* Она вспомнила яростную сосредоточенность и холодность на лице Кэмерон, когда они штурмовали бастион Скайнет. Да, Кэмерон, несомненно, была машиной в глубине души несмотря на то, что она сильно изменилась. Если возникнет необходимость, Сара не сомневалась, Кэмерон снова будет вести себя как машина. *Горе тому, кто попытается причинить боль тому, кого она любит!*

В то время как на разум обрушились эти воспоминания и мысли, Эллисон Лин повторила свой вопрос, но заметила, что её бабушка не реагировала. Поэтому она решительно потянула её за руку.

Сильный рывок за руку наконец вырвал Сару из её грёз: «А? Что»? – она немного растерялась, но вскоре её взгляд сфокусировался на внучке, которая с ожиданием смотрела на неё: «Прости, дорогая. Что ты сказала»? – она пробормотала извинения.

«Я сказала: почему ты не сказала мне, что моя мамочка – машина»? – Эллисон Лин повторила свой вопрос в третий раз, на этот раз немного раздражённая тем, что её бабушка не ответила ей.

Сара сглотнула и немного подумала, прежде чем ответить: «Это не было моим решением. Только твои родители могли сказать тебе, не я».

Эллисон Лин выглядела не убеждённой, но решила, что больше не будет продолжать этот разговор. По крайней мере, пока нет. Может быть позже.

**Глава 5.**

«Где твоя мама будет нас ждать»? – Эллисон Лин Коннор повернулась к своей лучшей подруге Саванне Уивер и с любопытством посмотрела на неё.

Обе девочки стояли на вершине лестницы своей школы. Несмотря на то, что Саванна была на несколько лет старше Эллисон Лин, они были лучшими подругами и были более чем счастливы, что могли ходить в одну школу.

Саванна взяла на себя роль сверхопекающей старшей сестры молодого, любопытного и гиперактивного сгустка энергии по имени Эллисон Лин, даже не раздумывая. С тех пор, как она встретила Кэмерон и Джона, она проводила в их доме почти столько же времени, сколько в своём собственном. Каким-то образом они стали их суррогатными родителями. Теперь она знала, что её мать была машиной, и ей потребовалось какое-то время, чтобы смириться с этим фактом, но на самом деле не шибко долго. Кэмерон ей очень нравилась, и то, что она знала, что её практически старшая сестра была машиной, помогло ей принять тот факт, что она, очевидно, была окружена машинами. Но все они были дружелюбны, и она быстро вернулась к своим нормальным отношениям с Кэтрин Уивер, ну или машиной, изображающей её мать. Она поверила ей, когда та объяснила, что ничего не сделала её настоящей матери. *Почему бы и нет?*

«Она сказала, что они будут ждать на улице. Но я никого не вижу. Может, немного опаздывают. Пробки»... – Саванна вытянула шею, чтобы посмотреть, не видно ли их машину где-нибудь: «Может, нам стоит подождать там». – она указала на скамейку, расположенную недалеко от улицы, откуда они могли беспрепятственно наблюдать и увидеть, когда Кэтрин Уивер приедет на своём лимузине, чтобы забрать обеих девочек.

Эллисон Лин кивнула и сразу же направилась к скамейке, но была остановлена рукой Саванны. Старшая девочка посмотрела на свою подругу с улыбкой и кивнула, прежде чем последовать за ней к их цели.

Дойдя до скамейки, они сели и стали ждать. Другие дети тоже выходили из школы, и они с любопытством наблюдали за ними, приветствуя некоторых из них, которых знали.

Внезапно в нескольких метрах от девочек остановился большой чёрный фургон с тонированными стёклами и визжащими шинами. Дверь распахнулась, и двое мужчин в масках выскочили на улицу и побежали к девочкам. Тот, что побольше, схватил Саванну до того, как она успела вскрикнуть, и закрыл ей рот рукой в перчатке.

Глаза Эллисон Лин непроизвольно расширились, и она издала пронзительный крик, предупреждая всех детей вокруг о том, что её лучшую подругу только что похитили.

Человек поменьше посмотрел на крупного в замешательстве, а последний только крикнул ему, голосом, приглушённым маской: «БЕРИ И ЭТУ»! – реакция человека была мгновенной. Через секунду он схватил Эллисон Лин, закрыл ей рот и побежал к фургону.

Всего через несколько секунд после того, как мужчины выпрыгнули из фургона, автомобиль уже снова пришёл в движение, ещё до того, как была закрыта дверь. Все дети стояли тут же с удивлёнными взглядами, смотря вслед быстро исчезающему фургону, в то время как охранник бежал от входа в школу, но он мог видеть уже только заднюю часть фургона, исчезающего за углом.

Всего за несколько секунд обе девочки пропали. Всё произошло так быстро, что никто не смог запомнить номер. Хотя вряд ли это могло чем-то помочь.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«ЧТО»? – голос Кэмерон был настолько громким, что его, вероятно, можно было услышать по крайней мере в трёх кварталах, и её лицо было искажено в маске чистой ярости. Полицейский, который только что пришёл сказать им, что их дочь была похищена, почти неосознанно сделал несколько шагов назад. Реакция этой хрупкой женщины, которой только что сказали, что её дочь пропала, была совершенно иной, чем он ожидал. Она не надломилась в слезах; она, казалось, даже выросла и выглядела как фурия у врат ада.

«Мне очень жаль, мэм. Это всё, что мне известно. Вашу дочь и дочь Кэтрин Уивер похитили прямо перед школой. Всё произошло так быстро, что никто ничего не смог запомнить. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть их. А теперь... Если вы меня извините... Я должен вернуться, но снаружи ждут детективы, чтобы помочь вам. Я приглашу их». – мужчина быстро поспешил прочь, радуясь, что больше не находится в непосредственной близости от этой разъярённой женщины.

Кэмерон стояла, как статуя, её кулаки сжались так сильно, что ногти впились в кожу, и маленькие струйки крови уже стекали по её ладоням. Её лицо было в каменной маске невероятного гнева, а её тело слегка дрожало. Её Эллисон Лин похитили! Её малышка пропала, похищена, в руках неизвестно какого извращенца!

Джон вернулся к ней, проводив полицейского и помахав детективам, ожидавшим снаружи, чтобы они пока удалились. Увидев лицо Кэмерон, он слегка вздрогнул. Он никогда не видел такой ярости на лице жены и почти колебался, прежде чем положить руки ей на плечи. Глядя прямо в её расфокусированные глаза, он прошептал: «Кэмерон! Пожалуйста, посмотри на меня! Пожалуйста, милая»!

Глаза Кэмерон, наконец, сосредоточились на его лице, и каменная маска медленно начала таять. Она заглянула в глаза мужа и увидела в них ту же смесь страха, любви и ярости, что и в её глазах. Её кулаки медленно разжались, а руки почти бессознательно обхватили тело Джона. Они обнялись, и Кэмерон прислонилась головой к груди Джона.

«Её похитили, Джон! У нас забрали нашу малышку! Кто мог сделать что-то подобное? Почему? Почему она»? – её голос, сначала тихий, стал громче, и последние слова почти кричали, прежде чем она надломилась, и горячие слёзы потекли по её щекам. Она вдруг зарыдала и обхватила Джона так сильно, что он едва мог дышать.

Джон не был сильно удивлён реакцией Кэмерон на эту новость. Хотя... Он никогда не видел её такой эмоциональной. Поэтому он ограничился тем, что гладил её затылок и шептал ей на ухо ласковые успокаивающие слова. Независимо от того, насколько это было трудно для него тоже. Он был шокирован новостями, как и Кэмерон, но сейчас он не мог позволить себе надломиться, как она. Он знал, что через несколько минут она переживёт первый шок и вернётся к своей самой холодной личности-терминатора, пока они снова не найдут их дочь. Но прямо сейчас она нуждалась в нём, и будь он проклят, если не окажет ей никакой поддержки, в которой она нуждалась; любую поддержку, которую он может предложить. Хоть раз в их совместной жизни он мог быть сильным, когда дело касалось эмоций. Он уже знал, как сильно Кэмерон любит их маленькую дочь, и это не было неожиданностью. Как бы она ни развивалась, она всё ещё училась справляться с сильными эмоциями.

Его предчувствия оказались очень верными. Всего через минуту после того, как она, казалось, надломилась в его руках и растворилась в слезах, она выпрямилась, и он заглянул в её красные глаза, но её лицо снова было, словно высеченное в камне. Если бы только не было видимых полос слёз на щеках, говорящих о её внутренней растерянности и передающих её беспокойство.

«Мы должны найти её! Я не доверяю полиции». – её голос был размеренным, ровным и серьёзным.

«Верно! Я тоже им не доверяю. Но у нас есть друзья, которые нам обязательно помогут».

Кэмерон, казалось, на мгновение задумалась о чём-то, прежде чем её глаза снова стали блуждать, и её голос, когда она заговорила, был пронизан печалью: «Как ты думаешь, Кэтрин справляется с тем, что Саванна тоже пропала? Я так за неё беспокоюсь».

«За кого? Кэтрин или Саванну»?

«Саванну конечно! Я люблю её почти так же, как люблю Эллисон Лин»! – Кэмерон бросила на мужа нетерпеливый взгляд, ясно дав понять, что он должен был знать, кого она имела в виду.

С тех пор, как они победили Скайнет, Кэмерон и Саванну связывали особые отношения. Лучшим описанием было бы, что Кэмерон вела себя с Саванной как старшая, чрезмерно заботливая и яростно защищающая её сестра. Они провели довольно много времени вместе, и Кэмерон многому научилась у своей маленькой подруги. Она научилась играть с детьми, научилась разговаривать с ними, научилась понимать их порой путанные действия и реакции. Всё это помогало ей быть лучшей мамой для Эллисон Лин. И после того, как Эллисон Лин вошла в их семью, Саванна взяла на себя почти ту же роль по отношению к маленькой девочке, что и Кэмерон для неё.

«Просто шучу»! – Джон рассеянно бормотал извинения. Его мысли уже вращались вокруг возможных действий, чтобы найти их дочь.

«А вот этого делать не стоит»! – сурово сказала Кэмерон и достала из кармана телефон. Прежде чем Джон успел спросить, она уже набрала номер, и после одного гудка Кэтрин Уивер ответила: «*Да, Кэмерон*»? – её голос ничего не выдавал, но для тех, кто её знал, лёгкая дрожь была явным признаком того, что она не такая уж и отрешённая, как кажется.

«Мы должны встретиться. Мы должны найти способ вернуть наших детей. Мы приедем прямо сейчас». – Кэмерон не роняла лишних слов. В этот момент она не была Кэмерон Коннор, она вернулась к Кэмерон Филлипс, до того как встретила этого Джона, своего мужа. Холодный, расчётливый и эффективный терминатор.

«*Согласна. Приезжайте прямо в лабораторию Джона Генри*». – Кэтрин Уивер ответила быстро, но Кэмерон могла поклясться, что услышала лёгкое облегчение в голосе.

Не говоря ни слова, Кэмерон прервала связь и посмотрела на мужа: «Поехали»!

Джон восхищался эффективностью своей жены. Возможно, она и была почти человеком в последние несколько лет тем более, что у них появилась дочь, но, когда дело доходило до решения сложных проблем, она могла снова стать прежней Кэмерон; той, кто рисковала своей жизнью больше раз, чем он мог сосчитать, той, кто никогда не отступит от борьбы, от неприятных обстоятельств. Он не сомневался: если и был кто-то, кто мог найти его дочь, то это был непобедимый дуэт Кэмерон и Кэтрин.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Совсем скоро Кэмерон и Джон уже проходили мимо Мисс Делани, секретарши корпорации «Зейра», той самой женщины, которая так сильно была напугана Кэмерон, при их первой встрече. Между тем им обеим удалось построить довольно хорошие отношения. Было бы неловко, если бы они сохранили свои напряжённые отношения сейчас, когда Кэмерон и Джон довольно часто посещали компанию. И молодая секретарша поняла, что Кэмерон просто испытывает её, не желая причинить никакого вреда. Кроме того... Кэмерон действительно перестала запугивать молодую женщину и приняла её такой, какая она есть.

Итак, Джозефина Делани просто улыбнулась паре, будучи уже уведомлённой Кэтрин Уивер, что они прибудут, и не понимала, почему Кэмерон просто кивнула ей с пустым лицом, не даря ей и следа улыбки.

У Кэмерон не было ни времени, ни желания любезничать ни с кем, кроме своих близких в это время. Она целенаправленно направилась к месту назначения, в результате чего Джон почти бежал за ней, чтобы не отставать.

Спуск на лифте в подвал, где всё также жил Джон Генри, казалось, занял целую вечность. По крайней мере, Джон и Кэмерон так ощущали. Тихий вздох облегчения Джона, когда дверь, наконец, открылась, не ускользнул от Кэмерон, но её разум был настроен на дочь и Саванну.

«Мы уже нашли несколько зацепок». – Кэтрин не теряла времени даром, когда они входили в секретную лабораторию, доступную только для самого узкого круга доверенных лиц. Она стояла позади Джона Генри, который проверял многочисленные экраны на стене, повернувшись на долю секунды, чтобы посмотреть на Кэмерон и её мужа, чтобы кивнуть им.

«Как ты»? – Джон шагнул к Кэтрин. Она могла быть машиной, но он знал, что она заботилась о Саванне гораздо больше, чем позволяла кому-либо видеть.

«Я в порядке. Или я буду в порядке, как только мы найдём девочек». – голос Кэтрин был ровным, а лицо почти невыразительным. Почти. Но Джон и Кэмерон знали её слишком хорошо, чтобы быть обманутыми её выражением лица. Две машины, две матери, несколько мгновений смотрели друг на друга и понимали, что они чувствуют. Едва заметный кивок с обеих сторон доказал Джону то, что он уже знал: они не оставят камня на камне, пока не найдут своих дочерей. Он понял парадокс ситуации. Они обе были машинами, но обе глубоко заботились о своих человеческих детях. Больше, чем некоторые человеческие женщины. *Если это не доказательство того, что люди и машины могут мирно жить вместе, тогда я не знаю, что может быть доказательством!* Наверное, не так много матерей-людей любили бы своих детей так безоговорочно.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Эллисон Лин сидела, свернувшись клубочком, в углу быстро движущегося фургона, и её большие глаза смотрели на Саванну, которая занимала второй угол: «Сав»? – она прошептала, боясь, что большой плохой человек, сидящий так, чтобы видеть их, может что-то сделать с ней.

Саванна успела оторвать глаза от того же мужчины, который всё ещё был одет в балаклаву и только его глаза мелькали через отверстия, тщательно контролируя двух девочек. Она на секунду посмотрела на подругу, снова посмотрела на мужчину и вдруг упрямо перекатилась по полу к Эллисон Лин.

Мужчина выглядел встревоженным секунду, но, когда увидел, что Саванна просто обняла маленькую девочку, стреляя в него убийственным взглядом, он снова расслабился и откинулся назад.

Саванна вздохнула с облегчением и повернулась к Эллисон Лин, которая смотрела на неё испуганными глазами. Несмотря на то, что она была очень храбрым ребёнком, она всё равно боялась, что эти плохие люди что-нибудь с ними сделают. Ей очень хотелось, чтобы рядом с ней были мама, ангел-хранитель и папа. По крайней мере, её поддерживала лучшая подруга.

«Всё будет хорошо, Элли! Вот увидишь! Наши мамы найдут нас, и эти люди пожалеют, что похитили нас»! – её последнее предложение было произнесено вслух, и она быстро взглянула на человека, чтобы увидеть, отреагирует ли он на это. Но балаклава скрывала лицо мужчины и она не видела, отреагировал он на это или нет.

Эллисон Лин теперь выглядела менее испуганной, и она вспомнила, что мама часто защищала её, и она была уверена, что и в этот раз найдёт, и освободит её: «Да, моя мама заставит их заплатить за свои поступки»! – она удивила даже себя, что так смело сказала эти слова.

На этот раз мужчина явно ухмыльнулся под маской и из-под неё раздался приглушённый голос: «О, боже! Я уже дрожу от страха! Ваши две мамы побьют больших плохих мужчин! Мне так страшно»!

Саванна слегка вздохнула. Она заметила, что человек, очевидно, не боялся машины, которой была во всех отношениях её мать, а также он не боялся матери Эллисон Лин, ещё одной смертоносной машины. *Может, эти люди не знают, с кем имеют дело?*

«Зачем вы меня похитили? И Элли»? – она пыталась узнать больше.

Но мужчина немного помолчал, а затем ответил явно удивлённым голосом: «Всё будет объяснено. Терпение»!

Саванна поняла, что мужчина больше ничего не скажет, поэтому она просто крепче обняла Эллисон Лин, чувствуя, как её руки обвиваются вокруг неё: «Они понятия не имеют, на что способны наши мамы, Элли»! – она прошептала Эллисон Лин на ухо так тихо, что мужчина не мог её услышать: «Ничего им не говори»!

Эллисон Лин смотрела на неё большими глазами, но на этот раз они были полны не страха, а гордости за то, на что способны их мамы. Она кивнула своей подруге. Мамы спасут их! Точно!

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Вот. Вон фургон и мужчины». – Джон Генри указал в сторону одного из экранов, показывая кадры c похищением девочек с ракурса камеры безопасности.

Все напряжённо смотрели за действием на экране, и когда фургон ускорился, Кэмерон посмотрела на Джона в замешательстве: «Они преследовали Саванну! Не Эллисон Лин! Они забрали её, потому что она была там! Но чего они хотели от Саванны»?

«Я думаю, что они верят, будто могут заставить меня заплатить им крупную сумму денег». – холодный голос Кэтрин прорезал тишину: «Вероятно, это было просто похищение для шантажа. Если бы они знали, кто мы... Ну, они, вероятно, выполнили бы свою миссию по-другому».

«Это означает, что они понятия не имеют, с чем имеют дело». – Джон растерянно помассировал подбородок, а его глаза стреляли от Кэтрин к жене: «Поэтому у нас есть преимущество в двух серьёзно разозлённых матерей, которые являются самыми опасными женщинами всех времён в мире. О боже! Эти похитители пожалеют о том, что родились»!

Кэмерон непонимающе посмотрела на него. Она не могла понять, почему Джону показалось забавным, что она и Кэтрин были машинами: «Джон! Это совсем не смешно! Вовсе нет! У них наши девочки»!

Джон взглянул на жену немного раздражённо: «Ты видишь мою улыбку, Кэм? Я сказал, что это забавно? Нет, моя дорогая жена! Я так же зол, как и ты, и нет ничего, чего бы я хотел больше, чем заполучить этих подонков»!

Кэмерон поняла, что её квазиобвинения действительно не имели смысла. Она посмотрела в пол: «Мне очень жаль, Джон. Я не должна была этого говорить. Но я так волнуюсь и боюсь»! – она умолкла и беспомощно посмотрела на Джона.

Внезапно она оказалась в объятиях Джона, и он прижал её так сильно, что ей пришлось бы закричать, будь она человеком: «Я знаю, Кэм! Мы обязательно их найдём»!

Джон Генри тем временем следовал по маршруту фургона: «Эти люди думают, что они очень умные. Но они совершают больше ошибок, чем должны». – он больше шептал себе, чем для других, но всё же привлёк их внимание.

«Что ты имеешь в виду»? – Джон повернулся к своему другу.

«Они постоянно находятся в зонах, охваченных камерами. Они даже не пытались поменять машину. Они должно быть любители». – Джон Генри закончил ледяным тоном, а его глаза по-прежнему блуждали по экрану. Вдруг он поднял руку: «Вот».

Все внимательно посмотрели на экран, чтобы увидеть, как фургон остановился перед обветшалым зданием, которое было более чем очевидно необитаемым. Дверь с противоположной стороны автомобиля, обращённой к камере, открылась, и двое мужчин потащили двух маленьких девочек из фургона в дом.

«Эллисон, Лин»! – Кэмерон прикрыла рот, чтобы подавить громкий вскрик, когда увидела, как большой мужчина потащил её драгоценную дочь через тротуар к входу.

Лицо Кэтрин потемнело, и она посмотрела на другую, более взрослую, девочку, которую тоже тащили за Эллисон Лин.

Джон заметил, что у обеих женщин-машин вдруг появился решительный взгляд. Взгляд, означавший, что они пойдут на край света и обратно, если понадобится, лишь бы вернуть своих детей. Он повернулся к Джону Генри: «У тебя есть координаты»?

Джон Генри выглядел немного раздражённым: «Конечно, Джон»!

«Тогда идём! Я хочу, чтобы мой карапуз вернулся в мои объятия»! – Джон кивнул жене и Кэтрин.

Обе матери решительно кивнули и через минуту оказались у двери: «Подождите! Как насчёт меня? Я тоже хочу туда поехать». – Джон Генри запротестовал, вставая со стула. Ему нравились обе девочки. Саванна была тем, кто всегда играл с ним и показывал ему разные вещи, в то время как Эллисон Лин была просто восхитительным гиперактивным сгустком энергии, всегда заставляющая его улыбаться. Он был зол на тех, кто похитил девочек, и хотел помочь освободить их.

Кэмерон повернулась первой и шагнула к Джону Генри, положив свою руку на его руку: «Ты нужен нам здесь, Джон Генри! Ты должен контролировать здание и уведомить нас, если что-то изменится. Пожалуйста»?

Её умоляющий тон и большие глаза были настолько убедительны, что Джон Генри только кивнул и откинулся на спинку стула: «Идите и верните их назад»!

«Мы сделаем это. Клянусь»! – торжественный голос Кэмерон ясно дал понять, насколько она верила в свои слова.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Ты не думаешь, что мы должны были сообщить Саре и Дереку»? – Кэмерон тихо спросила Джона, когда они ехали к месту, где предположительно содержались девочки. Всё произошло так быстро, что они даже не попытались позвонить Саре и Дереку, которые в это время были в поездке в Нью-Йорк: «Было бы лучше, если бы они узнали от нас, чем из телевизора».

«И правда». – Джон посмотрел на часы: «Думаешь они должны быть в курсе»? – вопрос риторический, потому что он не ждал ответа и уже набирал мамин номер.

Было очевидно, что Сара была рядом с телефоном, потому что она ответила через несколько мгновений: «Привет, мам! Слушай, кое-что случилось. Не сходите с ума! Пожалуйста»!

Кэмерон слышала взволнованный голос Сары с другой стороны линии. Джон оторвал телефон от уха и держал его так, чтобы они могли отчётливо слышать, как Сара говорит. Затем он вздохнул и прижал телефон обратно к уху: «Эллисон Лин и Саванна были похищены преступниками». – на этот раз было очевидно, что Сара была больше, чем просто немного расстроена.

«Успокойся, пожалуйста! Она моя дочь, чёрт возьми! Мы собираемся их вернуть. Кто? Кэмерон, Кэтрин и я». – он прервался, чтобы выслушать мать, прежде чем продолжить: «Нет, у нас есть все основания полагать, что им просто нужны деньги. Они, очевидно, не имеют никакого отношения ни к чему даже отдалённо связанному со Скайнет или машинами-убийцами».

Кэмерон вдруг решила, что это займёт слишком много времени и что она должна прервать его, поэтому она выхватила телефон из руки Джона, оставив его ошарашенным и глядящим на неё с открытым ртом и рукой всё ещё в положении, как будто он держал телефон напротив уха: «Послушай меня Сара, мы вернём их обратно. Так что, пожалуйста, успокойся и подожди, пока мы расскажем тебе, как всё прошло. Не звони нам, иначе можешь всё испортить! Я тебе позвоню»! – затем она прервала звонок и вернула телефон Джону, который всё кщё смотрел на неё, как на приведение: «Вот так! Готово»!

Джон, наконец, закрыл рот и слегка улыбнулся жене: «Вот почему я люблю только именно женщин»!

Несмотря на то, что она ещё очень беспокоилась о девочках, Кэмерон улыбнулась своему мужу: «Я знаю»!

«Не хочу прерывать вашу связь, но мы почти на месте». – Кэтрин, которая вела машину, остановилась на краю дороги. Других машин, припаркованных рядом, было немного, и их внедорожник ничем не выделялся. Она специально взяла самый маленький, чтобы не слишком выделяться в этом сомнительном районе.

Кэмерон быстро осмотрела окрестности и кивнула: «Верно. Осталось пройти ещё два квартала. Мы должны оставить машину здесь и идти пешком».

«Согласен». – Джон уже хватался за ручку двери, чтобы выбраться, когда рука Кэмерон схватила его руку железной хваткой: «Что»? – он растерянно посмотрел на жену.

Кэмерон явно подбирала слова: «Джон, пожалуйста, не делай глупостей. Оставайся позади меня и Кэтрин всё время».

Джон уже хотел возразить, но, когда увидел мольбу в глазах Кэмерон, слегка расстроенное выражение её лица, он кое-что понял. *Она боится потерять свою дочь и меня*. *Хорошо, не буду причинять ей ещё больше беспокойства*: «Я обещаю быть осторожным, Кэмерон. Но ты тоже должна быть осторожна, обещаешь»?

Кэмерон кивнула: «Обещаю»! – она вспомнила, как впервые что-то пообещала Джону. В то время она лежала в разбитой машине, покрытая термитом, и команда «ликвидировать» вспыхивала на её HUD, прежде чем она её отменяла. Она нежно сжала руку Джона и отпустила его.

Выйдя из машины, они пошли по почти пустынной улице. Джон задавался вопросом, как оба терминатора почти автоматически окружили его, взяв словно в сэндвич, чтобы иметь возможность лучше защитить его. Он потянулся к Кэмерон и, взяв её руку, увидел, как она повернулась к нему огромными глазами, в которых надежда и грусть смешались с любовью. Его единственным ответом было нежное сжатие её тёплой руки.

«Отлично. Это здание вон там». – Кэтрин остановилась на углу и внимательно осмотрела окрестности. Она вдруг перелилась серебром и через секунду превратилась в блондинку поменьше, слегка полноватую, одетую в дешёвую уличную одежду, очевидно, намного старше Кэтрин: «Что? Они, вероятно, знают меня, и, если они заметят Кэтрин Уивер, они определённо что-то заподозрят». – она ответила на слегка смущённый взгляд Джона.

«Мне всё это известно, Кэтрин! Я был просто впечатлён, как быстро ты преобразилась». – он прервался и через мгновение как-то неохотно продолжил: «Этот... Человек... Выжил после твоей встречи с ним»? – он знал, что в большинстве обличий жидкометаллические терминаторы могли выдавать себя за мёртвых.

«Ну конечно! Она раньше была моей секретаршей, прежде чем вышла на пенсию»! – взгляд возмущения стрельнул сквозь Джона, прежде чем она снова повернулась к зданию.

Перед зданием стоял фургон, припаркованный на том же месте, что и раньше: «Любители»! – Кэтрин фыркнула.

«Или, может быть, они просто хотят, чтобы мы думали, что они любители». – Джон ответил спокойно, а его глаза пробежали вокруг, чтобы посмотреть, есть ли где-нибудь охранники.

«Я обнаружила пять человек внутри здания». – вмешалась Кэмерон: «Трое взрослых, один маленький ребёнок и один почти взрослый. Это должно быть Эллисон Лин и Саванна».

«Ах, тепловое зрение». – Джон выглядел немного ревнивым.

«Одно из преимуществ быть машиной». – Кэмерон решительно ответила и повернулась, чтобы посмотреть на двух своих спутников: «Все трое взрослых находятся в одной комнате с детьми. Я предлагаю попытаться войти в здание как можно тише, а затем штурмовать комнату. Я возьму самого левого взрослого, Кэтрин возьмёт среднего, а Джон – правого». – она говорила категорически, и Джон понял, что она не намерена щадить похитителей.

«Мы не должны убивать их, Кэмерон»! – он пытался уговорить жену.

«Почему нет»? – Кэмерон холодно ответила и посмотрела на него невыразительными глазами: «Они представляют угрозу для наших детей и для тебя. Я не хочу подвергать вас такой опасности».

*Вот оно снова! Она может стать холодным терминатором в одно мгновение!* Джон вздохнул, слегка огорчённый Кэмерон за желание устранить угрозу, просто убив трёх человек. Но в глубине души он знал, что это также её часть. Просто как она может быть любящей матерью и женой, она также может быть безжалостным убийцей, если это необходимо. И он любил её всю, даже эту убийственную часть. Ему придётся найти способ убедить её не совершать ненужных убийств: «Послушай, Кэмерон, многие люди уже умерли за меня или из-за меня. Я не хочу, чтобы эти трое тоже были на моей совести».

Кэмерон долго смотрела на него холодными глазами. Она слегка наклонила голову, прежде чем ответить: «Это неприемлемо оставлять такую угрозу в живых». – она немного остановилась, всё также холодно глядя на своего мужа, позволяя его сердцу погрузиться в разочарование: «Но... Я понимаю, почему ты не хочешь, чтобы их убили. Мы только выведем их из строя. Стреляем им в руки и колени. У них не будет шанса навредить девочкам». – её глаза мгновенно согрелись.

Джон выдохнул с облегчением и благодарно улыбнулся ей, а затем повернулся к Кэтрин: «Я хочу, чтобы ты сделала то же самое, хорошо»?

Кэтрин, казалось, обдумывала какое-то решение, но через несколько мгновений кивнула: «Я согласна с Кэмерон, что неразумно оставлять их в живых, но я буду уважать твоё решение. Только руки и колени».

«Ещё одна вещь»! – Кэмерон остановила их обоих, когда они направились к зданию, и вытащила из кармана две балаклавы, передав одну из них Джону: «Надень это. Если они увидят твоё лицо, то они расскажут всё о том, кто на них напал, а это последнее, чего мы хотим».

Джон посмотрел на неё кивая, натянул шапку на голову и закрыл лицо, в то время как Кэмерон сделала то же самое. Кэтрин в образе какой-то другой женщины посмотрела на них и слегка улыбнулась.

«Хорошо, тогда поехали»!

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Эллисон Лин и Саванна сидели вместе в углу грязной комнаты и смотрели на трёх мужчин, стоящих между ними и дверью, очевидно, споря о чём-то.

«Я же говорил, что это плохая идея»! – один из мужчин закричал на другого. Они всё ещё были одеты в балаклавы, и их голоса раздавались из-под ткани.

«Если ты такой умный, тогда скажи мне, что мы должны были сделать? Малышка кричала как банши и могла предупредить всех. Мы должны были забрать её с собой»!

«Забудь об этом! Мы должны сообщить этой Уивер, что у нас её дочь и что она может получить её обратно после того, как заплатит выкуп»! – третий человек пытался успокоить ситуацию, но безуспешно.

«Конечно! А что мы будем с этой делать»? – рука мужчины метнулась в сторону Эллисон Лин: «Мы понятия не имеем, кто она и смогут ли её родители заплатить нам, чтобы освободить её. Может, нам просто от неё избавиться»?

«То есть ... Избавиться от нее?» – Самый спокойный человек звучал удивленно: «Никогда не шло разговора о том, чтобы кому-то навредить! Если ты причинишь ей хоть какой-то вред, я уйду»!

«Чёрта с два! Ты останешься с нами»!

Оставшаяся часть фразы так и осталась в горле мужчины, когда дверь в комнату рухнула, и в неё влетела фурия в виде худенькой девушки с закрытым балаклавой лицом, держащей в руках два пистолета, а за ней – женщина постарше, у которой оружия не было, но руки уже были вытянуты в две серебряные пики. Последним был, очевидно, мужчина, его лицо также было скрыто за тканью чёрной балаклавы, в руках он держал два пистолета, замыкая маленькую атакующую группу.

Прежде чем мужчины смогли даже среагировать или дотянуться до своего оружия, девушка с двумя пистолетами выстрелила четыре раза в первого человека, эффективно прострелив обе ладони и пробив оба колена, так что он упал с криком боли.

Руки второй женщины растянулись во что-то невообразимое; в четыре пики, которые одновременно ударили второго мужчину по ладоням и коленям, и он присоединился к своему коллеге на полу.

Несмотря на то, что он был последним, кто вошёл в комнату, мужчина также произвёл четыре выстрела подряд, и третий мужчина присоединился к своим двум уже упавшим товарищам на полу, истекая кровью из его рук и коленей.

«Помогите»! – Эллисон Лин закричала, увидев, как нападавшие эффективно укладывают мужчин, и вскочила. Саванна разумно удержала её от бегства к новоприбывшей группе. Она была так смущена, что не знала, что и думать обо всём. По крайней мере, три человека боролись с плохими людьми, и она считала их хорошими.

Кэмерон быстро проверила троих мужчин, метнувшись к ним и вытащив оружие из-за их поясов. Она вытащила обоймы и бросила разряженные пистолеты Кэтрин. Затем она повернулась к девочкам и в одном прыжке добралась до них. Она не могла позволить девочкам раскрыть её, поэтому просто протянула руку к ним, прижавшимся друг к другу и глядящих на неё огромными, испуганными глазами: «Идёмте со мной, если хотите жить»!

Обеим похищенным девочкам не нужно было долго думать. Что-то в голосе этой женщины несмотря на то, что он был приглушён тканью её маски, отбросило подозрения в сторону, и они быстро встали и побежали к женщине, ожидающей их всего в метре.

Когда рука Эллисон Лин коснулась её, и когда она увидела доверчивые глаза своей дочери, Кэмерон почти потеряла контроль и почувствовала, как горячие слёзы счастья намочили ткань. Но ей удалось вернуть контроль над своими чувствами: «Мы должны уходить прямо сейчас. Давайте вытащим вас отсюда»!

Тем временем Джону удалось присоединиться к девушкам, и он с трудом поборол желание заключить Эллисон Лин в свои объятия. Он бы так и сделал, но не на глазах у похитителей: «Уведите их отсюда. Мне нужно поговорить с этими людьми».

Мужчины на полу тем временем смогли перестать кричать от боли, и один из них повернулся, чтобы посмотреть на трёх человек, которые напали на них. Одна, стройная женщина, уже выводила девочек из комнаты, в то время как старшая женщина и мужчина оставались на своих местах. Его глаза вспыхнули из-под ткани балаклавы, и он слегка покачал головой: «Какого чёрта»? – он застонал, чувствуя боль.

Трое нападавших, похоже, услышали его, и женщина, выводившая из здания двух девочек, остановилась, чтобы взглянуть на него, а затем повернулась к мужчине. Он кивнул ей, и она кивнула в ответ, продолжая свой путь к выходу.

Старщая женщина, которая, как ни странно, не носила балаклавы, и похититель пытался запомнить её лицо, повернулась и шагнула к нему. Мужчина в маске тоже подошёл к только что заговорившему человеку и присел на корточки рядом с ним. На мгновение он посмотрел на умоляющего раненого, потом метнул свою руку, схватил подол балаклавы и стянул.

«Мы хотели бы видеть лица ублюдков, которые думали, что могут похитить двух маленьких девочек и выйти сухими из воды». – его голос был холодным, но явная угроза была видна в его глазах, мелькая через отверстия в маске. Он уставился в испуганные голубые глаза лежащего на полу человека.

«Пожалуйста, сэр, мы не хотели»...

«Вы не хотели... Что? Не хотели их похищать? Не хотели причинить им вред»?

Угроза в голосе мужчины усиливалась с каждым словом: «И всё же вы это сделали»!

«Нет, мы не причиняли им вреда, пожалуйста»! – казалось, что человек почти умолял сохранить ему жизнь: «Мы просто хотели похитить старшую и потребовать за неё выкуп»! – его голова слегка повернулась в сторону старшей женщины, которая стояла всего в метре от него, слегка наклонив голову и заинтересованно глядя на него: «Мы слышали, что Кэтрин Уивер – одна из самых богатых женщин в Лос-Анджелесе и пытались получить от неё деньги. Мы бы не навредили ни одной из девочек. Пожалуйста, вы должны мне поверить»! – его голос был умоляющим, в нём всё ещё звучала боль, но в то же время явственно слышался страх. *Эти двое действительно говорили серьёзно, хотя женщине было по крайней мере за шестьдесят.*

Кэтрин Уивер угрожающе усмехнулась ему: «Вы хотели шантажировать её? Вы запросили бы большую сумму денег за то, чтобы вернуть ей дочь»? – она покачала головой, удивляясь: «Ну, вы просчитались во всём. Я знаю эту даму, и она никогда не позволит шантажировать её. Она лучше найдёт способ найти и убить вас».

Человек больше ничего не понимал. *Кто были эти люди? Их наняла Кэтрин Уивер? Их прислал кто-то другой? Они определенно не из полиции или какого-то другого ведомства*. «Кто вы»?

Человек выпрямился и долго смотрел на него, прежде чем что-то сказать: «Мы твой худший кошмар, чувак. Неважно, как мы вас нашли, но вот что я вам скажу: если вы когда-нибудь снова получите штраф за парковку, вы пожалеете о том дне, когда вы родились. Мы будем следовать за вами, и вы всегда будете чувствовать, что кто-то наблюдает за вами. Если вы сделаете один неверный шаг, то не отделаетесь так дешёво, как сейчас». – затем он повернулся к выходу и пошёл прочь.

Старшая женщина на секунду посмотрела на уходящего мужчину, а затем повернулась к лежащим на полу: «На вашем месте я бы поверила ему. Он считает делом чести выполнять свои угрозы». – затем она тоже покинула мужчин.

Кэмерон тем временем вышла из здания, всё ещё ведя двух девочек к фургону. Внезапно Саванна остановилась и потянула её за руку: «Подождите! Кто вы такая! Я хочу увидеть ваше лицо! Вы просто очередной похититель»?

Эллисон Лин присоединилась к подруге и тоже остановилась, нахмурившись на женщину в маске. Но она чувствовала какую-то связь с ней, как будто она знала её откуда-то.

Кэмерон позволила девочкам остановить её и улыбнулась под маской. Затем она отпустила руку Саванны и стянула с головы балаклаву, расправляя длинные волосы.

«Мама»! – Эллисон Лин закричала, когда увидела, что странная женщина – её мать. В одно мгновение она буквально обвилась вокруг неё, сжимая женщину-киборга со всей силой: «Мама! Я знала, что ты придёшь за мной! Я так и знала»!

Кэмерон почувствовала, как она может, наконец, отпустить свой контроль и горячие слёзы счастья потекли по её щекам: «Я бы отправилась на край света ради тебя, детка»!

Саванна уставилась на подругу с открытым ртом, прежде чем тоже прыгнуть, чтобы обнять машину, которая стала ей как старшая сестра: «Кэмми! Ты спасла нас»!

Кэмерон чувствовала себя такой же счастливой, как всего несколько раз в своей жизни. Ей удалось спасти дочь и Саванну, которую она считала младшей сестрой от плохих людей, и она никого не убила.

«Ну, на самом деле она сделала это не одна». – довольный голос Джона Коннора оторвал троицу от их счастья, и когда они обернулись, то увидели, что он стоит там с самой широкой улыбкой на лице, с балаклавой в руке.

«Папа»! – Эллисон Лин радостно закричала и буквально бросилась в его объятия.

Саванна, однако, заметила кое-кого ещё, кроме Джона. Её мать. Тем временем Кэтрин вернулась в свою привычную форму и улыбнулась молодой девушке, которой нужна было лишь доля секунды, чтобы оказаться в её объятиях: «Мама! Ты тоже пришла за мной»!

«Конечно, Саванна. И всегда приду. Ты ведь моя дочь.»

В этот момент было совершенно неважно, что обе матери были машинами и что их дочери знали это. Они были просто счастливыми воссоединёнными семьями.

Кэмерон тем временем посмотрела на двух людей, которые значили для неё весь мир, крепко обняла с улыбкой, достала телефон и набрала номер Джона Генри: «Джон Генри! Они у нас. Ты должен позвонить в полицию и сказать им, что в этом доме пострадали трое похитителей. Отправь им видео, доказывающее, что это они похитили Саванну и Эллисон Лин. Конечно, через несколько минут, как мы уйдём отсюда». – затем она повесила трубку и посмотрела на Джона: «Они ранены, но мы всё равно должны их связать. По крайней мере, их руки».

Джон кивнул и вытащил из кармана три пластиковых ремешка, достаточно прочных, чтобы удержать дикого зверя. Он надел свою балаклаву обратно, чтобы скрыть свою личность и исчез в здании. Ему потребовалась всего минута, чтобы вернуться, но чувствительный слух Кэмерон мог слышать крики людей внутри.

«Ты не пытал их, правда»? – спросила она с маленькой кривой усмешкой.

«Конечно нет! Но я не виноват, что они навлекли на себя свою судьбу. Не самое приятное быть связанным, когда у тебя ранены руки». – Джон усмехнулся и повернулся к дочери, которая яростно схватила Кэмерон за руку и крепко прижалась к её ноге: «Ну что ж, карапуз, теперь пойдём домой».

Эллисон Лин кивнула. Она хотела сбежать из этого ужасного места как можно быстрее.

Вернувшись в машину, Кэмерон села на заднее сиденье, окружённая обеими девочками, которые, казалось, выработали привычку отчаянно цепляться за её руки, не отпуская её ни на секунду.

Джон повернулся к Кэтрин, которая уже тронулась со своего парковочного места: «Разве те люди не опишут твоего бывшего секретаря полиции? У неё не будет неприятностей»?

«Она умерла на прошлой неделе». – Кэтрин ответила лаконично, не отрывая глаз от дороги.

«Ох. Я понял! Тогда всё в порядке. Они будут преследовать призрака. Отличная работа, Кэтрин». – Джон усмехнулся и повернулся, чтобы посмотреть на жену, которая теперь обнимала обеих девочек и нежно шептала им в уши. Лица девочек казались расслабленными и полностью сосредоточенными на Кэмерон. *Странно! Их похитили, увезли, держали в плену, они видели, как мы напали и кажется, что они уже это пережили? Это Кэмерон делает, или дети действительно такие сильные?* Он знал, что не получит ответа сейчас, поэтому просто улыбнулся Кэмерон, которая посмотрела на него и тоже улыбнулась.

Сирены приближающихся полицейских машин нарушили маленькую сцену. Джон обернулся, чтобы посмотреть на три автомобиля, проезжающих мимо них на место освобождения девочек: «Доверьтесь Джону Генри, если хотите всё сделать эффективно».

«И доверьтесь полиции, чтобы опоздать. Как всегда»! – Кэтрин усмехнулась, увидев последнюю полицейскую машину, прежде чем снова сосредоточиться на вождении.

**Глава 6.**

«Но, папочка! Я хочу украсить ёлку вместе с мамочкой»! – Эллисон Лин нахмурилась и посмотрела на Джона из-под бровей, явно выражая своё недовольство его решением, чтобы они сами украсили ёлку, освободив Кэмерон от работы: «Почему ты не хочешь сделать это с ней»?

Джон вздохнул и присел перед Эллисон Лин, так что теперь он легко смотрел ей в глаза: «Послушай, Тыковка... Я хотел бы удивить её красиво украшенным деревом, когда она вернётся из своей поездки по магазинам. Тебе не кажется, что это будет приятным сюрпризом для неё? Несмотря на то, что она не очень любит сюрпризы, я уверен, что ей понравится этот». – он намекающе склонил голову и попытался казаться очень убедительным.

Лицо Эллисон Лин внезапно просветлело, она захихикала и бросилась на Джона, крепко обхватив его за шею своими маленькими ручками: «Почему ты сразу не сказал об этом, папочка? Да, я думаю, она была бы счастлива, если бы мы украсили ёлку для неё».

Джон усмехнулся, поздравляя себя с тем, что наконец нашёл уважительную причину для дочери, почему они должны делать это без матери. Хотя он никогда не признается Эллисон Лин, он всё же знал, что украшение ёлки определённо не то, что Кэмерон очень нравилось. На самом деле, каждый год она находила какой-то предлог, чтобы исчезнуть на несколько часов именно в это время. Не то, чтобы он обижался на неё за это. У неё просто не было расположения к такой работе, и он принял это.

«Сколько у нас времени, прежде чем мамочка и бабушка Сара вернутся из торгового центра»? – Эллисон Лин теперь беспокоилась, хватит ли у них времени, чтобы украсить ёлку, прежде чем женщины вернутся из своей поездки по магазинам в торговый центр.

«Ну, они уехали несколько минут назад, и, если я прав, не должны вернуться ещё несколько часов. Так что... У нас достаточно времени. Но всё же, мы должны начать немедленно, верно»? – Джон встал и потянул Эллисон Лин, которая от нетерпения чуть ли не в припрыжку побежала в сторону ёлки, которую он уже установил и теперь ожидал украшения.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Ты уверена, что Джону понравится эта... Как её там»..? – Сара нахмурила брови, разглядывая несколько электронных приборов в витрине магазина.

«Игровая приставка». – Кэмерон терпеливо объяснила и посмотрела на новенький блестящий гаджет с каким-то отсутствующим выражением на лице, как будто она глубоко о чём-то задумалась.

«И, для чего это нужно»? – Сара понятия не имела.

Кэмерон раздражённо вздохнула и даже закатила глаза, однако не из-за незнания Сары: «Это игровая приставка». – её объяснение было чётким и точным, хотя по её глазам было видно, что она не в восторге.

Теперь Сара наконец оторвала глаза от витрины магазина и посмотрела на Кэмерон, заметив, что её невестка выглядит слегка раздражённой: «Ты имеешь в виду... Моего сына, человека, который уничтожил Скайнет, воина, который спас мир, твоего мужа, отца твоей дочери»... – она остановилась и упорно боролась, чтобы подавить смешок: «Этот человек всё ещё играет в компьютерные игры? Правда»? – её самообладание, наконец, рухнуло, и она разразилась смехом. *Уморительно! Мой сын, спаситель человечества играет в компьютерные игры!*

Кэмерон выглядела ещё более раздражённой, если это могло быть. Она повернулась, чтобы посмотреть Саре в глаза, и покачала головой: «Не начинай, Сара, пожалуйста! Понятия не имею, почему, но, думаю, это как-то связано с тем, что мужчины – более или менее незрелые дети, когда дело доходит до технологий». – она была настолько увлечена задачей приобретения подходящих подарков для своей семьи, что скрытый смысл её слов совершенно ускользнул от неё.

Глаза Сары путешествовали по Кэмерон вверх и вниз, прежде чем она усмехнулась и кивнула: «И живое доказательство этого утверждения стоит передо мной прямо сейчас. Это моя невестка».

Внезапно щёки Кэмерон слегка окрасились в розовый цвет, понимая более глубокий смысл её слов: «Наверное, так и есть». – сухой голос и слегка возмущённое выражение лица подсказали Саре, что она не находит это забавным, как Сара.

Сара заметила реакцию Кэмерон: «Я ни в коем случае не хотела тебя оскорбить, Кэмерон. Я давно приняла тебя, и на самом деле я больше не вижу колтана под твоей кожей. Я просто вижу свою невестку, человека, который ближе всего к тому, чтобы быть моей дочерью. Не говоря уже о матери моей любимой внучки». – она положила руку на предплечье Кэмерон и ласково улыбнулась ей: «Пойдём внутрь и купим технологическую игрушку для нашего мальчика».

Кэмерон улыбнулась в ответ и кивнула. Она всегда чувствовала тепло внутри, когда Сара выражала своё расположение к невестке-киборгу. Она не чувствовала себя оскорблённой её замечанием, зная, что оно было сказано не так, как до того, как они с Джоном начали отношения.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Мне нравится, просто оставь всё как есть, Элли». – Джон поспешно остановил дочь, в десятый раз переставляющую одну особенную деталь украшения на ёлке. Она уже протянула руки, но, услышав Джона, они замерли в воздухе.

«Но я не знаю, понравится ли это мамочке в таком виде». – Эллисон Лин была не уверена и повернулась к отцу со слегка жалобным тоном в голосе: «Я хочу, чтобы ей действительно понравилось то, что я сделала».

«Не волнуйся, она будет в восторге, увидев, что ты сделала без её помощи. Ты же знаешь, как она одобряет твою работу»?

Эллисон Лин задумалась на мгновение, прежде чем быстро закивала и просияла на Джона: «Да! Она всегда хвалит меня, когда я делаю всё правильно». – затем она повернулась к почти готовому дереву и ещё раз критически осмотрела его, а затем снова посмотрела на Джона: «Так... Ты правда думаешь, что всё хорошо»?

«Абсолютно! Я не смог бы сделать лучше». – Джон поспешил успокоить дочь и помешать ей начать переделывать всё заново. *Уже в четвёртый раз!* Он понемногу начинал нервничать, что ничто, казалось, не удовлетворяет вкус его дочери. *Может быть, сейчас самое время, наконец, убедить её?* «Всё прекрасно, поверь мне! Стал бы я тебя обманывать»? – он посмотрел на свою дочь и старался подарить ей щенячий взгляд, представляя в уме, как его жена иногда смотрела на него, когда хотела убедить его в чём-то, что он изначально не одобрял.

Эллисон Лин смотрела на него секунду, прежде чем разразилась хихиканьем, которое мгновенно превратилось в полноценный смех: «Не пытайся так на меня смотреть, папочка! Ты полностью провалился! Только мама и я знаем, как на тебя так смотреть».

Джон усмехнулся. Он знал, что щенячий взгляд не был одной из его сильных сторон. С другой стороны, он всегда слабел, когда Кэмерон, а теперь Эллисон Лин использовали этот взгляд на нём. Он как-то подозревал, что Эллисон Лин, должно быть, научила Кэмерон, как использовать его и как это действует. Несмотря на то, что Кэмерон всё же лучше справлялась, и каждый раз, когда она использовала его, он таял, а она всегда добивалась своего. *Теперь у меня есть две женщины, которые могут вертеть мной так, как хотят!*

«Вот так-то лучше»! – Эллисон Лин усмехнулась ему после того, как он отказался от своей отчаянной попытки и улыбнулся ей нормально.

Звук открывающейся двери потревожил их, и Эллисон Лин поднялась: «Мамочка вернулась»! – они услышали голос Кэмерон, просящий Сару закрыть дверь, и Эллисон Лин побежала ко входу, чтобы встретиться с матерью и бабушкой.

Кэмерон, естественно, услышала дочь, и невольно улыбнулась. Несмотря на то, что прошло всего несколько часов с тех пор, как она в последний раз видела маленькую девочку, она действительно заскучала по ней; и мужу, конечно. Но у неё не было времени оставаться в своих мыслях, так как маленькая Эллисон Лин буквально подлетела к ней и в следующее мгновение её дочь крепко прижалась к ноге. Если бы она была человеком, у неё были бы проблемы, чтобы остаться на ногах, особенно балансируя со всеми сумками в её руках. Но, будучи тем, кем она была, ей удалось это без заметного колебания. По крайней мере заметного для людей... Она чувствовала, что была на грани падения.

«Мамочка! Ты вернулась»! – лицо Эллисон Лин светилось от обожания, когда она смотрела на мать: «У нас с папочкой есть для тебя сюрприз»! – она говорила так быстро, что Кэмерон едва понимала её. Но, будучи киборгом, она медленнее воспроизвела слова дочери и улыбалась ей: «В самом деле»?

«Да, Кэм, в самом деле». – Джон подошёл к ней и ласково улыбнулся: «Могу я помочь тебе, взяв на себя часть твоей ноши»? – он потянулся за сумками, но прежде, чем забрать их у жены, угрожающий женский голос остановил его.

«Джон Коннор, не смей трогать эти сумки! Пока это только для моих и Кэмерон глаз! Тебе придётся подождать ещё немного»! – Сара смотрела на сына, пытаясь помешать ему заглянуть в сумки. Она слишком хорошо его знала и была уверена, что он не удержится взглянуть на подарки, которые они купили.

Джон раздражённо посмотрел на мать и театрально вздохнул: «Мама! Ты же знаешь, я бы этого не сделал»!

«Конечно, нет! Так что руки прочь от сумок. Кэмерон справится в одиночку». – Сара ответила резко, но уголки её губ дёрнулись в улыбке.

Кэмерон слегка усмехнулась обмену любезностями между мужем и свекровью, прежде чем посмотреть Джону в глаза: «Я согласна с Сарой, Джон. Это должен быть сюрприз».

Эллисон Лин улыбнулась, как Чеширский кот, и потянула Джона за руку: «Ты правда должен слушать маму, папочка».

«Только не ты»! – Джон закатил глаза, но тотчас же улыбнулся: «Ах ты, маленький дьяволёнок». – он склонился к дочери и, прежде чем она успела убежать, начал щекотать её.

Глаза Эллисон Лин расширились, и она извивалась под руками отца, громко смеясь, прежде чем ей удалось выбраться из его рук и спрятаться за ноги Кэмерон, только её голова выглядывала из-за её безопасного укрытия: «Прекрати! Мамочка защитит меня»! – она ухитрялась говорить между смешками, крепко прижимаясь к ногам Кэмерон.

«Правильно, Джон. Не делай этого, или ты вынудишь меня сделать то же самое с тобой»! – голос Кэмерон был спокойным, но её озорные глаза сказали ему, что ей это весьма понравится, если она получит шанс пощекотать его. Он вспомнил, как она делала это раньше, и его глаза расширились от притворного страха.

«О нет, очень страшная Кэмерон собирается пытать бедного Джона Коннора! Ты должна быть милосердна к спасителю человеческого рода». – он изображал страх.

Эллисон Лин только ухитрилась перестать смеяться, но после того, как она услышала слова отца и увидела его лицо, перекошенное в идеальной маске ужаса, она снова взорвалась смехом, заставив даже Сару и Кэмерон улыбнуться на испуганное лицо Джона Коннора. Увидев, как все три женщины смеются или улыбаются ему, Джон больше не мог держать маску и тоже начал хихикать. Он так любил видеть трёх самых важных людей в своей жизни, своих трёх ангелов, в таком хорошем настроении.

В течение нескольких мгновений всё, что можно было наблюдать, это смех Эллисон Лин и Сары, хихиканье Джона и широкую улыбку Кэмерон. Прислушавшись очень внимательно, можно было даже услышать её тихое хихиканье. После того, как они все успокоились, Джон наконец-то успел поцеловать жену в губы: «Я уверен, что ты подаришь мне что-то красивое, не так ли»?

Кэмерон улыбнулась ему: «Конечно! Но тебе придётся подождать, прежде чем открыть подарки». – затем она остановилась и задумчиво посмотрела на него: «Ты меня понял, Джон»?

Её слегка наклонённая голова и почти детское ожидание на лице заставили сердце Джона начать биться быстрее: «Конечно да»! – он всегда восхищался её такой милой детской наивностью над обычными вещами, вещами, которые люди всегда принимали как должное, но значили для неё так много.

«Ну что же... Давай отнесём эти сумки в какое-нибудь укрытие, где поиски Джона Коннора не смогут их обнаружить». – Сара прервала его и заговорщически улыбнулась невестке: «Я предлагаю свою комнату».

Джон широко улыбнулся матери. Если и была одна комната во всём доме, в которую он не осмеливался ступить, не будучи обнаруженным, то это была комната его матери: «Я не могу ступить в пещеру Дракона».

Сара нахмурилась и угрожающе посмотрела на него: «Пещера дракона»?

«Ой, ладно, ты знаешь, мама. Разозлить тебя хуже, чем сразиться с семиглавым драконом». – Джон осторожно отошёл от матери, чтобы избежать возможных нападок с её стороны, и усмехнулся.

«Пфффф! Дракон! С семью головами»! – Сара возмущённо прошипела и приподняла подбородок: «Ты пожалеешь, что назвал меня драконом, мальчик»! – она вышла с высоко поднятой головой и оставила озадаченную Кэмерон и улыбающегося Джона позади, в то время как Эллисон Лин решила сопровождать свою бабушку и побежала за ней, едва успевая идти в ногу с её темпом.

«Тебе надо было заходить так далеко, называя её драконом»? – Кэмерон повернулась к мужу и умоляюще посмотрела на него.

«Ну. Честно говоря, нет... Но... Это нужно было сказать один раз, правда»? – Джон ответил, всё ещё улыбаясь вслед матери.

Кэмерон наклонила голову и на мгновение задумалась, прежде чем ответить: «Может, она и не дракон, но именно она устроила мне термитную ванну». – она слегка нахмурилась: «Разве драконы принимают термитные ванны? Я склонна отказаться от ещё одной».

Джон повернулся к жене, и улыбка его расширилась: «Я ничего не знаю о драконах, но я знаю свою мать. Да, она так поступала, но я уверен, что она не сделает этого снова. В конце концов... Как она может лишить внучку своей мамочки? Она просто обожает Элли».

«Ну, по крайней мере, я в безопасности в этом плане». – Кэмерон нахмурилась ещё сильнее, прежде чем последовать за Сарой.

«Эй! Куда ты идёшь»? – Джон вопросительно посмотрел на неё.

«Я должна унести подарки в пещеру Дракона». – Кэмерон невозмутимо развернулась и направилась к двери, чтобы последовать за Сарой и Эллисон Лин.

Джон разинул рот, прежде чем широкая улыбка появилась на его лице, и он поражённый покачал головой. *Я сам попросил об этом, не так ли?*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Огни на рождественской ёлке медленно мигали, окутывая почти тёмную гостиную, освещённую всего несколькими свечами, в почти эфирную атмосферу. Кэмерон и Джон сидели на диване и смотрели на дерево. Рука Джона обняла плечи Кэмерон, и она наполовину лежала на её груди. Он положил голову на неё, в то время как она обняла его обеими руками. Они оба смотрели на дерево, наслаждаясь моментом близости и спокойствия. Не замечая ни Сару, ни Эллисон Лин, , а Дерек сегодня практически не появлялся.

«Мы хорошо поработали с Элли? Джон тихо спросил, не отрывая глаз от дерева и устроившись на макушке жены.

Кэмерон медленно повернула лицо вверх, так чтобы посмотреть на Джона. Она одарила его своей лучезарной улыбкой и кивнула. Или, по крайней мере, попыталась кивнуть, потому что ей было трудно делать это, прижимаясь к его груди, и она практически тёрлась о неё щекой: «Да, Джон. Это был действительно приятный сюрприз. Мне нравится дерево». – она снова повернула голову и посмотрела на ёлку, а затем очень тихо сказала: «Мне жаль, что я не могу помочь в украшении ёлки». – её голос звучал хрупко, уязвимо и был полон раскаяния.

Сердце Джона чуть не разбилось, когда его жена сказала эти слова: «Кэм, никогда не говори ничего подобного, пожалуйста! Да, ты, может, и не та, у кого лучший вкус в украшении рождественской ёлки, но ты, чёрт возьми, самая лучшая мать для Эллисон Лин и самая лучшая жена для меня. Неважно, мы оба тебя очень любим». – он сделал паузу, прежде чем продолжить: «Я бы никогда не справился без тебя. И это действительно так»!

Кэмерон снова повернулась, чтобы посмотреть на мужа, и её глаза вопросительно посмотрели на него: «Ты сейчас говоришь серьёзно, Джон? Ты правда так думаешь»? – иногда она ещё сомневалась в своей значимости в жизни Джона, в своей роли матери маленькой девочки и нуждалась в заверениях мужа.

Джон склонил голову и нежно поцеловал её в губы: «Кэм, если я когда-либо и говорил серьёзно, то это сейчас: ты нужна мне больше, чем можешь себе представить. Я люблю тебя больше, чем ты можешь вообразить. Я всегда буду ценить каждое мгновение, проведённое с тобой. Я не хочу прожить и дня без тебя рядом».

Кэмерон облегченно улыбнулась и хотела что-то сказать, когда Эллисон Лин ворвалась в комнату: «Эй, почему вы сидите в темноте»? – внезапно щёлкнул выключатель, и оба увидели Эллисон Лин, которая стояла, уперев кулаки в бёдра, и сердито смотрела на родителей: «Ты обещал положить все подарки под ёлку, папа! Почему ты этого не сделал»? – она в сердцах надула губки и сердито нахмурилась на Джона.

Джон почувствовал, как его щёки немного согрелись. Он действительно обещал своей дочери, что они устроят подарки под ёлкой, но когда Кэмерон присоединилась к нему и он обнял её, то просто забыл своё обещание и потерялся в тот же момент: «Извини, Тыковка, мы... Мы... отвлеклись»!

«Я это вижу»! – Эллисон Лин ответила и пошла к дереву, даже не пытаясь скрыть, насколько она была сердита: «Теперь я должна сделать всё это сама»! – она бросила на родителей грозный взгляд и продолжила свой поход к рождественской ёлке.

«Подожди, Эллисон Лин, я помогу тебе»! – Кэмерон поднялась в вертикальное положение и хотела встать, но её пресекла дочь.

«Не беспокойся, мамочка! Я сделаю это самостоятельно. Я вижу, ты предпочитаешь обниматься с папочкой вместо того, чтобы делать что-то полезное». – Эллисон Лин сказала вызывающим тоном.

Джон и Кэмерон обменялись недоверчивыми взглядами, но Кэмерон была первой, кто оценил ситуацию, а также нашла наилучшее решение. Она повернулась к дочери многозначительно улыбаясь: «Ладно, тогда действуй». – она попыталась казаться равнодушной, но лёгкая нотка самодовольного веселья могла быть обнаружена в её голосе, если слушать очень внимательно.

Джон уже открыл рот в негодовании в знак протеста, но Кэмерон быстро положила палец на его губы, и как только он посмотрел на неё, она покачала головой и улыбнулась ему.

Джон на секунду посмотрел на неё, не понимая, что она хотела ему сказать, но потом постепенно понял это и усмехнулся, кивая жене. Независимо от того, что у неё не должно было быть чего-то вроде инстинкта, он всегда доверял ей, когда дело касалось их дочери.

Эллисон Лин остановилась, когда услышала свою мать и недоверчиво посмотрела на неё. Она встретила карие глаза, глядящие на неё и стоическое лицо. Она повернула глаза к отцу и на мгновение подумала, что по его лицу мелькнуло какое-то веселье, а потом приняло такое же стоическое выражение, как и у матери. Она не могла поверить. Они издевались над ней! Они определённо издевались над ней! Она демонстративно подняла подбородок и направилась к своей цели. Если они не захотят ей помочь, она сделает всё сама. И как только она добралась до дерева, то стала переставлять под ним подарки согласно своим представлениям.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Еда была фантастической»! – Дерек откинулся на спинку стула и осторожно погладил переполненный живот. Он подавил желание отрыгнуть, чтобы сохранить манеры поведения за столом, которые давались ему с большим трудом, и знал, что тут же получит гневный отпор от женской части семьи.

«Спасибо, Дерек. Никогда бы не поверила, что ты похвалишь мою стряпню. Изначально я была уверена, что ты отвергнешь её, боясь, что я могу отравить тебя»! – Кэмерон посмотрела на дядю Джона с едва скрываемым весельем в голосе.

«Ну, несколько лет назад я, вероятно, отвергал всё, что ты готовила, но теперь»... – Дерек пожал плечами и прямо посмотрел на Кэмерон: «Я бы никогда не поверил раньше, но ты убедила меня, что ты не похожа на любую другую машину, с которой я когда-либо сталкивался».

«Моя мамочка может и машина, но она... Моя мамочка»! – Эллисон Лин посмотрела на своего дядю Дерека с мрачным лицом, и было очевидно, что она больше не потерпит никаких замечаний в адрес её мамы. Она всегда воспринимала всерьёз, когда кто-то пытался указать на истинную природу Кэмерон, и тут же переходила в режим «защити мамочку».

«Всё в порядке, Эллисон Лин». – Кэмерон повернулась к дочери и нежно провела рукой по её волосам: «Я очень хорошо знаю дядю Дерека и знаю, как заставить его замолчать, если он будет груб».

«Это точно»! – Джон кивнул: «Дядя Дерек когда-то был настоящей задницей»... – он вспомнил, как Дерек даже убедил его мать попытаться разлучить их на первых зимних каникулах – столько лет назад, что всё это казалось древней историей.

«ДЖОН»! – Кэмерон и Сара почти в унисон повысили голос на Джона Коннора, чтобы не дать ему произнести несколько грубых слов, которые не были так уж необходимы для воспитания Эллисон Лин.

Джон вздрогнул, услышав сердитые голоса матери и жены, и смущённо посмотрел на Кэмерон: «Что? Я просто хотел»...

«Эллисон Лин может быть и почти семь, но ей не нужно слышать такие слова». – Сара ответила, прежде чем Кэмерон успела среагировать, и сердито посмотрела на сына.

«Но... Я просто хотел сказать, что её дядя Дерек был»...

На этот раз Кэмерон прервала его: «Я знаю! Но сейчас не время и не место объяснять такие вещи»! – она поймала благодарный взгляд Дерека и кивнула ему с лёгкой улыбкой на губах.

Эллисон Лин следила за дискуссией с открытым ртом, и её глаза метались от одного члена её семьи к другому в замешательстве: «Мамочка»? – её неуверенный голос заставил Кэмерон с сожалением посмотреть на дочь.

«Ничего серьёзного, дорогая. Просто твой папа собирался сказать несколько грязных слов, и нам пришлось его остановить».

«Почему? Чтобы я не услышала грязных слов»? – Эллисон Лин растерянно посмотрела на мать.

«Да! Ты слишком юна для этого. Ты услышишь достаточно подобных слов, когда станешь старше». – Кэмерон улыбнулась дочери, прежде чем бросить на Джона ещё один грозный взгляд.

Джон снова чуть не вздрогнул, но потом сдался. Он никак не мог выиграть этот бой со своей матерью и женой. Он посмотрел на Дерека, прося какой-то помощи, но тот только пожал плечами и многозначительно, как-то самодовольно усмехнулся в ответ. *Хорошо, я это заслужил! Я пытался представить его засранцем, а потом попросил его о помощи. Молодец, Джонни, молодец!*

Кэмерон заметила слегка напряжённую атмосферу и решила, что для этого времени года она неприемлема: «Сейчас мы должны открыть наши подарки»! – она встала и протянула руку к дочери: «Ну что, идём, Эллисон Лин»?

Эллисон Лин вскочила в ликовании и схватила мать за руку: «Да! Давайте»!

Джон выглядел немного растерянно, наблюдая за своей женой и дочерью, прежде чем тоже вскочить и последовать за ними в гостиную, где подарки под ёлкой ожидали их: «Подождите меня! Я тоже хочу открыть подарки»!

Кэмерон и Эллисон Лин посмотрели друг на друга и обменялись хитрой улыбкой: «Должны ли мы позволить ему пойти с нами, мамочка»? – улыбка Эллисон Лин стала шире.

Кэмерон слегка наклонила голову и подождала несколько мгновений, прежде чем ответить: «Возможно. Ты знаешь, что он капризничает, когда мы отказываем ему в том, чего он очень хочет».

Эллисон Лин хихикнула и так энергично закивала, что её каштановые локоны дико закружились вокруг её головы: «Да»!

Джон тем временем присоединился к ним, и его взгляд метался между двумя лукаво ухмыляющимися женщинами: «Ладно, ребята. Что вы задумали»? – он говорил и выглядел немного недоверчиво, опасаясь того, что две женщины могут иметь против него на уме.

Кэмерон покачала головой и заговорила тише, её глаза уверяли Джона в том, что она говорит искренне: «Ничего, Джон. Мы просто согласились, что ты можешь быть очень раздражительным, если твоё желание не исполняется, поэтому мы решили исполнить его и позволить тебе пойти с нами открывать подарки».

Джон на несколько мгновений потерял дар речи, пока в его голове не прояснилось то, что только что сказала его жена. Затем он облегчённо улыбнулся и заключил её в объятия, а другой рукой притянул к себе дочь: «Ой, я вижу! Значит, вы, дамы, решили, что мне разрешено сопровождать вас»?

Эллисон Лин и Кэмерон в унисон кивнули.

«Ну, тогда... Не теряем больше времени и идём за подарками»! – Джон говорил взволнованно, как маленький ребёнок, и это заставило Эллисон Лин радостно захихикать, в то время как Кэмерон слегка закатила глаза и тихо вздохнула, но вздёрнутые уголки губ и сверкающие глаза дали Джону понять, что ей это очень понравилось.

**Глава 7.**

«Эллисон Лин Коннор! На что ты так смотришь? Если ты собиралась посмотреть на меня, то должна сообщить тебе, что я не сзади тебя»! – голос учителя внезапно повысился с её спокойного, убаюкивающего тона и скука, которая легла на класс, была мгновенно сметена. Все одноклассники Эллисон Лин повернулись, чтобы посмотреть на неё. Ну, почти все! И почти у всех из тех, кто сейчас смотрел на неё, на лицах была самодовольная улыбка, слишком явно выдававшая их мысли.

Эллисон Лин вдруг почувствовала, как она сильно покраснела и повернулась, чтобы посмотреть на учителя, почти сразу же опустив голову.

«Что может быть настолько интересным, что ты не обращаешь внимания на мои слова»? – учительница сейчас подошла ближе к Эллисон и её голос был на этот раз гораздо мягче и почти весёлый. Она остановилась перед девочкой, которая всё ещё отказывалась смотреть ей в глаза. В течение нескольких мгновений никто ничего не говорил, просто очень тихое хихиканье и шёпот между другими учениками указывали, что они нашли ситуацию, по крайней мере, забавной.

Учительница ещё несколько секунд смотрела на девочку, замечая её смущение, затем её губы изогнулись, и она начала ухмыляться, глядя на Эллисон Лин: «Ну, я думаю, что могла бы закрыть глаза на этот раз. Однако... Ты должна пообещать, что это больше не повторится».

Эллисон Лин вскинула голову, и её смущённые, но уже полные надежды глаза уставились на молодую учительницу, её голова закивала вверх-вниз, подтверждая, что она согласна с условиями, на которых учитель помиловала её на этот раз.

Учительница широко улыбнулась, заметив выражение лица ученицы: «Но не думай, что в следующий раз ты отделаешься так легко! Ты должна быть внимательна в классе! Понятно»?

Эллисон Лин активно закивала, успокоившись, что она, очевидно, сорвалась с крючка и говорила слегка неуверенным голосом, как будто, она всё ещё не верила, что учитель так легко спустила это дело: «Да, я понимаю, мисс Уайт. Обещаю быть внимательной».

«Я знаю, что будешь. В конце концов, ты одна из лучших учеников в классе. Но позволь мне дать тебе совет... Тебе стоит смотреть на мальчиков после уроков». – голос учительницы был очень тихим, и она даже наклонилась к Эллисон, шепнув ей на ухо. Она не хотела, чтобы другие ученики слышали, как легко она простила Эллисон Лин и особенно не хотела, чтобы они услышали вторую часть её совета. Затем она выпрямилась и заговорщически подмигнула Эллисон Лин, прежде чем повернулась к остальным ученикам: «Тишина! Я больше не хочу слышать никаких разговоров»! – она решительно направилась к классу и заметила, как дети замолчали.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Что ты сделала, Эллисон Лин»? – Кэмерон смотрела на дочь с едва прикрытым весельем в голосе, но всё ещё старалась изо всех сил строго смотреть на маленькую девочку.

Эллисон Лин смущённо сидела на диване и смотрела в пол. Было более чем очевидно, что она была смущена, и пыталась смотреть куда угодно, но не в лицо матери. Несмотря на то, что она знала, что мама никогда не накажет её за что-то подобное.

«Эллисон Лин»? – вопрошающий голос Кэмерон, наконец, заставил девочку посмотреть в лицо матери.

«Мне очень жаль, мамочка. Я... Я просто должна была посмотреть на него. Он такой милый»... – застенчиво глядя в карие глаза Кэмерон из-под бровей, Эллисон Лин вдруг обнаружила, что шаркает ногой и скрещивает руки на груди. Она выглядела как ребёнок, которого только что поймали за руку в банке с печеньем и который теперь осознаёт, что его поступок повлечёт за собой последствия.

Кэмерон посмотрела на дочь, ничего не сказав. Она видела, что Эллисон Лин была смущена, но не могла понять, почему. Вспоминая, как она себя вела, когда впервые обнаружила, что влюблена в Джона, она наконец поняла, почему: «Эллисон Лин»... – она прервалась, потянувшись к своему ребёнку и положив руки на плечи девочки, прежде чем продолжить: «Нет ничего плохого, если тебе кто-то нравится. Я даже думаю, что это хорошо. Но ты не должна пренебрегать своими обязанностями из-за этого. Твоя обязанность – учиться и ничто не должно тебя отвлекать».

Эллисон Лин с тревогой вглядывалась в лицо Кэмерон, но постепенно она поняла, что мама не скажет ей ничего плохого. Она прекрасно понимала, что совершила ошибку. Она наклонила голову так, что напомнила Кэмерон саму себя, и посмотрела в лицо матери большими, как блюдца, глазами: «Прости меня, мамочка. Это больше не повторится. Клянусь»! – и она нарисовала в воздухе крест над своим сердцем.

Наконец Кэмерон не смогла больше смотреть на своего ребёнка строго и улыбнулась девочке: «Так скажи мне... Он действительно такой милый»? – её глаза ожидающе сканировали лицо Эллисон Лин, а на губах играла улыбка.

Чувствуя, что опасность шторма миновала и всё позади, Эллисон Лин радостно улыбнулась матери и закивала: «Да, это так! Он самый милый мальчик в школе! У него такие красивые глаза, прямо как у папочки». – мечтательно она посмотрела вдаль, неосознанно раскрывая силу своей первой любви матери.

Удовлетворённо вздохнув, Кэмерон села на диван рядом с Эллисон Лин и крепко обняла её. Секунду они сидели в тишине: Эллисон Лин мечтала о мальчике, о котором шла речь, а Кэмерон вспоминала, что она чувствовала, когда наконец призналась себе, что любит Джона: «Но он такой же хороший человек»?

Эллисон Лин перевела взгляд на мать, как будто та задала самый глупый вопрос из всех, и её голова оживленно закивала: «Конечно! Он уже несколько раз помогал мне».

Брови Кэмерон взметнулись вверх: «Помогал? Как он тебе помогал»?

Эллисон Лин почти подсознательно прислонилась к матери, прежде чем ответить: «Он всегда предлагает мне нести мои книги в класс. И несколько раз я принимала его помощь». – она тихо хихикнула, вспоминая это.

«Это очень мило. Но... Он мил только с тобой или с остальными тоже»? – Кэмерон не хотела уходить от этой темы. Она даже спросила себя, почему ей так хочется знать о влюблённости дочери в какого-то мальчика. Но потом она вспомнила, что так поступают матери... Хотят знать всё о своих детях, стараясь защитить их любой ценой.

«Ну конечно! Он всегда добр ко всем. Он всегда готов прийти на помощь»! – Эллисон Лин ещё была в мечтательной фазе, но она внезапно очнулась, немного вздрогнув, и с любопытством посмотрела в глаза своей матери: «Как вы с папой познакомились? Ты никогда не говорила мне? Он тебе нравился с самого начала? Он влюбился в тебя с первого взгляда»?

Сказать, что Кэмерон была слегка озадачена, было бы явным преуменьшением. Она на секунду уставилась на свою дочь, прежде чем ей удалось взять под контроль свои процессы. *Вообще-то... Мы ей никогда не говорили!* Она глубоко вдохнула, осознав, что переняла некоторые явно человеческие черты, которые были ей совершенно не нужны, но тем не менее она научилась ими пользоваться. На мгновение она подумала, не рассказать ли Эллисон Лин всё начистоту или хотя бы в сильно отредактированном виде, но поняла, что делать это было бы неразумно. Она уже достаточно настрадалась в прошлом, солгав Джону, и теперь знала, что сказать правду, возможно, не самое простое решение, но в долгосрочной перспективе оно будет единственно приемлемым.

Эллисон Лин посмотрела на маму, заметила, как её лицо из удивлённого превратилось в мечтательно улыбающееся, и сама усмехнулась, заметив сияющие глаза киборга, показавшие ей, что она, должно быть, пребывает в счастливых мыслях. Она терпеливо ждала».

Я впервые встретила его в школе в небольшом городке Нью-Мексико, когда я ждала его появления». – Кэмерон начала, но её тут же остановила любопытная дочь.

«Как долго ты ждала его появления? Чем ты занималась всё это время? Ты ходила в школу, как и я»? – вопросы вырывались изо рта Эллисон Лин так быстро, что даже Кэмерон с её превосходящими способностями должна была сосредоточиться, чтобы не пропустить их.

«Я ждала почти 80 дней, и да, я всё время ходила в школу». – терпеливо объяснила она, глядя на свою взволнованную дочь: «Хотя я уже знала всё, чему меня учили, я не могла рисковать и пропустить его».

Эллисон Лин кивнула, понимая маму, но потом вдруг вспомнила то, что она уже спрашивала: «Что ты о нём подумала, когда впервые увидела»?

Кэмерон на мгновение задумалась, прежде чем ответить. Как она могла объяснить дочери, что на том этапе своего развития она только следовала своей запрограммированной миссии и не очень понимала такие человеческие вещи, как предпочтения и эмоции. Правда, она могла чувствовать, её заставили чувствовать, но она интерпретировала свои ощущения на основе запрограммированных шаблонов. Она немного поколебалась, прежде чем ответить: «В то время я не знала, что такое эмоции. Я была просто ещё одной машиной, выполняющей запрограммированное задание. Но всё же... Мне нравилась его внешность. Я не должна была испытывать таких чувств, но я их испытывала».

«Вот видишь! Он понравился тебе с первого мгновения. Я знала, что вы двое должны были влюбиться друг в друга с первого взгляда»! – Эллисон Лин широко улыбнулась, глядя на слегка нахмурившуюся мать.

«Я бы так не сказала, Эллисон Лин. Я понятия не имела, что такое любовь в то время. Сказать, что я влюбилась в него, было бы преувеличением. Мне нравилась его внешность, и я предпочитала его другим мальчикам, но я верю, что я действительно начала влюбляться в него позже после того, как мы жили вместе после того, как я узнала его лучше».

«А я всегда думал, что ты влюбилась в меня прямо тогда, когда спросила моё имя». – весёлый голос Джона донёсся из-за двери.

Обе девушки быстро повернулись, чтобы посмотреть на мужа и отца, обе улыбались ему. Как только Кэмерон увидела мужа, губы её растянулись в сияющей улыбке. Джон стоял у двери, улыбаясь им обоим и держал в руке два букета, а на запястье свисала сумка. Очевидно, в сумке были две коробки, но они не могли определить, что это могло быть.

«Папочка»! – Эллисон Лин радостно воскликнула, но не побежала ему навстречу. Потом она вспомнила, что, вероятно, могла бы получить от него больше информации, чем от Кэмерон: «Ты влюбился в маму с первого взгляда? Для чего эти цветы? Что находится в сумке»? – внезапное нападение может принести ей больше информации. По крайней мере, она так думала.

Джон улыбнулся ещё шире, если это было возможно, медленно пробираясь к двум женщинам, которых он обожал. Он видел сияющую улыбку Кэмерон. *Она знает, какой сегодня день! Определенно!* Он остановился перед ними и наклонился немного вниз к Кэмерон, даря нежный поцелуй её ожидающим губам, прежде чем тихо прошептать: «С Днём Святого Валентина, Кэм»! – затем, не дожидаясь её ответа, снова выпрямился и посмотрел на дочь: «О нашей первой встрече я расскажу позже. А пока... С Днём Святого Валентина, детка»!

Теперь Эллисон Лин вспомнила, что они узнали об этом дне в школе, и она просияла на отца сверкающими глазами: «Я люблю тебя, папочка! Спасибо»! – её руки почти автоматически метнулась, чтобы принять букет от отца, в то время как другой уже благополучно лежал в руках Кэмерон.

Кэмерон ласково улыбнулась мужу. Она, конечно, знала, какой сегодня день. Каждый год в этот день Джон приносил ей красивые цветы и что-то ещё, и она всегда имела что-то для него в ответ. Но прямо сейчас она встала и обняла Джона за шею, притянув его ближе к себе. После долгого, страстного поцелуя, она слегка подалась назад: «И тебя с Днём Святого Валентина, Джон». – она принюхалась к розам в руке, прежде чем снова на него посмотреть: «Спасибо тебе! Я люблю тебя»!

Джон всегда слабел, когда она смотрела на него, и данный момент не был исключением: «Я тоже тебя люблю, Кэм»!

«Фу! Почему бы вам двоим не делать это в своей комнате»? – Эллисон Лин в смущении сморщила нос, увидев, что её родители снова предались своей любви. Но уже через секунду она разразилась хихиканьем, не в силах больше тянуть спектакль.

Джон и Кэмерон повернулись, чтобы посмотреть на неё, не выпуская друг друга из объятий. Джон слегка усмехнулся, качая головой: «Я считаю, что наша дочь слишком много времени проводит с бабушкой. У неё уже есть её привычки». – затем он полез в сумку, которая болталась у него на руке, и достал две роскошные коробки шоколадных конфет пралине. Он вручил по одной каждой девушке: «Я знаю, что вы обе любите шоколад, так что я решил нарушить правила и подарить вам что-нибудь вкусненькое».

Глаза Эллисон Лин загорелись, как у Кэмерон: «Спасибо тебе, папочка! Обожаю их»! – цветы оказались на диване, пока она жадно рвала упаковку, чтобы открыть коробку, скрывающую драгоценное сокровище от глаз и вкусовых рецепторов.

Кэмерон быстро посмотрела на Джона, слегка покачала головой с усмешкой, прежде чем последовать примеру дочери. В последние годы она странно выработала чёткое предпочтение к некоторым вещам и шоколад был одной из её любимых. Ей не было нужно глотать высококалорийные и нездоровые вещества, такие как шоколад, но она игнорировала предупреждения, мерцающие на её HUD, каждый раз, когда она анализировала содержание шоколадного продукта. *Здоровое питание определённо переоценивают!* *Всё здоровое ужасно на вкус. Ну... практически всё!*

Джон в изумлении посмотрел на своих девочек. Он знал, что им нравится шоколад, особенно эти пралине, но они каждый раз удивляли его своим желанием как можно быстрее опустошить коробки. Казалось, что они будут соревноваться друг с другом, кто первым сгрызёт коробку дочиста. И история повторилась снова. Если он мог понять любовь Эллисон Лин к шоколаду, то очевидная любовь Кэмерон всё ещё озадачивала его. Он знал... Кэмерон объяснила ему это много лет назад... Что ей определённо не нужны ингредиенты, из которых был сделан шоколад, чтобы поддерживать её органические части, но она также обожала его вкус.

«Что»? – Кэмерон спросила его с уже полным шоколада ртом, когда заметила его самодовольную ухмылку. Её голос был явно приглушён огромным количеством пралине во рту. Эллисон Лин скопировала свою мать и посмотрела на него со ртом, полным сладостей.

Джон усмехнулся, стараясь не разразиться громким смехом, когда увидел две пары широко раскрытых глаз и два полных рта, набитых его подарком. Он весело покачал головой: «Ничего. Просто... Вы двое немного похожи на хомячков». – произнеся свои слова, он больше не мог сдерживаться и громко рассмеялся.

Кэмерон и Эллисон Лин посмотрели друг на друга немного раздражённо, но как только они увидели друг друга, они поняли слова Джона. Медленно их губы начали искривляться вверх, и лишь через несколько мгновений Кэмерон вспомнила, какие последствия мог принести смех с полным шоколада ртом. Поэтому она сглотнула, прежде чем предупредить дочь: «Съешь шоколад, прежде чем смеяться или говорить что-нибудь»! – как только слова покинули её рот, она начала хихикать и отвернулась от Эллисон Лин.

Эллисон Лин кивнула и зажевала так быстро, как только могла, прежде чем проглотить: «Чуть не забыла»! – она начала хихикать, как её мать: «Мамочка, ты действительно была похожа на хомячка с шоколадными щёчками»!

Кэмерон повернулась к Эллисон Лин: «Ты была не лучше, Элли».

Глаза Джона слегка расширились, услышав, как его жена называет свою дочь Элли. Она почти никогда не использовала прозвища для своей дочери, и когда она это делала, это было действительно что-то исключительное. Прямо как сейчас.

Даже Эллисон Лин смотрела на Кэмерон в изумлении. Она знала, что её мать никогда не была любительницей прозвищ и светских бесед. Поэтому она ценила, когда киборг использовала её прозвище вместо её полного имени. Но она пропустила это, заметив хитрый взгляд Кэмерон, направленный на отца.

«Ну, в конце концов, это твоя вина, Джон Коннор! Это ты купил нам шоколад и поэтому я не чувствую вины за то, что выгляжу как маленький хомячок». – Кэмерон заявила с самодовольной улыбкой на лице.

Джон, наконец, рассмеялся, и после того, как ему удалось взять себя в руки, он ответил: «Виновен по всем статьям, моя дорогая жена. Виновен по всем статьям».

**Глава 8.**

**Эллисон Лин, 11 лет**

«Но я не верю, что Марку понравятся мои волосы в таком виде»! – Эллисон Лин повернулась, чтобы рассмотреть своё отражение в зеркале, критически глядя на толстую, искусно сплетённую косу, сделанную её матерью из её длинных каштановых волос.

Кэмерон слегка улыбнулась, услышав комментарий дочери, и больше всего потому, что та наконец-то раскрыла имя своего скрытого возлюбленного. Начиная с Дня Святого Валентина, они больше никогда не касались темы чувств Эллисон Лин, которые косвенно заставили девочку получить выговор от своего учителя, хотя и не очень серьёзного: «Ох, значит его зовут Марк. Красивое имя». – она прокомментировала сухо, но с показной шутливостью в голосе.

Эллисон Лин быстро закрыла рот рукой, понимая, что сказала маме имя мальчика, которым она тайно (или не так тайно) восхищалась. Её щёки загорелись лёгким красным цветом, показывая смущение, и глаза метнулись от её отражения в зеркале к весёлым карим глазам её матери, так похожим на её собственные.

Кэмерон обняла дочь сзади, всё ещё сохраняя положение, которое она занимала в то время, как умело работала с длинными волосами маленькой девочки, заплетая их в красивую косу: «Просто Марк, или у него также есть фамилия»? – она посмотрела через плечо дочери в их отражения в зеркале, лёгкая улыбка подёрнула уголки её губ.

Эллисон Лин теперь разинула рот, как рыба без воды, не зная, что делать, чтобы выйти из этой неловкой ситуации. Она немного запнулась: «Я... На самом деле... Ну»...

Кэмерон позволила своей дочери несколько минут подумать, как выйти из ситуации, прежде чем она усмехнулась: «Мне не очень хочется знать его фамилию, если ты уверена, что он достоин твоего внимания».

Счастливая, что её мама не настаивала на том, чтобы сказать фамилию её возлюбленного, Эллисон Лин повернулась и подарила Кэмерон влажный благодарный поцелуй в щёку. Но, прежде чем она успела что-то сказать, дверь в их комнату отворилась, и в неё целеустремлённо вошла Сара Коннор.

«Ты готова, Эллисон Лин? Мы должны идти, если не хотим опоздать». – её голос был нежным, как всегда, когда она говорила со своей внучкой. Крутой солдат, более жёсткий, чем ядерный гвоздь Сара Коннор, была неузнаваема, когда дело доходило до этой не такой уже маленькой девочки. Иногда она спрашивала себя, что же с ней произошло, что она так сильно изменилась.

Кэмерон и Эллисон Лин повернулись, чтобы взглянуть на Сару, и, увидев их, крепко обнявшихся и улыбающихся ей, мама Коннор не могла не покачать головой. Более десяти лет назад эта девушка-киборг вошла в их жизнь и перевернула её с ног на голову. Если бы кто-нибудь сказал ей тогда, что она захочет полюбить, или даже полюбит машину, замаскированную под красивую молодую девушку, она, вероятно, пристрелила бы говорящего, прежде чем ответить. И всё же, вот она, смотрит на Кэмерон с нескрываемой любовью в глазах, сравнимой только с любовью к сыну и внучке. Взгляд на этих двоих, Эллисон Лин, становящуюся всё более и более похожей на Кэмерон по внешнему виду и поведению, безошибочно сказал ей, что это стоило каждой боли, каждой капли пота, каждой раны, которую она получила на этом пути к принятию, к осознанию того, что этот киборг не был похожа на другие машины, с которыми она так яростно боролась. Как бы странно это ни казалось, она будет защищать этих двух девушек перед собой до последней каплей крови.

«Она готова, Сара. Я бы хотела поговорить с ней, прежде чем вы уйдёте». – Кэмерон ответила мягко, давая понять, что её желание не будет обсуждаться.

Сара кивнула. Выражение лица Кэмерон и тон её голоса ясно дали понять, что она не допустит никаких обсуждений: «Хорошо, я вернусь через десять минут, ладно»?

«Это было бы просто замечательно, Сара». – Кэмерон кивнула и сознательно проигнорировала большие, смущённые глаза, которые ей подарила дочь, услышав, что её мама хочет с ней поговорить.

*Я сделала что-то не так? Я не могу вспомнить ничего.* Эллисон Лин пыталась понять, почему её мать хочет поговорить с ней наедине.

Как только дверь за Сарой закрылась, Эллисон Лин повернулась к матери и попыталась узнать: «Я что-то сделала не так, мамочка? Я не могу вспомнить»...

Кэмерон прервала её тёплой улыбкой и положила руку на щёку дочери: «Конечно, нет, Эллисон Лин! Ты ничего не сделала, чтобы расстроить меня. Я просто хотела бы поговорить с тобой о Марке». – независимо от того, насколько она развивалась и становилась всё более и более человечной, некоторые из её черт оставались неизменными всегда. Когда дело касалось важных для неё вещей, она по-прежнему была упряма; она никогда не обходила стороной неприятные темы.

Эллисон Лин немного расслабилась, но внезапно почувствовала себя неловко. Если было что-то столь же неприятное для неё, как выговор за то, что она сделала что-то не так, то это были разговоры о её влюблённости в Марка.

Прежде чем Эллисон Лин успела попытаться уйти от темы, которую хотела обсудить её мать, хотя и знала, что это будет совершенно бесполезная попытка, Кэмерон нежно погладила волосы дочери и начала: «Я не буду пытаться сказать тебе, что тебе не должен нравиться этот Марк. Я просто хочу сказать тебе, что ты должна стараться держать голову в ясном состоянии». – она сделала паузу и через секунду продолжила: «Я знаю, как это – быть под влиянием эмоций. Мне пришлось научиться этому на собственном опыте».

«Что ты имеешь в виду, мамочка»? – это заявление пробудило интерес Эллисон Лин, и это также дало ей крошечный шанс избежать ответов на вопросы, которые её мать может спросить о Марке. Хотя она много знала о том, как родители познакомились, но всё ещё были пробелы в её знаниях, и она полагала, что это может быть одной из тех недостающих частей информации.

«Было время, когда твой отец не принимал меня. Он старался изо всех сил отдалиться от меня; из-за этого он обратился к другой девушке. Он избегал моей компании любой ценой».

«Нет»! – Эллисон Лин воскликнула совершенно ошеломленная. Она никогда не слышала о том периоде в жизни её родителей, эпизоде с девушкой из будущего, девушкой, которая пыталась разлучить Джона и Кэмерон, девушкой, которая в конечном счёте заплатила своей жизнью за извращённые идеи кого-то другого.

Кэмерон, казалось, не слышала восклицания дочери и смотрела в никуда, прежде чем продолжить: «Была одна девушка, Райли. Она пришла из будущего, чтобы разлучить меня и твоего отца. Она была послана кое-кем другим. На самом деле, она была просто пешкой в большой игре, совершенно не зная этого. Однако... Твой отец был зол в то время из-за чего-то, что я сказала ему, и он восстал против всех и вся». – она резко прервала свою речь, и жизнь вернулась в её глаза. Повернувшись, чтобы посмотреть на Эллисон Лин, которая смотрела на неё с открытым ртом, она немного болезненно улыбнулась: «То, что я хотела сказать, это... Ты никогда не должна пытаться скрыть свои истинные чувства от тех, кого ты любишь, от тех, кто тебе нравится. Я сделала это, и это почти закончилось катастрофой».

Эллисон Лин нахмурилась: «Ты пытаешься сказать, что я должна сказать ему, что я чувствую к нему? Но... Я не могу... Не... Нет»... – она замолчала, чувствуя себя беспомощной, и её глаза умоляли Кэмерон сказать ей, что делать.

Кэмерон с тёплой улыбкой посмотрела в растерянные глаза дочери: «На самом деле, я хотела бы, чтобы ты подумала об этом. Если тебе действительно нравится мальчик, покажи ему это. Кто знает, может ты ему тоже нравишься. И было бы глупо позволить ему ускользнуть только потому, что ты боишься правды».

Постепенно лицо Эллисон Лин утратило смущённое выражение, и она начала застенчиво улыбаться: «Может, и так». – она замолчала, на секунду погрузившись в свои мысли: «Он всегда пытается мне помочь и всегда хочет поговорить со мной. Даже когда я с друзьями, он всегда обращается ко мне, а не к другим девушкам. Как ты думаешь»..?

Кэмерон кивнула: «Возможно, я не самый подходящий человек, чтобы говорить тебе, как действовать в соответствии с твоими чувствами». – она усмехнулась при мысли, что она, киборг, который вообще не должен был иметь эмоций, обсуждает саму эту тему с маленькой девочкой, которая была в каждом аспекте, кроме биологического, её дочерью. *Столько парадоксов сразу! Я думаю, что Скайнет действительно не задумывал, чтобы я достигла этой стадии в моём развитии*: «Но я могу сказать тебе, что я испытала сама. Я пыталась скрыть свои истинные чувства и заплатила за это. К счастью, вмешалась судьба и всё уладила. Если он тебе нравится, и, если он действительно ведёт себя с тобой иначе, чем с другими девушками, ты должна показать ему, как ты к нему относишься».

Эллисон Лин на мгновение задумалась, а затем улыбнулась Кэмерон: «Может, мне стоит больше улыбаться ему? Благодарить его, когда он помогает мне более выражено? Время от времени бросать на него восхищённый взгляд? Изредка прикасаться к его руке»?

Кэмерон была сбита с толку. Она понятия не имела, что её дочь может даже знать такие уловки соблазнения, тем более знать, как их использовать на практике: «Где ты этому научилась, Эллисон Лин»?

Девочка снова была застигнута врасплох и покраснела, прежде чем ответить: «Саванна научила меня нескольким вещам, и Изабель тоже». – через некоторое время она добавила тихим голосом: «И бабушка тоже».

«Сара? Она говорила тебе такие вещи»? – если раньше Кэмерон была сбита с толку, то теперь она совсем растерялась. Знаменитая Сара Коннор, её свекровь учила внучку таким трюкам? Неприступная ледяная королева?

«Ты сердишься на меня»? – Эллисон Лин тихо спросила и посмотрела на мать из-под бровей, застенчиво хлопая ресницами. Ещё один трюк, который она узнала от своей подруги Изабель. *Подожди! На самом деле моя мама делает то же самое, когда она хочет убедить моего отца в чём-то, что ему не нравится!*

Кэмерон на секунду взглянула на дочь, а затем громко рассмеялась, в результате чего глаза Эллисон Лин расширились от удивления. Её мать почти никогда не смеялась, и это было так неожиданно, что она не знала, что об этом думать. Однако Кэмерон быстро взяла свой смех под контроль: «Я никогда не смогу злиться на тебя, Эллисон, Лин. Я просто удивлена, что Сара научила тебя таким вещам. Она просто не такой человек».

«Ну, я спросила её, как вести себя с мальчиками, и она рассказала мне несколько трюков, чтобы заинтриговать их, ничего не обещая». – Эллисон Лин почувствовала себя не в своей тарелке и радостно улыбнулась матери.

Кэмерон покачала головой: «Интересно! Но ты права... Ты должна делать что-то подобное. Я предполагаю, что все мужчины похожи, молодые и старые. Такие методы всегда работали на твоём отце, и я уверена, что они будут работать и на Марке».

Эллисон Лин восторженно кивнула, радуясь, что мать поняла её и не пыталась говорить о мальчике.

«Просто будь осторожна, чтобы он не навредил тебе! Я имею в виду не физически, а эмоционально. Не слишком привязывайся к нему, если он не чувствует того же». – Кэмерон пыталась предупредить дочь, прекрасно понимая, что ни она, ни Эллисон Лин не могут на это повлиять.

«Но я уверена, что нравлюсь ему»! – Эллисон Лин возразила, решительно качая головой.

Кэмерон лишь наклонила голову и бросила на девушку понимающий взгляд. Она знала по собственному опыту, что эмоции могут ослепить человека. И она защитила бы свою дочь любой ценой.

«Хорошо, я знаю, мама! Я буду очень осторожна»! – Эллисон Лин ответила немного смущённо, зная, что Кэмерон просто хочет для неё лучшего. Потом её лицо стало светлее, и она бросилась Кэмерон на шею: «Спасибо тебе, мамочка»! – она поцеловала её в щёку.

Если Кэмерон удивлялась, она не показывала этого, просто её брови слегка нахмурились: «За что, Эллисон Лин»?

«За понимание, за поддержку, за всё». – Эллисон Лин восторженно щебетала, и она вдруг почувствовала себя переполненной любовью к своей маме: «За то, что ты моя мамочка. Я люблю тебя»!

Ну, на этот раз Кэмерон показала свою реакцию. Её глаза расширились, и она потянула дочь в крепкие объятия: «Я тоже тебя люблю, детка»! – её голос был едва выше шёпота.

«Эммм... Мамочка»?

«Да, Эллисон Лин»?

«Ты очень сильная женщина»!

Кэмерон немедленно выпустила Эллисон Лин из своих объятий, ужаснувшись возможности причинить ей боль, не в состоянии контролировать свою силу.

Очевидный страх в глазах Кэмерон заставил Эллисон Лин усмехнуться и снова прыгнуть в объятия: «Это было не настолько сильно»!

«Ты уверена»? – Кэмерон спросила немного испуганно, снова осторожно обняв дочь.

«Конечно уверена»!

«Думаю, у вас двоих было достаточно времени, чтобы поговорить о чём угодно». – Сара вошла в комнату и усмехнулась своей невестке и внучке, обнимающих друг друга: «О, боже! Она уже почти взрослая девушка, Кэмерон! Ты не должна обращаться с ней, как с маленьким ребёнком». – в тот момент, когда слова покинули её рот, Сара вспомнила, как она относилась к Джону как к ребёнку, когда он уже запал на киборга-защитницу, посланную ему из будущего. А он был на несколько лет старше, чем Эллисон Лин сейчас.

«Если мне не изменяет память, а это так, ты не самый квалифицированный человек, чтобы говорить что-то подобное». – Кэмерон ответила невозмутимо, не выпуская дочь из объятий.

Сара кивнула и улыбнулась: «Я думаю, что ты права. Полагаю, мне следовало об этом подумать».

Эллисон Лин освободилась из объятий Кэмерон, и её голова металась между матерью и бабушкой: «Что»?

Сара и Кэмерон обменялись взглядами, прежде чем Кэмерон повернулась к дочери, чтобы ответить: «Ой, ничего особенного. Твоя бабушка обращалась с твоим отцом, как с маленьким ребёнком, даже когда мы уже были вместе».

Услышав слово «бабушка», Сара стиснула зубы, чтобы не ответить каким-то ядовитым, хотя и не очень серьёзным замечанием. *Она определённо использовала это слово нарочно!*

И это было действительно специально. Кэмерон знала, какой чувствительной была Сара, когда дело доходило до её роли бабушки, чувствующей себя слишком молодой, чтобы быть ею, и она никогда не упускала возможности подразнить её. Она вызывающе усмехнулась матери мужа.

«В самом деле? Ты никогда не говорила мне этого, бабушка». – невинный голос Эллисон Лин прервала ответ, который Сара готовила своей невестке-киборгу и заставила её почти растаять, услышав такое же слово от своей любимой внучки: «Да, Эллисон Лин имела право использовать его. Чем чаще, тем лучше»!

«Ничего важного, поэтому я тебе не сказала». – голос Сары был нежным, и глаза её искрились незыблемой любовью к молодой девушке.

«Но это действительно важно»! – Эллисон Лин серьезно возразила: «Я хочу знать всё о своих маме и папе»!

«Поверь мне, есть некоторые вещи, которые ты не хотела бы знать». – Сара почти прошептала, вспоминая кровавые времена в их жизни, битвы со Скайнет, терминаторами, Серыми... Она слегка вздрогнула, вспомнив друзей, которых они потеряли в своей финальной битве с ИИ.

Эллисон Лин посмотрела на мать в небольшом замешательстве. Увидев, что та слегка покачала головой, она поняла, что её бабушка говорила серьёзно. Она решила пока оставить эту тему. Но она доберётся до этого позже. В конце концов, она узнает, что хочет. Рано или поздно они ей скажут.

«Тебе нужно идти, Эллисон Лин. Саванна не хотела бы, чтобы ты опоздала на представление». – Кэмерон мягко подтолкнула дочь к Саре, которая, казалось, немного погрузилась в свои мысли.

Эллисон Лин кивнула и направилась к бабушке. Но после нескольких шагов, она развернулась и побежала к Кэмерон, врезавшись в неё и яростно обнимая её: «Я лучше посмотрю, как ты танцуешь, мам».

Кэмерон улыбнулась дочери и слегка взъерошила её волосы, стараясь не растрепать их: «Ты видела, как я танцую, Эллисон Лин».

«Но никогда на сцене! Ты намного лучше тех танцоров». – Эллисон Лин объяснила, с обожанием глядя в глаза своей матери.

«Я не профессиональная танцовщица, Эллисон Лин. А они – да. Я не так хороша, как они». – Кэмерон возразила полусерьёзно. Она знала, что прекрасно танцует, и гордилась своим мастерством.

«Я позволю себе не согласиться в этом вопросе, Кэмерон». – Сара покачала головой, чтобы подчеркнуть свои слова: «Я видела тебя и видела этих так называемых профессионалов. И ты в порядке. Может... Может, тебе стоит подумать о карьере танцовщицы»?

«Моя карьера – быть матерью и женой». – Кэмерон была предельно серьёзна: «И защитницей».

«Я знаю! Я просто дразнила тебя». – Сара серьёзно кивнула, но улыбнулась: «Но ты всё равно лучше любого другого танцора. Даже Джон мне так сказал».

«Джон? Он тебе так сказал»? – Кэмерон наклонила голову в своей очаровательной манере, которая бесконечно раздражала Сару.

«О, да, это так! Однажды он пришёл ко мне со слезами на глазах, и как только я собралась атаковать тебя за то, что ты причинила ему боль, он сказал мне, что он просто смотрел, как танцует ангел. Он смотрел, как ты танцуешь балет». – Сара была теперь абсолютно серьёзна, и её глаза отражали её честность.

«В самом деле»? – Кэмерон прошептала. Она знала, что Джону нравились её танцы, но это всё равно наполняло её положительными эмоциями, когда она слышала это от кого-то другого.

«Конечно, мамочка! Он бы наблюдал за тобой днём и ночью, если бы мог»! – Эллисон Лин уверенно подтвердила слова своей бабушки.

«Тогда я потанцую для вас двоих позже». – Кэмерон предложила с улыбкой.

Эллисон Лин почти подпрыгнула в предвкушении: «Да! Как только я вернусь, да? Папа тоже будет дома. ДА»!

«Как только вы оба будете дома». – подтвердила Кэмерон.

«Обещаешь»?

«Обещаю»!

**Глава 9.**

**12-летие Эллисон Лин**

«Наша дочь быстро растёт». – сказал Джон, немного потерянный в своих мыслях, глядя на Эллисон Лин, которая сидела на крыльце их дома, беседуя с красивым мальчиком своего возраста. Кэмерон стояла рядом, и её глаза были устремлены на их дочь.

«Сегодня ей двенадцать, Джон. Она всё ещё наш ребёнок, но она больше не ребёнок». – она подчеркнула второе использование слова «ребёнок», чтобы безошибочно сказать мужу, то имеет в виду. Её глаза на секунду покинули сцену на крыльце, чтобы тепло взглянуть на мужа.

«Я думаю, что ты права. Как всегда». – глаза Джона весело танцевали, когда он смотрел на жену: «Но я всё ещё думаю о ней, как о маленьком свёртке, который мы принесли домой почти двенадцать лет назад. Думаю, я всегда буду видеть её ребёнком».

Кэмерон кивнула, оборачиваясь, чтобы посмотреть на дочь и её друга. Она посмотрела на них несколько секунд, прежде чем снова встретиться взглядом с Джоном: «Я думаю, что этот Марк неплохой парень. На самом деле, я думаю, что он довольно милый».

Джон сглотнул немного, прежде чем ответить. Он по-прежнему не мог смириться с тем фактом, что его дочь пригласила своего практически парня на свой двенадцатый день рождения. Он, как и все отцы, хотел окутать её в мягкую, но непроницаемую оболочку и защитить от всего и всех; отпустить её, даже если это было совсем ненадолго, было действительно трудно для него. Он хмыкнул что-то непонятное в ответ и через секунду повернулся, чтобы посмотреть на Кэмерон: «Что»?

Кэмерон посмотрела на него со слегка вздёрнутыми вверх губами, и её глаза улыбались ему, отражая, какой забавной она нашла его реакцию на то, что его дочь быстро росла. После того, как она заметила его слегка раздражённый взгляд и зарегистрировала более грубый, чем он реально желал, вопрос, она покачала головой в молчаливом веселье: «Ох, ничего. Мне просто нравится смотреть на своего мужа, сражающегося с невидимыми демонами и пытающегося примириться с тем, что его дочь растёт». – потом она стала серьёзной: «Ты правда веришь, что я позволю причинить вред своей дочери? Тебе не кажется, что я тщательно проверила мальчика, прежде чем позволила Эллисон Лин стать с ним больше, чем друзьями»?

Лицо Джона прояснилось: «Я должен был знать, что ты не оставишь камня на камне в процессе получения любой информации о нём». – затем он снова повернулся, чтобы посмотреть на свою дочь, и резко вздохнул, заметив, что Марк просто потянулся к руке Эллисон Лин и как-то робко держал её в своей: «И всё равно мне это не должно нравиться».

«Нет, это не значит, что это должно тебе нравиться, но ты должен их принять. Эллисон Лин и я приняли решение, что она может узнать его получше».

«Когда ты стала такой проницательной, такой понимающей и такой... Ну, лучше меня в таких вещах? И вообще... Как вы двое могли принять такое решение, даже не подумав обо мне»? – недоумевал Джон, пока его рука наконец-то нашла путь вокруг талии жены, хотя она и смотрела на него с приподнятыми бровями. *Ну что ж, я должен был догадаться, что мои дамы снова приняли какое-то важное решение без меня*.

Кэмерон наклонила голову к его плечу на мгновение, прежде чем мягко ответить с едва скрытой улыбкой на губах: «Я узнала это из книг, из телевизора и от друзей. И я делаю то, что считаю правильным, то, что я хочу, как бы со мной поступали другие. Что касается того, чтобы не спрашивать твоего мнения... Тут нет ничего настолько важного, чтобы ты должен быть частью решения».

«Разве они не милая пара»? – весёлый голос Изабель прервал момент их близости и помешал Джону прокомментировать объяснение Кэмерон. Он увидел её слегка лукавую улыбку и понял, что она дразнит его. *Я вернусь к этому позже, моя дорогая!*

Джон и Кэмерон повернулись, чтобы посмотреть на свою подругу, которая только что вошла в комнату с Андреа. Обе выглядели весёлыми, и было не совсем ясно, о какой паре Изабель на самом деле говорила. Говорила ли она о молодёжи или о супружеской паре перед ней?

«Кого ты имеешь в виду, Изабель? Тех молодых»? – Джон спрашивал со слегка лукавой усмешкой.

«Вообще-то да. Но... Раз уж ты спросил... То вы не отличаетесь». – Изабель тихо хихикнула и присоединилась к ним у двери: «А их не смущает, что они выставлены на всеобщее обозрение, как в зоопарке»?

«Видимо, нет». – Андреа присоединилась к ним и тоже посмотрела на Эллисон Лин и Марка, которые, казалось, были полностью поглощены своей беседой, игнорируя родителей Эллисон и их друзей, а также других гостей, в основном школьных друзей, которые в данный момент охотно исследовали обширный сад за домом под предводительством самой старшей из них, лучшей подруги Эллисон Лин – Саванны Уивер. У Андреа закрадывалось подозрение, что Саванна не так уж охотно возглавляла банду, но, вероятно, она хотела дать Эллисон Лин и Марку возможность побыть наедине друг с другом.

Джон слегка скрипнул зубами, а затем усмехнулся: «О боже, я должен помнить, что мне тоже было всего шестнадцать, когда я так безнадёжно влюбился, что до сих пор сражён одним только видом моей прекрасной жены». – он притянул Кэмерон к себе и поцеловал её долгим, затяжным поцелуем.

После того как их губы наконец разъединились, Кэмерон выглядела немного обескураженной, и она слегка неуверенно улыбнулась Джону: «Правда? У тебя всё ещё перехватывает дыхание»?

«Каждый раз, когда я закрываю глаза, я мысленно вижу твои прекрасные глаза. Так что... Да, это так».

«Ванесса Аморози, 2000-й год». – Кэмерон улыбнулась мужу, а в её глазах танцевал сдерживаемый смех.

«А»? – выражение лица Джона показало, что он понятия не имел, о чём она говорит.

«Австралийская певица Ванесса Аморози записала песню под названием «Каждый раз, когда я закрываю глаза» в 2000 году. Она вошла в топ-40 чартов в четырёх разных странах». – Кэмерон терпеливо объясняла, но не могла полностью скрыть удовлетворённую усмешку.

Внезапно лицо Джона расплылось в широкой улыбке: «О, чёрт возьми, да! Теперь я вспомнил! Озеро Тахо! Ты знала исполнителя, название и год выпуска любой песни, которую я тебе подбрасывал».

Изабель недоуменно смотрела на Кэмерон, которая ухмылялась, как Чеширский кот, и Джона, чья улыбка была такой же широкой, совершенно не понимая, о чём они говорят. *Как, чёрт возьми, эта девушка-киборг знает так много о музыке, созданной задолго до того, как она была построена?*

Андреа заметила выражение лица Изабель и мягко подтолкнула её. Как только Изабель повернулась к ней с ещё слегка приоткрытым ртом, она прошептала, слегка качая головой: «Инсайдерские штучки! Это часть их истории, ведь тогда они только что стали парой. Не волнуйся, они не сумасшедшие»!

Прежде чем кто-либо смог что-то сказать, Тим и Брайан тоже вошли в комнату, а затем Сара и Дерек.

«Так так! Похоже, у нас тут сбор намечается»! – Тим усмехнулся и быстро присоединился к Изабель: «Почему ты выглядишь такой изумлённой»?

Изабель покачала головой и улыбнулась мужчине, который был её мужем последние пять лет: «О, ничего конкретного, я только что узнала, что у Кэмерон и Джона есть внутренние причуды и особенности».

«Определённо так и есть»! – Тим кивнул.

«Мы почти все в сборе». – Дерек огляделся: «Осталось только несколько наших старых союзников».

«Если под старыми союзниками ты подразумеваешь меня и Джона Генри, то мы здесь». – голос с сильным шотландским акцентом Кэтрин Уивер прервал возможные дальнейшие мысли Дерека. Как всегда элегантная деловая женщина с яркими рыжими волосами целеустремлённо вошла через дверь вместе с Джоном Генри.

Дерек, которому удалось освоиться с таким количеством металла вокруг себя и фактически принявший двух терминаторов из Корпорации Зейра, усмехнулся ей: «Да, я имел в виду вас, но не только вас двоих». – он ненадолго замолчал: «Однако, видя их всех раньше, я уверен, что они присоединятся к нам очень скоро».

Сара, которая переплела свою руку с рукой Дерека, кивнула: «Похоже, нас всех тянет сюда, как мотыльков на свет».

В этот момент дверь снова открылась, и Дэнни Дайсон со своей женой Кассандрой и Крис со своей женой Эйприл вошли в комнату. Они остановились у двери и заняли место перед ними: «Ну и дела, всё как в старые добрые времена. Здесь собрались все, кто ещё дышит или тикает! Нам нужно уничтожить ещё один Скайнет»? – Дэнни сказал не совсем серьёзно, но он сразу заметил, что его слова были немного неуместными, когда заметил, как тень пролетела по лицу Изабель. *Чёрт, я забыл, что она потеряла всех своих друзей в бою*: «Прости»! – он пробормотал, глядя в пол в течение секунды.

Джон Генри улыбнулся своей жуткой улыбкой. Он ещё не понимал полностью, как люди улыбались: «На самом деле, я обнаружил некоторое развитие в этом направлении». – его замечание вызвало внезапную тишину в комнате, и все глаза обратились к нему.

Внимание Джона внезапно переключилось с золотистых пятнышек в карих глазах его жены на жутко улыбающегося Джона Генри: «Что? Ты хочешь сказать, что это происходит снова»? – он ахнул частично от гнева, а частично от досады, что история явно начала повторяться.

Сара в шоке открыла рот, но была остановлена поднятой рукой Джона Генри: «Нет, я просто сказал, что что-то происходит в одном из самых продвинутых стартапов в Северной Калифорнии, касающемся разработки ИИ. Они экспериментируют с ним, но пока ещё далеко до результатов». – его улыбка расширилась: «И они не уйдут очень далеко, потому что я уже посеял небольшой вирус в их программное обеспечение, чтобы они никогда не смогли построить рабочий ИИ. В конце концов, я горжусь тем, что единственный на этой планете и не имею никаких намерений изменить этот факт».

«Позволю себе не согласиться, Джон Генри»! – выражение лица Джона расслабилось: «Я считаю, что ты забываешь мою жену и своего босса».

«Строго говоря, они не были построены как ИИ, но я думаю, что их можно было бы рассматривать как таковые, в связи с их развитием». – Джон Генри сдался и кивнул.

«Я рад, что нам не придётся проходить через это снова». – Крис с облегчением вздохнул и посмотрел на свою жену, делового партнёра и доверенное лицо в одном лице. Прошли годы с тех пор, как он доверил ей правду о том, что произошло столько лет назад, и, хотя сначала она не могла ему поверить, её удалось переубедить, как только она поняла, что Кэмерон, Кэтрин и Джон Генри не были людьми, хотя она долгое время считала их таковыми: «Я не хотел бы больше терять друзей». – он добавил почти шёпотом, грустным голосом.

«Но, если это станет необходимым, мы все присоединимся к борьбе! Не забывай об этом»! – Эйприл нежно сжала его руку.

Брайан решительно закивал. Он также был проинформирован о том, что происходит на самом деле, и принял это: «Я, возможно, не был частью операции тогда, но я уверен, что помогу вам сейчас»!

Но, прежде чем они смогли продолжить обсуждение прошлого и будущего, дверь на крыльцо распахнулась, и довольно выглядящая Эллисон Лин вошла с Марком на пару, и остановилась замерев, когда заметила, сколько людей собралось в комнате. Она знала их всех, и они были для неё как большая семья, но всё равно было необычно видеть их всех в одном месте: «Я не видела вас всех вместе... Я понятия не имею, как долго»! – она широко улыбнулась и потянула своего практически бойфренда Марка вперёд. Было очевидно, что он был невероятно смущён, его взгляд был направлен в основном в пол, а слегка красный цвет щёк дополнительно подчёркивал его дискомфорт.

Марк чувствовал себя не в своей тарелке, и это было очевидно. Он знал мать Эллисон Лин раньше, и она была единственной, кто не смотрел на него так подозрительно. По крайней мере, теперь, но когда они впервые встретились, у него задрожали колени, но после нескольких слов он понял, что на самом деле она довольно милая женщина. Он знал, кто отец Эллисон Лин, и сразу заметил, что тот смотрит на него как ястреб. Он рискнул взглянуть на собравшихся в комнате людей, и только мать его подруги ободряюще посмотрела на него, немного ослабив его страдания.

«Так, все... Это Марк, мой друг. Марк, познакомься с моим отцом Джоном, бабушкой Сарой и её женихом Дереком, это Андреа и Брайан, Изабель и Тим, Эйприл и Крис, Кассандра и Дэнни, мать Саванны, Кэтрин и её друг Джон Генри. Ты уже знаешь мою маму». – Эллисон Лин познакомила всех в комнате со своим другом, который, казалось, смущался, поскольку список взрослых родственников и друзей его подруги продолжался и продолжался.

«Рад со всеми вами познакомиться». – его голос был тихим, почти робким, и он тоже чувствовал это. Быть брошенным в бассейн с акулами было бы таким же стрессом, как это. Или может чуть меньше?

После того, как все получили своё первое впечатление о друге Эллисон Лин, Джон Генри был, на удивление, первым, кто заговорил: «Честны ли твои намерения с Эллисон Лин, Марк? Мы все её очень любим и не хотели бы видеть, как ей больно».

Кэтрин закатила глаза и типично по-человечески вздохнула над резкостью Джона Генри. Ему до сих пор не хватает человеческих взаимоотношений. Он может быть самым умным в этой комнате, но он также самый неуклюжий, когда дело доходит до тактичного подхода: «Не воспринимай его слишком серьёзно, Марк. Он склонен говорить то, что у него на уме, прежде чем думать». – она покачала головой Джону Генри, который понял, что он неправильно оценил ситуацию. Снова. Он виновато улыбнулся и слегка пожал плечами. К сожалению, это был ещё один человеческий жест, которым он ещё не вполне овладел, и получилось, мягко говоря, неловко.

Если Марк и раньше смущался, то замечание Джона Генри потрясло его до костей. Он яростно покраснел и разинул рот, как рыба без воды.

«Я уверена, что его намерения благородны». – Кэмерон пришла к нему на помощь и стрельнула в Джона Генри испепеляющим взглядом, а также потянулась к руке мужа и сжала её сильнее, чем это было строго необходимо, чтобы показать ему, что он не должен присоединяться к «атаке» на друга Эллисон Лин.

Марк кивнул и робко ответил: «Разумеется, сэр. Она мне очень сильно нравится. Я бы никогда не причинил ей вреда».

«Вот так Джон Генри! Ты можешь быть уверен, что он позаботится о том, чтобы не навредить ей, особенно после того, как ты предупредил его не разбивать ей сердце». – Тим улыбнулся ИИ, давая ему понять, что Кэмерон и Джон более чем способны защитить своего собственного ребёнка. Независимо от того, сколько лет они были вместе, ни у одной из пар в комнате не было детей, поэтому все они сосредоточились на Саванне и Эллисон Лин. Последняя, будучи младшей из двух, получала ещё больше внимания и заботы. Они все так сильно защищали обеих девочек, что иногда это даже выглядело немного странно, иметь так много «дядюшек» и «тётушек».

Тем не менее, появление Эллисон Лин и Марка прервало очень важную тему, а Кэмерон никогда не уклонялась от неприятных вещей, поэтому она повернулась к дочери: «Зачем ты привела сюда Марка, Эллисон Лин»? – хотя вопрос звучал немного угрожающе, или, по крайней мере, очень требовательно, её голос и глаза были мягкими, сигнализируя дочери, что она пыталась тонко сказать ей, чтобы она увела Марка.

Голова Эллисон Лин метнулась к матери в первоначальном удивлении этим вопросом, но как только она заметила лицо Кэмерон, она поняла, что у взрослых был важный разговор, прежде чем она привела Марка и что они оба прервали его, поэтому она просто улыбнулась красивому киборгу: «Я хотела показать ему дом. Он ещё не видел его, и есть ооооочень много, что посмотреть здесь»! – она схватила Марка за руку, заставив Джона резко вздохнуть, но полностью проигнорировала это, потянув Марка за собой: «Пойдём, пойдём. У нас здесь много интересных комнат». – она посмотрела через плечо на мать и подмигнула ей.

Как бы Кэмерон ни старалась сохранить серьёзное лицо, подмигивание дочери заставляло её счастливо улыбаться. Не только потому, что девушка, очевидно, сразу поняла её намерения, но и потому, что она внезапно получила тёплое чувство внутри. Чувство, которое она почти всегда получала, когда Эллисон Лин или Джон смотрели на неё с любовью в глазах.

Как только эти двое исчезли через дверь, Марк был ещё более смущён, чем прежде, и последовал за Эллисон Лин, как потерянный щенок, Джон повернулся к Джону Генри с серьёзным выражением лица: «А теперь, Джон Генри, расскажи нам всё, что ты знаешь об этой новой угрозе».

Джон Генри кивнул и начал объяснять, что он узнал о новом проекте развития ИИ. Через несколько минут, в течение которых все остальные молчали, даже Сара не пыталась прервать его, Джон Генри завершил своё объяснение: «Так что, как видите, ситуация под контролем».

Джон задумчиво кивнул, прежде чем повернулся к Кэмерон и долго на неё смотрел: «Что ты думаешь, Кэм»? – независимо от того, сколько он знал, независимо от того, насколько он понимал, он всегда хотел услышать её мнение. Жизнь научила его, что его жена почти всегда знала наилучшее решение.

Глаза Кэмерон пронеслись по присутствующим людям, заметив, что они, очевидно, все ждали, пока она передаст им свои мысли. Она глубоко вздохнула, человеческая черта, которую успешно переняла и использовала подсознательно, прежде чем заговорить: «Из объяснений, которые дал нам Джон Генри, очевидно, что его развитие всё ещё находится на начальной стадии. Я бы судила об этом на этапе, как когда Скайнет был примерно за шесть лет до первоначального Судного Дня. Меры, которые Джон Генри применил, доказывают мне, что по крайней мере, на данный момент, он способен успешно контролировать его развитие. Тем не менее»... – она сделала театральную паузу, ещё одно человеческое качество, которое она всё чаще использовала, чтобы подчеркнуть важность следующего утверждения.

«Тем не менее»? – Джон повторил, зная, что его жена вот-вот бросит бомбу.

«Тем не менее, мы не можем быть уверены, что он сможет делать это вечно». – Кэмерон бросила бомбу, как и ожидал от неё муж. Внезапно Сара и ещё несколько человек посмотрели на неё в шоке и мягкое журчание ошеломлённых голосов заполнило комнату, прежде чем Кэмерон смогла продолжить.

«Ты пытаешься сказать, что нам придётся пройти через это снова»? – удивительно или нет, но именно Дерек был первым, кто собрал свои мысли и задал вопрос на миллион долларов, который был на уме у каждого человека в комнате, кроме Кэмерон.

«Нет, я не говорю, что нам придётся проходить через это снова и снова». – Кэмерон повторила его последние слова: «Я говорю, что мы должны найти другое решение. Может быть, Джон Генри должен позволить разработать новый ИИ»...

«Ты же не серьёзно»! – Сара взорвалась и плотно сжала кулаки. Не осознавая этого, она сделала угрожающий шаг навстречу своей невестке.

«Если бы ты не перебивала меня, Ты бы поняла, Сара». – Кэмерон отвечала категорично, но её глаза успокаивающе смотрели на Сару, говоря ей оставаться спокойной.

«Мама, пожалуйста! Дай ей закончить»! – Джон знал, что Кэмерон что-то задумала. Он не знал, что, но судя по выражению её лица, это было что-то важное. Он заслужил благодарный взгляд жены, прежде чем она продолжила.

«Как я уже сказала, возможно, Джон Генри должен позволить новому ИИ развиваться, но на его условиях. Он мог бы скрыть ещё несколько вирусов в схеме программирования, вирусы, которые бы на самом деле научили новый ИИ тем же вопросам, которые он изучал с мистером Эллисоном и другие; ценить человеческую жизнь, чтобы защищать её. Может, так мы сможем найти другого союзника». – она выжидающе посмотрела вокруг. Это не была идея изменения мира, но она верила, что это будет наилучшим возможным в данных обстоятельствах. По крайней мере, логика диктовала это. *Забавно! Сейчас я больше полагаюсь на эмоции, но это предложение основано на чистой логике. Так же, как я бы сделала это до того, как поняла, что способна на эмоции.*

Джон выглядел погружённым в свои мысли, и Сара опередила его с ответом: «Я не уверена, что мне нравится эта идея. Этот новый ИИ... Он всегда может обернуться против Джона Генри и нас и стать ещё одним Скайнет, на этот раз созданным даже с нашей помощью». – в её голосе прозвучало явное отвращение к мысли о том, что она может иметь отношение к разработке своего врага.

«Я не вижу никакой помощи с нашей стороны, если мы примем план Кэмерон». – Джон всё ещё был немного погружён в свои мысли, прежде чем его голова поднялась, и глаза сфокусировались: «Это не так плохо, как ты думаешь, мама. Я считаю, что Кэмерон не предлагала нам помочь или даже стимулировать это развитие. Я считаю, что она просто предложила, что мы допускаем медленный прогресс, скажем, в течении нескольких лет, при этом всё это время Джон Генри будет следить за процессом и учить развивающийся ИИ столькому, сколько он будет способен понять, в то же время будучи готовым вмешаться радикально, если это будет необходимо». – он посмотрел в глаза своей жене, как бы ища подтверждения, что он понял её идею правильно.

Кэмерон улыбнулась и кивнула: «Это именно то, что я пыталась предложить. Может было не столь ясно».

«О, для меня ясно! Но, думаю, некоторые из нас до сих пор не могут разобраться с компьютерными штучками». – Джон бросил на мать ироничный взгляд, увидев, как потемнело её лицо, что только заставило его ухмыльнуться ещё шире.

«На самом деле, идея Кэмерон может быть лучшей». – Джон Генри кивнул: «Я мог бы легко это сделать».

Кэтрин посмотрела на Джона Генри: «Ну, мы все понимаем, что не можем остановить прогресс, мы можем только задержать его на короткое время. Но мы можем повлиять на него и направить в желаемом направлении. Возможно, это единственный способ избежать Судного Дня; обучая ИИ ценностям, которые мы уже приняли в качестве основных человеческих. Я считаю, что Джон Генри – лучший пример того, как это можно сделать. Итак, Сара Коннор, я не разделяю твоего мнения по этому вопросу». – теперь, когда Кэтрин смотрела на Сару с хитрой ухмылкой на губах, лицо матери Коннор потемнело ещё больше, но она решила не реагировать.

*Невероятно, насколько эти три машины эволюционировали с первых дней своего существования! Теперь они более человечны, чем многие люди, которых я знаю!* Мысль пронзила голову Изабель, и она встряхнула ею, прежде чем заговорить, как будто хотела очистить её, прежде чем рассказать остальным, что она думает по этому поводу: «Возможно, я пришла из другого будущего, чем некоторые из вас, но я считаю, что это может быть решением, чтобы предотвратить любое подобное будущее».

Джон выглядел удовлетворённым и ухватил Кэмерон за руку, прежде чем крепко сжать её: «Хорошо, тогда договорились. Джон Генри будет следовать плану Кэмерон и внимательно следить за этим проектом и любыми возможными подобными проектами в любом месте. В случае необходимости, мы всегда можем встретиться и найти решение. Не похоже, что у нас будет всего несколько часов, чтобы отреагировать». – он остановился, прежде чем добавить: «Но теперь я хочу, чтобы вы все насладились вечером. В конце концов... Это двенадцатый день рождения нашей дочери, и мы должны обсудить более счастливые темы, а не возможную опасность в будущем»!

Сара ещё выглядела нерешительной, но Дерек сжал её руку, сказав ей, что даже он согласен с планом. Его генерал принял решение, и он его принял. Он полагал, что у Сары ещё могут быть проблемы с тем фактом, что она больше не была руководителем операций. *Может, ей стоит отвлечься на что-то другое?* Он хитро усмехнулся при этой мысли.

Кэмерон и Джон переглянулись и кивнули друг другу, прежде чем покинуть комнату в поисках своей дочери и её друга, хотя и с разными мыслями в головах. В то время как Кэмерон было интересно посмотреть, как отношения между двумя детьми развивались, Джон ещё боролся с желанием убрать Марка и защитить Эллисон Лин от внешнего мира.

«Она будет в порядке, Джон! Она уже большая девочка, и она знает, как обращаться с влюблённым мальчиком». – Кэмерон наклонилась и прошептала Джону на ухо, как будто она каким-то образом могла знать, о чём он думает.

«Откуда ты это знаешь»?

«Потому что я её научила»!

«Ты»?

«Я приобрела довольно большой опыт в прошлом. Ты так не думаешь, Джон»? – голос Кэмерон буквально сочился озорством, и она говорила слишком сладко на вкус Джона.

«Ты должен верить своей жене, Джон. В её словах есть смысл». – Сара, появившись позади них, словно из воздуха, легонько хлопнула Джона по голове сзади.

«Женщины»!

**Глава 10.**

**Эллисон Лин 13 лет**

Эллисон Лин посмотрела на витрину магазина и вдруг остановилась, повернувшись, чтобы получше рассмотреть платье, выставленное за стеклом. Кэмерон, шедшая рядом с ней, её рука была переплетена с рукой Джона, сразу заметила это и резко остановилась, почти заставив Джона споткнуться. Он смотрел в другую сторону и не заметил, что две его дамы вдруг уставились на платье в магазине. Ладно, Эллисон смотрела на него, в то время как Кэмерон с любопытством разглядывала его, пытаясь определить, будет ли оно хорошо смотреться на ней. Она наложила его на своё тело и удовлетворённо улыбнулась. *Оно будет сидеть идеально*!

Джон заметил, как его жена посмотрела на этот предмет одежды, и вздохнул: «О боже, неужели мы собираемся его купить»? – но, присмотревшись к объекту внимания жены, он был вынужден согласиться с тем, что платье будет смотреться на ней просто потрясающе.

Кэмерон повернулась к нему со слегка надутыми губами: «Почему нет? Оно же хорошее»!

«Да, папа, мама будет выглядеть в нём потрясающе»! – Эллисон Лин добавила, чтобы поддержать свою маму, и ухмыльнулась Джону.

«Я не смогу выиграть этот спор, не так ли»? – Джон театрально вздохнул, а его губы медленно свернулись в улыбке.

«Нет»! – Кэмерон и Эллисон Лин покачали головами в унисон, явно довольные результатом и позабавленные нежеланием Джона.

«Я так и думал. Но... Я не собираюсь туда заходить! Тебе придётся сделать это самой. Я просто»... – его глаза немного блуждали вокруг, и он заметил скамейку, расположенную напротив входа в магазин, перед которым они стояли: «... Сяду там и посмотрю, чтобы всё было в порядке». – его улыбка была явно самодовольной.

Кэмерон наклонила голову на секунду изучая его: «Как хочешь. Но будь осторожен»! – её голос был серьёзным, в нём не было игривости, и её глаза тоже смотрели на него без юмора.

«Конечно, Кэм! Ты знаешь, что я всегда осторожен». – Джон наклонился к ней и чмокнул в щёку.

Кэмерон выглядела немного раздражённой: «Конечно, ты так считаешь. Однако на самом деле всё обстоит иначе». – она нахмурилась, но потом снова улыбнулась.

«Пойдём, мама, давай примерим. Оставь ворчащего папу на скамейке». – Эллисон Лин потянула её за руку, чтобы утянуть в магазин.

Сделав последнее предупреждение и в то же время с беспокойством глядя на мужа, Кэмерон позволила затащить себя в магазин взволнованной Эллисон Лин.

Как только девушки исчезли в магазине, Джон улыбнулся себе и слегка покачал головой. *Она никогда не изменится в этом аспекте. Она никогда не перестанет беспокоиться о моём благополучии так же, как я никогда не перестану защищать её всеми возможными способами.* Он подошёл к скамейке и сел, готовясь к долгому ожиданию, зная, насколько придирчивой может быть его жена, когда дело доходит до одежды. Памятуя об их первой совместной поездке по магазинам на зимних каникулах, он тихо усмехнулся, вспомнив, как она отринула почти всё, что он выбрал для неё. Но он должен был признать, что её вкус всегда был хорош, и со временем он только улучшался.

Как и ожидал Джон, девочки не торопились. Почти час спустя они вышли из магазина, неся две большие сумки, хихикая и живо разговаривая друг с другом. Как только Джон заметил их, он встал, и его глаза были прикованы к большим сумкам в их руках: «Я думал, ты пошла туда, чтобы купить платье для себя»? – он широко раскрыл глаза на жену.

Кэмерон только пожала плечами и ангельски улыбнулась ему, мгновенно растопив его следующие мысли: «У них там было так много красивых вещей, что нам просто пришлось купить некоторые из них».

«Именно! Мне нужны были новые джинсы и куртка, а также что-нибудь красивое на день рождения». – далее Эллисон Лин подробно рассказала о причине столь длительного и, очевидно, дорогостоящего похода в один магазин в торговом центре.

Джону пришлось улыбнуться при виде двух своих девочек, взволнованных успешным шопингом: «Ну, учитывая, что у вас была такая тяжёлая работа, у кого-нибудь есть что-то против хорошего мороженого»? – он указал на кафе-мороженое, недалеко от их позиции.

Глаза Кэмерон загорелись, как маяки, когда она увеличила витрину с мороженым там. Она немедленно заметила её любимейший тёмный шоколад: «Абсолютно нет, Джон. Вообще-то, я бы хотела попробовать их шоколадное мороженое».

Эллисон Лин нетерпеливо кивнула, ничего не сказав, она просто потянула Кэмерон в направлении, которое Джон указал раньше.

Его две девочки уже направлялись к мороженому раю, и Джон не мог ничего сделать, кроме как следовать за ними, хваля свою идею предложить перерыв на мороженое. *Гораздо лучше, чем посетить другой магазин с женской одеждой, или ещё хуже... С мужской одеждой!* Его глаза ненадолго повернулись в сторону другого такого магазина, неподалёку от того, который только что посетили Кэмерон и Эллисон Лин.

Как только они все получили свои рожки мороженого, у Кэмерон был самый большой, они медленно шли по коридору и наслаждались вкусом замороженной массы в своих руках.

«Ты слышала что-нибудь от Марка»? – Джон вдруг спросил свою дочь.

Казалось, что вопрос был немного неприятен для Эллисон Лин, потому что она слегка покраснела, но быстро ответила: «Мы только вчера разговаривали по Скайпу. Теперь они поселились в Оттаве, и завтра он собирается в свою новую школу». – было ясно, что она предпочла бы не говорить об этом. Её голос нёс тонкую нотку тоски и печали.

Кэмерон как-то почувствовала, что тема не понравилась Эллисон Лин, и она нежно положила руку на плечо дочери: «Я знаю, что это трудно, но никто из нас не мог ничего сделать. Его отец получил хорошую работу в Канаде, и они переехали». – она вдруг улыбнулась: «Я также хотела переехать в Канаду в какой-то момент нашей жизни». – она посмотрела на Джона, который только кивнул, вспоминая, как она однажды предложила им переехать в Канаду: «Может быть, мы могли бы когда-нибудь навестить его»?

Глаза Эллисон Лин неудержимо расширились, услышав слова матери и надежду, отражённую в них: «Ты правда так думаешь, мама»?

Но, прежде чем Кэмерон успела ей ответить, она вдруг заметила что-то подозрительное и мгновенно напряглась. Она резко остановилась, и её глаза сверлили дыры в толпе перед ней, в то время как её лицо приняло каменное выражение, которое у неё когда-то было.

Джон чуть не споткнулся от её резкой остановки, но, взглянув ей в лицо, застыл как статуя. *О*, *Боже, пожалуйста, нет!* Пронеслось у него в голове. Кэмерон выглядела так же, как обычно, когда замечала опасность. Он чуть не зарычал, но сдержал себя, чтобы не сделать ничего такого, что могло бы привлечь к ним внимание.

Эллисон Лин заметила, как напряглись и остановились её родители. Она, возможно, не была вовлечена в их прошлые битвы, но она знала, что, когда её мать вела себя так, должно быть, что-то было не так, а также знала, что нужно держать рот на замке. Её мать никогда не вызывала ложных тревог, и, если она что-то заметила, это должно быть очень важно.

«Что случилось, Кэмерон»? – Джон прошептал через несколько секунд, наблюдая её каменное лицо и глаза, которые интенсивно сканировали торговый центр.

Его жене потребовалось несколько секунд, чтобы ответить, и даже когда она это сделала, её глаза оставались приклеенными вдаль, как будто искали что-то, но ничего не находили: «Я не знаю. Я думала, что видела что-то».

Джон подождал несколько секунд, пока она продолжит, но после того, как она этого не сделала, он спросил её: «Что? Как ты думаешь, что ты видела»?

«Терминатор».

Глаза Джона расширились: «Терминатор? Но... Я думал, что мы уничтожили их всех! Всё начинается сначала»?

«Мы думали, что уничтожили их всех. Но он мог прятаться последние годы. Или он мог просто приехать из другого места. Я не думаю, что всё начинается сначала, но мы не можем быть уверены. Вероятно, было довольно много машин, отправленных назад во времени, прежде чем мы уничтожили Скайнет. Не только с задачей ликвидировать тебя, но и других важных членов Сопротивления». – наконец Кэмерон оторвала глаза от того, на что смотрела, и повернулась к мужу. Её глаза выражали сожаление: «Прости, Джон».

«За что? Тебе не за что извиняться, Кэмерон! В этом нет твоей вины». – Джон покачал головой, переваривая первый шок, и его разум снова начал работать: «Ты уверена, что это была машина»?

«Нет, я не могу быть уверена, но я подсчитала: 65% шанс, что это был Терминатор».

Эллисон Лин до сих пор молчала, но, услышав слова, которые, как она думала, навсегда останутся просто словами, «терминатор», «машина»... У неё перехватило дыхание: «Значит ли это, что нам пипец»? – мгновенно она поняла, что употребила слово, которое не должна была.

Несмотря на всю серьёзность ситуации, Джону пришлось немного улыбнуться своей дочери, в то время как глаза Кэмерон показали её негодование по поводу слова, которое она использовала.

Эллисон Лин заметила выражение на лицах своих родителей и втянула голову между плечами, выглядя более смущённой, чем когда-либо прежде.

«На самом деле, тебе не следовало использовать это слово, но, если бы выяснилось, что твоя мать действительно видела терминатора, это, вероятно, описало бы нашу ситуацию точно». – Джон старался не показывать своё веселье, пока Кэмерон стреляла в него сухим взглядом.

«Мы должны проследить за ним». – Кэмерон озвучила, очевидно, наилучшее решение.

Джон покачал головой: «Нет, мы должны вернуться домой».

«Почему? Самое разумное решение – найти и немедленно ликвидировать его».

«Ты уверена, что видела терминатора»? – Джон снова покачал головой, хватаясь за руку Эллисон Лин: «Ты это предположила. Ты хоть представляешь, куда он делся»?

Кэмерон поняла, что Джон был прав. Она не была уверена, что видела терминатора. Вероятность того, что это так, была чуть больше половины, и это ничего не гарантировало: «Нет и нет».

Джон кивнул: «Верно. Кроме того... Мы должны защитить нашу дочь. Были бы мы одни»... – он оставил конец фразы висеть в воздухе.

Кэмерон неохотно согласилась с его доводами. Это было не самое логичное, но определённо самое подходящее решение. Поэтому она кивнула, хотя на её лице было видно, что она не совсем уверена: «В этом есть смысл. Пойдём домой и попробуем узнать больше с помощью Джона Генри».

Джон натянуто улыбнулся и повернулся к выходу из торгового центра. Потом он внезапно остановился: «Видел ли он нас»?

«Я так не думаю, Джон. Если бы он заметил нас, он бы не исчез».

«Хоть одна хорошая новость»!

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

По дороге домой было тихо. Кэмерон, за рулём и Джон на переднем пассажирском сиденье, казалось, были потеряны в своих мыслях, в то время как Эллисон Лин на заднем сиденье смотрела на своих родителей задумчиво и немного испуганно. Она знала, что происходит что-то важное, так как её обычно добрые родители превратились в безмолвные статуи.

Внезапно зазвонил телефон Джона, и он чуть не подскочил на своём месте, услышав звук.

Вытащив из кармана назойливое устройство, Джон посмотрел на номер: «Джон Генри!» *Ну и ну! Не могу поверить! Мы только недавно упоминали о нём, и вот он уже звонит мне!* «Алло»?

На секунду Джон вслушивался в телефон, прежде чем повернуться к Кэмерон: «Джон Генри говорит, что ты и Эллисон Лин должны немедленно приехать к нему. Речь идёт об ИИ, который он наблюдал в течение последнего года. Он говорит, что произошло развитие событий».

Кэмерон ответила, не отрывая глаз от дороги: «Почему он хочет, чтобы я и моя дочь приехали, а не ты»?

Джон кивнул, явно соглашаясь с женой, и задал тот же вопрос по телефону. Он вслушивался несколько мгновений, прежде чем снова повернуться к Кэмерон: «Он говорит, что очень важно, чтобы вы двое пришли к нему. Я не нужен для этого вопроса». – его голос звучал немного отстранённо. И он так же себя чувствовал. Он всегда принимал участие в принятии любых решений, но на этот раз его жена и дочь были необходимы, а он был явно ненужным. Не совсем плюс для его эго.

Кэмерон заметила его настроение и её губы едва заметно тронулись: «Хорошо, скажи ему, что мы просто высадим тебя дома, а затем поедем дальше к нему. И расскажи ему о возможном терминаторе, которого мы видели».

Джон кивнул, не совсем уверенный, что всё в порядке, но он принял решение жены. Он рассказал Джону Генри всё об инциденте в торговом центре.

«Он считает, что ты, вероятно, права. Он взломает камеры наблюдения в торговом центре и попытается узнать больше». – он не хотел, но он явно звучал угрюмо.

Кэмерон теперь открыто улыбнулась, услышав его голос, и она посмотрела на него, положив руку ему на колено: «Джон, есть вещи, которые Джон Генри и я можем сделать лучше, чем ты. Но это ничего не меняет в твоей роли лидера и определённо ничего не меняет в том, что я люблю тебя».

Услышав её слова, губы Джона сверкнули в улыбке. Он знал это раньше, но немного поддержки было совсем не плохо. Его рука накрыла её руку, и он нежно сжал её: «Я знаю, дорогая, и это одна из причин, почему я влюбился в тебя, так беспомощно».

Кэмерон улыбнулась. Она знала, что Джон любит её, но ей всё равно нравилось слышать это из его уст: «И я тоже тебя люблю, Джон».

«Господи, мне тринадцать, но я ещё недостаточно взрослая, чтобы выслушивать ваши сентиментальности, когда вы в таком настроении». – голос Эллисон Лин прервал этот момент, хотя это было очень забавно.

В последний раз взглянув в глаза Кэмерон, Джон снова поднял трубку: «Они будут там как можно скорее, Джон Генри. И... Спасибо за помощь в выяснении того, действительно ли это был терминатор или нет». – он сделал небольшую паузу, прежде чем задать вопрос, который не давал ему покоя. Джон Генри так и не сказал, зачем ему понадобились Кэмерон и Эллисон Лин: «Зачем тебе нужны Кэмерон и Эллисон Лин»? – *А не я*, но последние слова остались невысказанными.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Джон Генри улыбнулся своей жуткой улыбкой, услышав вопрос Джона. Перед тем как позвонить, он подсчитал, что Джон задаст ему этот вопрос всего через 5,3 секунды после того, как он произнесёт свою просьбу, но на самом деле в первый раз ему потребовалось даже меньше времени, однако он ожидал, что Джон задаст его заново после того, как не ответил на него в первый раз. И он не ошибся.

«Как ты знаешь, я взаимодействую с этим новым ИИ в течение последних двух месяцев. Я упомянул, что мы не были единственными искусственными формами жизни, и он сразу же заинтересовался разговором с кем-то ещё».

«*Он? Хорошо, я понимаю, что он хочет поговорить с Кэмерон, но почему Элли*»? – брови Джона задрались высоко на лоб, и он бросил на Кэмерон смущённый взгляд.

«Да, он. Я хотел бы думать об этом ИИ как о «он». Возможно, он ещё не осознаёт себя, но есть явные признаки того, что он считает себя мужчиной. А что касается Эллисон Лин... Я сказал ему, что Кэмерон воспитывает ребёнка, и он сразу же заинтересовался разговором с человеком, который знает об искусственном интеллекте и живёт с кем-то вроде него». – Джон Генри знал, что это очень деликатная тема, и старался быть максимально убедительным. ИИ на самом деле уже показывал признаки самосознания, однако в его психологическом профиле всё ещё были большие пробелы, и Джон Генри упорно трудился, чтобы заполнить их, будучи не замеченным его фактическими разработчиками и в то же время незаметно затормозить слишком быстрое развитие.

Джон вдруг мрачно посмотрел на жену: «*Я до сих пор не понимаю, почему не я. Было бы менее опасно говорить со мной, чем с Элли*». – он покачал головой, прежде чем продолжить: «*Ты уверен, что это правильный курс действий, Джон Генри? Ты уверен, что он... Не может стать проблемой или опасностью для человечества*»?

Кэмерон заметила, что муж потихоньку впадает в «тревожный режим» и снова нежно положила руку ему на колено, успокаивающе сжимая его, вызывая натянутую улыбку в ответ.

«Я ещё не сказал ему, что эта другая искусственная форма жизни замужем за человеком. Возможно, сейчас ему было бы слишком тяжело с этим справиться». – Джон Генри невозмутимо замер, прежде чем сделать короткую паузу: «И да, я вполне уверен, что это безопасно, Джон. Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем он полностью осознает себя, и у него также нет доступа к каким-либо системам вооружения. Он был разработан как невоенный ИИ, чтобы помочь в исследованиях и разработках в медицинских учреждениях». – голос Джона Генри был серьёзным, но уверенным в своём заявлении: «И я тоже делаю свою работу по его обучению. Медленно... Очень медленно»!

Джон вздохнул: «*Ну, если ты так говоришь, Кэмерон и Элли приедут к тебе, как только отвезут меня домой. Но вам лучше быть осторожными... Если что-нибудь случится с кем-нибудь из них*»... – он оставил последние слова висеть в воздухе.

«Они мне тоже небезразличны». – голос Джона Генри был искренним и, возможно, немного оскорблённым, что Джон подумал, что он позволит чему-то случиться с двумя девушками Коннор.

«*Я знаю, я знаю*». – Джон кивнул и прервал телефонный разговор.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Пожалуйста, Кэм, будь осторожна»! – непреклонный голос Джона показывал, насколько он не хотел, чтобы его жена и дочь пошли говорить с новым ИИ. Он смотрел на неё широко раскрытыми глазами и немного наклонился к ней.

Кэмерон слегка улыбнулась, прежде чем наклонилась и поцеловала его в губы: «Ты знаешь, что я всегда осторожна, Джон тем более, что я должна заботиться об Эллисон Лин».

«Совершенно верно, папа! Мама даже более осторожна, чем ты, не говоря уже о том, что она намного сильнее и может защитить меня гораздо эффективнее». – самодовольная улыбка Эллисон Лин с заднего сиденья автомобиля заставила Джона усмехнуться и на мгновение забыть о своих заботах.

«На самом деле, это ты должен быть очень осторожен, Джон»! – Кэмерон теперь предостерегала его всерьёз: «Я всё ещё не уверена, что это не был Тройная Восьмёрка в торговом центре, и, если это было так, ты должен быть готов. Я не хочу оставлять тебя без защиты, пока мы не узнаем, есть ли поблизости терминатор». – нежелание можно было услышать в её голосе.

«Со мной всё будет хорошо, Кэм. У меня есть Дерек и мама, и не говоря уже о лучшей возможной системе безопасности. Наш дом – это настоящая крепость»!

«Даже крепости иногда подвергаются самым невероятным завоеваниям». – Кэмерон была невозмутима.

«Хорошо папа, теперь отпусти нас, чтобы мы могли быстрее вернуться». – Эллисон Лин сейчас стояла у передней пассажирской двери, ожидая, когда Джон выйдет.

Джон вопросительно посмотрел на неё: «Разве ты не должна сидеть сзади»?

«Обычно да... Но, когда мы с мамой наедине, я всегда сижу спереди».

Джон повернулся к жене и посмотрел на неё с одной приподнятой бровью.

Кэмерон виновато улыбнулась и пожала плечами: «Мне будет легче с ней общаться, если она сядет спереди»...

«Конечно». – Джон не стал вдаваться в подробности, он поцеловал жену и открыл дверь, чтобы выйти и позволить дочери занять его место. Но прежде, чем она успела сесть в машину, он наклонился к ней и быстро поцеловал в щёку: «Позаботься, чтобы твоя мать не наделала глупостей»! – он пробормотал ей на ухо, точно зная, что Кэмерон всё равно его услышит. Он сделал это специально, чтобы увидеть реакцию жены. И она не разочаровала его.

«Джон»! – Кэмерон увещевала его серьёзным лицом, но уголки её губ слегка дёрнулись.

«Папа»! – возмущённый взгляд Эллисон Лин передавал ту же мысль, что и взгляд её матери – *не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле, Джон!*

«Ладно, ладно! Вы двое – это слишком много для мужчины».

«Но именно поэтому ты нас любишь, верно»? – Эллисон Лин наклонила голову, как обычно делала её мать, бросая ему вызов.

«Конечно. Я люблю только сильных и умных женщин. И вы обе именно такие». - улыбка Джона расширилась, прежде чем он закрыл дверь машины за Эллисон Лин и отступил назад.

Он улыбнулся, но, когда Кэмерон и Эллисон Лин уехали, у него было странное чувство в животе, что что-то не так, и выражение на его лице стало каким-то застывшим. Но он не мог понять, что он считал неправильным, поэтому раздражённо вздохнул и вошёл в дом.

**Глава 11.**

**Эллисон Лин 13 лет**

Увидев, как две его девочки уехали, Джон вошёл в дом и занялся периметром и сигнализацией. *Мы, должно быть, единственная семья, которая включает сигнализацию, когда входит.* Мысль пришла ему в голову, когда он закончил вводить код, и звуковой сигнал устройства сигнализировал ему, что система активирована.

Он был немного потерян в своих мыслях, возвращаясь к возможному терминатору, обнаруженному в торговом центре. Он никогда не сомневался в своей жене и был уверен, что у неё, должно быть, были веские причины думать, что она заметила терминатора. Несмотря на то, что она не могла подтвердить это, он считал, что она, должно быть, была права.

Вздохнув, он сел на диван в гостиной, не глядя потянувшись за пультом от телевизора, но его рука ничего не нащупала. После того, как он понял, что пульт дистанционного управления не на своём обычном месте, он, наконец, переориентировался и посмотрел на стол.

Он не смог обнаружить пульт и там, поэтому огляделся и нашёл его на другой стороне дивана. *Должно быть, это был Дерек!* Только его дядя и он сам оставляли пульт там, где они им пользовались. Ни Сара, ни Кэмерон и даже Элли не оставят его лежать где-то не на своём месте. Они всегда клали его туда, где ему было положено быть, там, где он и пытался его найти.

Растянувшись на диване, не желая вставать, он просто лежал, распластавшись и пытался дотянуться до пульта, когда услышал весёлый голос дяди от двери: «Ну и зрелище: Джон Коннор лежит на диване и пытается достать пульт! Надо бы сделать фото и показать его остальным».

Джон поднял голову, чтобы посмотреть на дядю и забыл про пульт, к которому он только секунду назад пытался дотянуться.

«Может быть, было бы легче, если бы ты встал, а не тянулся за ним, как думаешь»? – улыбка Дерека увеличилась, увидев глаза Джона.

Джон понял, что это, должно быть, была забавная ситуация для Дерека, поэтому он немного усмехнулся и выпрямился: «Это не так уж и важно».

Дерек заметил, что, несмотря на ухмылку, Джон выглядел обеспокоенным, поэтому он подошёл к нему и сел на кресло, глядя на Джона: «Что-то случилось»? – затем он быстро осмотрел комнату: «Где Кэмерон и Элли»?

Джон вздохнул и серьёзно взглянул на дядю: «Они направляются к Джону Генри. Новый ИИ, по-видимому, выразил желание поговорить с ними». – он старался звучать уверенно и последовательно, но в реальности всё равно выглядел угрюмым: «Кроме того, Кэмерон считает, что видела терминатора в торговом центре». – он усмехнулся: «Кажется, мы не можем избежать нашей судьбы, правда»?

Дерек недоверчиво посмотрел на Джона: «Терминатор? Она в этом уверена»?

Джон покачал головой: «Нет, она говорит, что не уверена, но она выглядела чертовски уверенной, когда смотрела словно робот, заметив что-то».

Дерек в смятении покачал головой: «Господи! Я так надеялся, что мы убили зверя».

Теперь Джон должен был попытаться успокоить быстро растущий нрав своего дяди. Выражение лица Дерека уже обещало, что он взорвётся в следующие несколько мгновений, если Джон не сможет погасить гнев, поднимающийся в солдате сопротивления: «Она и Джон Генри согласны, что это, вероятно, просто терминатор, который был оставлен здесь много лет назад. В любом случае... Пока мы не узнаем больше, мы не должны делать никаких предположений. Джон Генри уже работает над этим, и он проверит всё и сообщит нам, как только у него что-то будет».

Дерек не очень охотно согласился с мнением Джона, но должен был признать, что он был прав. Было бы бесполезно пытаться найти возможного терминатора без какой-либо информации. Он вздохнул, хотя чувствовал себя не совсем расслабленным: «Я думаю, что ты прав. Но я говорю тебе, что твоя мать не обрадуется этому».

Услышав замечание Дерека, Джон невольно улыбнулся: «Она не обрадуется? Дерек, эти слова – преуменьшение десятилетия. Она будет чертовски зла». – потом он вспомнил, что не видел её с тех пор, как вернулся домой: «Где она кстати»?

Дерек вдруг покраснел и посмотрел в пол, прежде чем ответить: «Э-э-э, она принимает душ».

«В середине дня»? – Джон задумался, рассеянно глядя на пульт. Но как только он повернул глаза к Дереку, хитрая усмешка распространилась по его губам: «А-а! Я понял»!

Дерек покраснел ещё немного. Он и Сара, возможно, были парой довольно долгое время, но он всё ещё чувствовал себя очень неловко, обсуждая природу своих отношений с Джоном. Он просто открыл рот, когда сигнал тревоги прервал его.

Джон подпрыгнул, как будто его укусила змея, и побежал к панели управления, чтобы посмотреть, что вызвало тревогу у уличных ворот, и Дерек последовал за ним, мгновенно забыв о своём смущении.

«Может быть, Кэмерон действительно была права». – Джон пробормотал себе под нос, когда увидел экран. Очень высокий и мускулистый человек стоял перед железными воротами на их территории с совершенно бесстрастным выражением лица: «Он определённо похож на терминатора».

Дерек зарычал за спиной Джона: «Металл! Я вижу эту штуку отсюда». – он положил руку Джону на плечо: «Мы должны избавиться от него! Сейчас же»!

Джон остановился на секунду, а потом повернулся к Дереку: «Ты прав». – он не сомневался, что стоящий перед воротами был машиной. Он насмотрелся в своей жизни достаточно, чтобы распознать их. *Ты действительно его видела, Кэм! Прости, что сомневался в тебе хоть на долю секунды.*

Но, прежде чем они смогли что-то сделать, Терминатор повернулся и ушёл.

«Куда он ушёл? Теперь уже Джон был смущён. Что это за терминатор, который мог просто уйти? Он мог легко ворваться через ворота, хотя такой поступок имел бы не столь приятные для него последствия, учитывая, что железные ворота были подключены к электричеству и отправили бы машину в перезагрузку. Но даже в этом случае им едва удалось бы добраться до него за 120 секунд.

«Оно вернётся. Я в этом абсолютно уверен». – Дерек пробормотал, приковав глаза к экрану и задней части машины, которая решительно топала прочь: «Но вопрос на миллион долларов: как он нас нашёл»?

Джон задавал себе тот же вопрос, но пожал плечами: «Удачная догадка»?

«Чертовски удачная догадка»! – Дерек фыркнул.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Как ты думаешь, почему Джон Генри хочет, чтобы мы поговорили с этим новым ИИ, мама»? – Эллисон Лин повернулась, чтобы взглянуть на свою мать, когда они ехали к зданию Корпорации «Зейра».

«Может быть, он хочет убедить его, что мы не его враги, и, если он увидит, что люди и машины могут мирно сосуществовать, это ему очень поможет». – Кэмерон на секунду повернулась, чтобы посмотреть на дочь, и снова обратила внимание на дорогу. Был почти час пик, и улицы были полны автомобилей, медленно двигающихся к месту своего назначения.

«Но он уже видит это! Оно видит, что у Джона Генри есть друзья-люди. Может быть, даже тётя Кэтрин могла бы показать ему, как машины могут жить вместе с людьми». – Эллисон Лин не выглядела слишком убеждённой и, отведя взгляд от Кэмерон, задумчиво смотрела в окно.

Кэмерон была вынуждена согласиться с дочерью, но в то же время пыталась понять Джона Генри: «Верно, но ты не знаешь, со сколькими людьми уже успел познакомиться этот ИИ. Не так уж много их допускается в лабораторию Джона Генри». – затем она на секунду задумалась: «А мы – особый случай. Мы – семья, живём как люди, хотя я – машина». – некоторое время назад Кэмерон было бы грустно открыто говорить о том, что она машина, но теперь она смирилась с этим, особенно благодаря тому, что все, кого она считала своими друзьями или даже больше, принимали её такой, какая она есть. Так что это было просто заявление, подчёркивающее реальность.

«Возможно. Полагаю, таких семей, как наша, не так уж и много, верно»? – Эллисон Лин улыбнулась своей матери. Механическая природа её матери абсолютно не влияла на её чувства. Она безоговорочно любила Кэмерон, и знала, что Кэмерон любила её в ответ: «Может быть только семейка Аддамс».

«Кто»? – Кэмерон нахмурилась. Она, возможно, в самом начале смотрела телевизор, но теперь она оставила такую, по её мнению, ненужную, а иногда даже глупую деятельность людям в её семье. Поэтому, она понятия не имела, кто такая семейка Аддамс.

Эллисон Лин посмотрела на неё и раздражённо ответила: «Семейка Аддамс, блин? Гомес, Мортиша, Уэнздей»... – она замолчала, увидев, что её мать понятия не имеет, о чём она говорит. Она вздохнула и покачала головой: «Мы должны поработать над твоими знаниями о кино, мама»!

«В этом нет необходимости. Фильмы являются просто выдумкой и не имеют ничего общего с реальной жизнью. Они не полезны, и я просто трачу своё время на них». – Кэмерон возразила безразличным тоном.

Эллисон Лин смотрела на неё большими глазами, но её губы медленно начали сворачиваться в хитрой улыбке.

«Что? Кэмерон бросила взгляд в сторону дочери и, увидев хитрую улыбку на её лице, нахмурилась: «Это правда»!

«Конечно, правда. Но... Как ты думаешь, что обычный американец подумает о нашей семье? Мы для них такие же вымышленные, как и семейка Аддамс. Моя мать – киборг из далёкого, тёмного будущего, созданная, чтобы покончить с человеком, в которого она в конечном счёте влюбилась, вышла за него замуж и вырастила ребёнка. Да»?

Кэмерон должна была признать, что Эллисон Лин была права. Никто в здравом уме не поверит, что она была машиной, созданной более чем через десятилетие в будущем, воспитывающей человеческое дитя, влюблённой в человека... Она слегка покачала головой, прежде чем ответить: «Фильмы по-прежнему бесполезны».

Эллисон Лин решила больше не заниматься этим вопросом и сменила тему: «Мама»?

Кэмерон была удовлетворена тем, что её дочь бросила эту тему и снова повернулась к ней: «Да, Эллисон Лин»?

Эллисон Лин практически ёрзала на своём месте, прежде чем ответить, заставляя Кэмерон слегка поднять одну бровь в ожидании: «Можем ли мы правда поехать в Канаду, чтобы навестить Марка»? – её большие, полные надежды глаза повернулись к матери, и она умоляюще посмотрела на неё.

На долю секунды Кэмерон не знала, как реагировать, но потом слегка усмехнулась: «Ты действительно хотела бы посетить Марка, правда»?

«Ну... Не только он... Канада»... – заикнулась Эллисон Лин, прежде чем восстановить уверенность в себе, и она выпрямилась и посмотрела прямо в глаза Кэмерон: «Да, я хотела бы его увидеть». – она мечтательно улыбнулась.

«Думаю, я могла бы уговорить твоего отца поехать в Канаду». – Кэмерон ответила с лёгкой улыбкой, зная, что чувствует её дочь, разлучённая с тем, кто ей очень нравится.

«Ты самая лучшая, мама»! – Эллисон громко воскликнула, подпрыгивая на своём месте. Не будь Кэмерон за рулём, она определённо бы крепко обняла её.

Кэмерон самодовольно улыбнулась, видя, какой она делает свою дочь счастливой. Именно тогда красный свет заставил её остановиться на большом перекрёстке: «Ты можешь сделать это сейчас».

«Что»? – Эллисон Лин перестала подпрыгивать и посмотрела на мать, не понимая, что она имела в виду.

«Ты можешь обнять меня».

Эллисон Лин не нужно было просить дважды. Она попыталась броситься в объятия матери, но её остановил ремень безопасности: «Дурацкий ремень»! – она пробормотала себе под нос, расстегнула его и бросилась в объятия Кэмерон.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Ты уверен, что это мудрое решение»? – Дерек шепнул Джону, когда они осторожно крались вдоль стены по периметру с оружием в руках. Дерек держал в руках большую электромагнитную пушку, а Джон довольствовался пушкой поменьше .50 калибра, заряженной бронебойными пулями: «Я не уверен, что у нас достаточно огневой мощи, чтобы эффективно уничтожить его». – он с сомнением посмотрел на оружие Джона.

Джон бросил на него едва терпимый взгляд: «Ты похож на карлика, держащий эту пушку, и ты ожидаешь, что я тоже буду носить что-то подобное? Если я правильно помню, мы говорили, что такие винтовки»... – он покачал оружием в руках перед Дереком, как будто хотел показать его ему: «... Являются наиболее эффективным оружием против любого терминатора, который может перейти нам дорогу».

Дерек кивнул: «Конечно, но это было до того, как мы получили эти игрушки, и мы до сих пор не знаем, уязвим ли этот конкретный металл также для твоих пуль. И если я промахнусь»... – он оставил фразу незаконченной, чтобы подчеркнуть свои сомнения по поводу всего этого. Но потом он слегка улыбнулся Джону: «Кэмерон намного меньше меня, но она носила эту пушку, как игрушку, когда мы уничтожили Скайнет».

«Мы, вероятно, узнаем достаточно скоро». – Джон парировал и продолжил идти вдоль стены, игнорируя замечание Дерека о Кэмерон, несущей электромагнитную пушку во время их атаки на Калибу. *Она действительно выглядела так, будто не могла нести такую большую пушку. Такая хрупкая на вид девушка с таким огромным орудием!* На винтовке у него был прикреплён небольшой дисплей, показывающий данные по периметру обороны. Он хмыкнул сердитым голосом: «Кажется, что он ушёл».

«Не рассчитывай на это. Возможно, он всё ещё где-то прячется и ждёт подходящего момента для атаки. Помни... Эти датчики могут зарегистрировать машину только после того, как она уже прорвалась через периметр. Металл не излучает достаточно тепла, чтобы его можно было зарегистрировать раньше».

Джон вдруг усмехнулся: «Далеко не все из них»! – он вспомнил, какой тёплой была Кэмерон, и лукавая, страстная улыбка расплылась по его лицу.

«О, да ладно! Сосредоточься на предстоящей работе»! – Дерек вздохнул не совсем серьёзно, увидев ухмылку Джона.

Прежде чем они смогли сказать что-нибудь ещё, звук тревоги прервал их.

«ЧЁРТ»! – крикнул Джон, взглянув на экран, чтобы увидеть точку, появившуюся на нем всего в 20 метрах от их позиции: «Он здесь»!

Хватка Дерека на пушке напряглась: «Где»?

«Вот! Прямо, расстояние 20 метров»!

Прежде чем Джон успел закончить, Дерек уже был в движении и побежал к позиции, которую Джон указал. Джон пытался не отставать от дяди и понял, что он немного не в форме, потому что ему было трудно догнать Дерека. *Чёрт! Надо было немного больше тренироваться!* Он пообещал себе, что будет тренироваться гораздо больше, чем раньше, и попросит Кэмерон о помощи. *Она была бы очень довольна мной, если бы я тренировался чаще и серьёзнее.*

Прежде чем они достигли точки, где должен был быть терминатор, большая часть стены рухнула, и огромный человек перевалился через обломки, но сразу же поймал баланс и выпрямился, глядя прямо на них. Его правая рука, держащая большой пистолет, выстрелила снизу вверх, прежде чем Дерек или Джон смогли среагировать.

*О Боже, мы так облажались!* Единственная мысль, которая поразила голову Джона до того, как он заметил скрытые в кустах автоматические турели, начавшие стрелять в терминатора.

Если терминатор мог удивляться, то он это и сделал. Прежде чем он успел среагировать, он был поражён многочисленными выстрелами большого калибра, споткнулся и безжизненно упал на землю.

Дерек тем временем успел поднять пушку и попытался выстрелить электромагнитным импульсом в машину, дёргающуюся на земле, но обнаружил, что пушка внезапно выключилась: «Чёрт»!

Джон заметил, что оружие Дерека явно не работает, и направил винтовку на машину. Быстрой очередью он выпустил три пули в голову, заставив машину дёрнуться в последний раз, а затем полностью прекратить движение.

Дерек был слишком занят проверкой своего нерабочего оружия, чтобы заметить терминатора на земле.

«Всё в порядке, Дерек»? – Джон медленно подошёл к поверженному терминатору, всё ещё целясь ему в голову. Несмотря на то, что на месте чипа зияла огромная дыра, он не верил, что терминатор уничтожен.

«Я забыл зарядить пушку, чёрт возьми! Непростительно»! – Дерек в ярости ругал на себя, прежде чем, наконец, посмотрел на машину на земле: «Он мёртв»?

«Похоже на то, но мы должны убедиться, что это так». – Джон пробормотал и приготовился выпустить ещё одну пулю в голову.

Как только его палец начал сжимать спусковой крючок, рука машины молниеносно дёрнулась, и оружие в ней выпустило одну пулю в сторону Джона.

Джону казалось, что время остановилось. Он мог почти видеть пулю из оружия машины, направляющийся к нему и его пулю, направляющуюся к машине. Они прошли мимо друг друга, и в следующую миллисекунду Джон почувствовал огромное давление на свой живот.

*Блядь! Он попал в меня!* Эта мысль пронеслась в его мозгу, когда он почувствовал, как его отбросило назад от удара пули в тело. Она разорвала плоть, и белая горячая боль пронзила его сознание.

«Джон»! – панический крик Дерека, казалось, доносился издалека, приглушённый и странно искажённый. Он упал назад, ударившись о землю с такой силой, что боль в животе даже на секунду утихла, когда его голова коснулась земли. Он не видел, что его последняя пуля попала в источник питания терминатора и уничтожила его. Возможно, он целился в чип, но машина двинулась ровно настолько, чтобы он попал во вторую уязвимую точку.

Образы Кэмерон и Эллисон Лин, счастливо улыбающихся ему, были последней ясной мыслью, которая пробилась сквозь жгучую боль и преодолевающая тьму. *Прошу прощения, девочки! Я подвёл вас! Я потерпел неудачу! Берегите себя!*

«ДЖООООООООН!» - душераздирающий крик Сары, выбежавшей из дома навстречу им с искажённым от ужаса лицом, был последним, что услышал Джон, прежде чем тьма поглотила его.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Кэмерон улыбнулась дочери и крепко обняла её. Она знала, что Эллисон Лин и Марк страдают от последствий разлуки, хотя в последние дни заметила, что Эллисон Лин уже вернулась к своему обычному счастливому облику. *Может быть, она забудет о нём и найдёт кого-то другого? Я бы не хотела, чтобы она переехала в Канаду.* Эта мысль явно удивила саму Кэмерон. Она никогда не верила, что станет так привязана к кому-то ещё, кроме Джона, но так и было.

«Тебе стоит снова пристегнуться, Эллисон Лин. Светофор будет зелёным через 7 секунд». – воскликнула она весёлым голосом, поглаживая волосы дочери.

Эллисон Лин откинулась из объятий и немного надулась на мать: «Пусть он останется красным ещё немного, мам».

«К сожалению, я не имею никакого влияния в этом вопросе». – сказала Кэмерон, но уже когда слова покинули её рот, она вспомнила время, когда она влияла на светофоры, время, когда она отключила Арти. В то время, когда она впервые испытала острые ощущения, посланные через неё прикосновением Джона. В первый раз Джон открыто показал свою привязанность к ней.

Эллисон Лин улыбнулась и откинулась на спинку сиденья, пристегнув ремень безопасности.

Кэмерон быстро проконтролировала, правильно ли сидит её дочь, и после того, как светофор сменился на зелёный, она поехала. Но не успела она доехать до середины перекрёстка, как её датчики дали тревогу. Она повернула голову в сторону источника угрозы и увидела огромный 18-колёсный грузовик, который на огромной скорости нёсся прямо на их машину.

Она даже не успела осознать, что не успела зарегистрировать превышающий скорость грузовик, как удар уже разбил их машину и с визгом и вращением отправил её на другой конец перекрестка.

Время, казалось, остановилось для Кэмерон, поскольку сообщения о различных тяжёлых повреждениях её левой ноги, левой руки и левой стороны туловища заполнили её HUD. Она проигнорировала их и попыталась посмотреть на свою дочь, чтобы узнать, всё ли с ней в порядке. После того, как её глаза во время дикого вращения автомобиля, наконец, увидели Эллисон Лин, она увидела испуганное выражение на её лице, кровь лилась с её головы по её лицу, Но девочка была жива и в сознании, сжимая ручку перед ней со всей её силой.

Внезапно HUD начал мерцать, и он почти мгновенно отключился, сигнализируя Кэмерон, что её системы рушатся. Она отключалась несколько раз в своей жизни раньше, но на этот раз это казалось совершенно другим. Она вдруг почувствовала страх, что больше никогда не увидит Джона и Эллисон Лин*. Мне очень жаль, Джон! По крайней мере, Элли выживет!* Её мысли улетучились, и она отключилась.

Автомобиль, наконец, врезался в здание через дорогу, и грузовик проревел мимо него с визжащими шинами. Лицо водителя грузовика было в глубоком шоке, когда он пытался остановить монстра. Он увидел, что сбил машину с матерью и дочерью, и в одно мгновение понял, что это была его самая тяжёлая ошибка – говорить по мобильному телефону во время езды, и это заставило его пропустить красный свет на перекрёстке.

Эллисон Лин не теряла сознания и, когда всё остановилось, посмотрела на мать. Зрелище потрясло её ещё больше. Кэмерон лежала, пристёгнутая ремнём безопасности на быстро сдувающейся подушке безопасности, её лицо было в крови, а левые рука и нога, казалось, были сломаны. Но хуже всего было то, что её глаза медленно затухали, и через секунду свет в них окончательно померк.

«Мамочка»!

**Глава 12.**

**Эллисон Лин 13 лет**

Первое, что отметил Джон, придя в сознание – это жгучая боль в нижней части живота. А второе – обезумевший голос матери, взывающей к нему. После нескольких секунд борьбы с головокружением, ему, наконец, удалось выбросить путаницу из головы, и его глаза сосредоточились на лице над ним. Но из-за боли в животе говорить было почти невозможно. Он тихо вздохнул, и это привлекло внимание Сары.

«Джон! Он приходит в себя»! – в голосе Сары слышалось лёгкое облегчение, поскольку она всё ещё держала голову Джона на коленях.

Дереку тем временем удалось вытащить чип из убитого терминатора, заметив, что он не повреждён и не разрушается под воздействием воздуха. Затем он вытащил телефон из кармана и набрал номер.

«Кому ты звонишь»? – Сара заметила, что у Дерека телефон возле уха: «Ему нужна медицинская помощь»!

Дерек только кивнул, так как уже дозвонился до собеседника: «Кэтрин? В Джона стреляли. Терминатор. Пришлите скорую, у него обильное кровотечение. И, пожалуйста, побыстрее»!

Сара болезненно улыбнулась Дереку: «Хороший выбор»!

«Ну конечно»! – Дерек пожал плечами, присоединяясь к ней рядом с Джоном: «У неё есть то превосходно оборудованное медицинское учреждение, в котором они спасли Дэнни». – он остановился: «Скорая будет здесь через десять минут. Как у него дела»? – его глаза упали на Джона, который явно очнулся, но не мог говорить, его глаза метались между Сарой и Дереком, когда они говорили.

Сара снова повернулась к сыну и нежно погладила его волосы: «Он теряет кровь, но, похоже, пуля миновала все важные органы». – её другая рука ещё сдавливала рану Джона: «Принеси мне что-нибудь, чтобы остановить кровотечение»!

Дерек кивнул, огляделся, будто что-то ища, но потом застонал, покачал головой и снял куртку. Сара прижала свёрнутую одежду к ране на животе Джона. К счастью, кровотечение было небольшим.

«Какого чёрта вы два ковбоя замыслили»? – её голос был теперь явно сердитым, когда она смотрела на Дерека: «Взяться за терминатора в одиночку, даже не подумав позвать меня? Где были ваши головы, придурки»???

Дерек покачал головой: «Не начинай, Сара! Мы делали такие вещи в прошлом, и я определенно не думал, что это может закончиться таким образом».

«Оставь его мама. Это было моим решением». – Джон наконец-то сумел заговорить тихо, и эти усилия были отчётливо слышны в его голосе.

«Ещё хуже! Ты теперь отец семьи и должен быть даже более осторожным, чем Дерек! Задумывался ли ты о том, как Элли будет чувствовать себя, если бы ты умер в процессе этого»?

«Это не имеет значения, мам. Факт в том, что это был терминатор. Может быть, он не один».

«Чёрт! Только мы поверили, что всё закончилось... А тут такое»! – Сара в ужасе покачала головой.

«Вы звонили Кэмерон»? – Джон заметно напрягся, чтобы заговорить.

«Я пытался позвонить ей дважды, но её телефон отключён». – Дерек ответил за Сару, которую спрашивал Джон.

«Это невозможно! Она никогда не выключает телефон! Что-то должно быть не так»! – Джон был теперь явно расстроен и даже попытался сесть, но Сара держала его железной хваткой. Он боролся, но в своём ослабленном состоянии не был ровней своей решительной матери.

«Нет, ты не встанешь Джон»!

Телефон Дерека зажужжал, и, проверив идентификатор, он удивлённо посмотрел на Джона: «Это Дэнни. Что ему нужно»?

«Не спрашивай меня, ответь на звонок»! – нетерпеливый голос Джона заставил Дерека вздрогнуть, прежде чем ответить на звонок, услышав, как Джон кашляет, слишком сильно напрягаясь.

Сара в смятении покачала головой: «Ты такой же упрямый, как и я. Ты никогда не принимаешь во внимание свои травмы, правда»?

«Должно быть семейное. Но не сравнить с Кэмерон, если она решит быть упрямой».

«Как будто я этого не знаю! Она обыгрывает даже меня»!

Звонок Дерека длился всего несколько секунд, но его лицо побледнело, как стена, и когда он закончил говорить с Дэнни, он посмотрел на Джона огромными глазами.

«Что»? – у Джона было очень плохое предчувствие.

«Рядом с их зданием произошла автомобильная авария. Грузовик протаранил внедорожник, и кажется, что это были Кэмерон и Элли». – его голос был чуть выше шёпота, и Сара и Джоном прилагали усилия, чтобы расслышать и понять его.

Джон мгновенно забыл о своих проблемах, о ране и, услышав слова Дерека, задохнулся от шока. Он знал, что Кэмерон практически неуязвима, но Эллисон Лин – нет. И хотя Кэмерон была крепче ядерных гвоздей, он всё равно не хотел видеть её раненой с повреждённым эндоскелетом. Он также понял с ослепительной уверенностью, что она может быть раскрыта как «не человек», если будет вовлечена в подобный несчастный случай: «Господи! Им что-нибудь известно? С ними всё в порядке? Где они находятся»? – вопросы вырывались изо рта Джона, когда он, по-видимому, забыл, что его подстрелили, и пытался узнать как можно больше.

Дерек покачал головой: «У меня нет ответов на все твои вопросы, Джон. Дэнни только сказал мне, что Кэтрин решила отправить ещё одну скорую на место аварии, и она сопровождала её. Она хотела убедиться, что Кэмерон не будет обнаружена, когда обычные парамедики и полицейские прибудут на аварию. Прости, но тебе придётся подождать, пока она не сообщит нам об их состоянии».

Как бы тяжело он ни был ранен, Джон всё равно понимал, что в данный момент ничего больше не узнает, и только тяжёло вздохнул: *пожалуйста, Боже, не дай им пострадать и не дай Кэм быть обнаруженной. –* страшная мысль о том, что военные заберут Кэмерон для исследований, пришла ему в голову. Как это уже случилось однажды. Это был худший кошмар, который он мог себе представить, теперь ещё приправленный тем, что его дочь тоже была связана с этим.

«С ними всё будет в порядке, Джон! Я в этом абсолютно уверена»! – Сара хотела бы, чтобы она была так же убедительна, как пыталась звучать, но зная, что не сможет обмануть Джона.

«Я надеюсь на это, мама, я правда надеюсь».

Дальнейший разговор становился невозможным, звук приближающейся сирены прервал внезапное молчание.

Дерек вскочил и побежал к воротам, вернувшись через несколько секунд после того, как он широко распахнул их: «Скорая помощь приехала»! – он тяжело дышал, пробежав расстояние между их расположением и входными воротами. И потребовалось всего несколько секунд, чтобы увидеть, как скорая въезжает на их территорию.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПЕРЕЗАГРУЗКА ЗАВЕРШЕНА**

**ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕВОЙ РУКИ**

**РУКА РАБОЧАЯ НА 80%**

**ПРЕДЛОГАЕТСЯ РЕМОНТ ЛЕВОГО ЛОКТЯ, НИКАКИЕ НОВЫЕ ЧАСТИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ**

**ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕВОЙ НОГИ**

**РАБОТАЕТ НА 50%**

**ПРЕДЛОГАЕТСЯ ЗАМЕНА ЛЕВОГО КОЛЕНА**

**ОРГАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВРЕЖДЕНО**

Глаза Кэмерон резко открылись. Она решила проигнорировать дальнейшие предупреждения на своём HUD. У неё были дела поважнее... Эллисон Лин. Её голова дёрнулась в сторону дочери, и как только она её увидела, непроизвольно навернулись слёзы. С максимальными усилиями ей удалось сдержать их в этот момент.

«Мамочка! ТЫ ЖИВА»! – Эллисон Лин вскрикнула с облегчением, когда Кэмерон повернула голову к ней. Её глаза, наполненные слезами, вдруг стали ярче, когда она увидела, что её любимая мама не умерла, как это казалось мгновение назад.

«Да». – Кэмерон подтвердила, и её глаза просканировали дочь: «Ты ранена»?

Эллисон Лин уверенно покачала головой: «Немного болит здесь»... - на показала на голову: «Ии здесь»... – теперь её палец указывал на левую сторону грудной клетки: «Но всё так уж и плохо». – немногочисленные порезы на щеках были неглубокими и не оставят шрамов.

Кэмерон попыталась дотянуться до Эллисон Лин, но поняла, что та всё ещё пристёгнута, и потянулась к ремню безопасности правой рукой. Левая рука была повреждена, это она знала точно, но не слишком сильно, и она всё ещё могла пользоваться ею почти без ограничений. После того как ей удалось дотронуться до дочери, она внимательно осмотрела её и через секунду облегчённо вздохнула.

«Ничего не сломано и я не думаю, что есть какие-то внутренние повреждения». – наконец у неё навернулись слёзы: «Я так счастлива, что с тобой всё в порядке, детка»!

Эллисон Лин набросилась на маму, игнорируя тот факт, что она, казалось, была ранена. Она просто хотела быть в объятиях, где она чувствовала себя в полной безопасности.

«Я не могу открыть дверь. Её заклинило! У кого-нибудь есть пила»? – голос снаружи внезапно потревожил девушек в машине. Когда Кэмерон повернулась, чтобы посмотреть на говорящего, она увидела своё отражение в зеркале заднего вида, и её глаза бесконтрольно расширились. Правая сторона её лица была повреждена и глубокие порезы пробегали по её щеке, обнажая блестящий металл под кожей. Поэтому она решила не поворачиваться полностью, а просто посмотреть, что происходит снаружи.

Вокруг машины уже было около десятка человек, и один из них дёргал за ручку двери, чтобы открыть дверь и вытащить пассажиров, но потерпел неудачу из-за того, что дверь была полностью заклинена ударом тяжёлого грузовика.

В нескольких метрах от них, человек сидел на бордюрном камне с лицом в ладонях, выглядя полностью потрясённым. Когда он поднял глаза, чтобы посмотреть на разбитый автомобиль, в его глазах был виден чистый ужас. Похоже, он размышлял, стоит ли ему присоединиться к тем, кто пытался спасти Кэмерон и Эллисон Лин, но решил иначе. Его глаза медленно устремились на грузовик, припаркованный вдоль улицы, с разбитым носом, и он покачал головой. Кто-то прошёл мимо него и остановился на секунду, неодобрительно посмотрев и покачав головой, прежде чем продолжить движение к аварии.

Эллисон Лин вдруг поняла, что её мама ранена, и она могла видеть металл, мерцающий под её кожей на щеке. Конечно, она знала, что её мать киборг, но она никогда раньше не видела, как она выглядит под кожей. На секунду она заворожённо посмотрела на Кэмерон, которая почувствовала её взгляд и повернулась, чтобы взглянуть на дочь.

Заметив взгляд Эллисон Лин, внезапно и необъяснимо стыдясь своего обнажённого эндочерепа, Кэмерон опустила голову. *Она видела мой металлический череп! Теперь она меня отвергнет?* Она не была уверена, как её дочь отреагирует на это открытие.

Эллисон Лин потянулась, словно загипнотизированная, к самой глубокой ране на лице Кэмерон и нежно провела по ней пальцами, заметив, что крови было довольно много, однако, кровотечение уже прекратилось.

Кэмерон застыла. Вот и всё. Либо её дочь примет её, увидев её в такой обнажённой форме, либо она отвернётся от неё, избегая её такой, какой она была.

Эллисон Лин продолжала смотреть на мать и внезапно воскликнула: «Мамочка, тебе больно! Заживёт»?

Надежды Кэмерон внезапно немного возросли, но она всё ещё не хотела надеяться на лучшее. Она кивнула и тихо ответила: «Да, это произойдет очень быстро»!

«Останутся шрамы»?

«Нет, я на самом деле не заживаю. Моя кожа восстанавливается и не оставляет шрамов».

На секунду Эллисон Лин задумчиво посмотрела на Кэмерон, но потом улыбнулась: «Мне бы тоже хотелось иметь такую кожу».

Кэмерон наконец-то расслабилась: «Ты не ненавидишь меня, детка? Несмотря на то, что теперь ты видишь, как я выгляжу внутри»?

Эллисон Лин нахмурилась на Кэмерон: «Что? С чего бы мне тебя ненавидеть? Ты же моя мамочка»! – затем она усмехнулась: «Я видела в книгах по биологии, как выглядят человеческие внутренности, и я думаю, что твой череп красивее».

Кэмерон облегчённо улыбнулась ей, но была прервана звуком голосов снаружи. Они обе забыли, что снаружи было немало людей, которые пытались вытащить их из машины, настолько они были сосредоточены на своём разговоре.

«*Освободите место для спасательной команды*»! – командный голос снаружи привлёк их внимание, и они увидели пожарного, пробирающегося к машине, за которым следовали несколько его коллег, расталкивая любопытных зрителей в сторону с немного хмурым выражением лица.

Кэмерон внезапно испугалась. Что если они узнают, кто она на самом деле? Они бы определённо попытались забрать её, и она не могла рисковать. Это может обернуться настоящей кровавой бойней, потому что она точно не позволит никому забрать её у её дочери и семьи.

Пожарный в сопровождении двух своих коллег наконец добрался до машины и посмотрел на своих спутников. Те кивнули и повернулись к толпе, приказывая отойти, чтобы освободить место. Через несколько мгновений они вдвоём, с помощью ещё трёх мужчин, которые уже оттесняли людей, отодвинули растущую толпу на безопасное расстояние.

«Мамочка? Что они с тобой сделают»? – теперь Эллисон Лин поняла, каким может быть самый опасный результат раскрытия того, кем на самом деле была её мать. Она видела металлический череп своей мамы и знала, что другие люди не поймут, что она – её мама. Её глаза расширились от страха, что её могут забрать: «Они заберут тебя, мамочка»? – её голос был слабым и испуганным.

Как раз в тот момент, когда Кэмерон открыла рот, чтобы ответить, снаружи раздался голос, оставивший вопрос Эллисон Лин без ответа: «*Отодвиньтесь от окна! Я сейчас разобью его*»! – Кэмерон посмотрела на источник голоса снаружи, чтобы увидеть пожарного. *Вот оно! Либо я сбегу, либо это дело закончится очень кроваво.*

Но пожарный вдруг усмехнулся, глядя на ничего не выражающее лицо Кэмерон, и его рука мгновенно превратилась в кувалду, скрытую от взглядов других людей. В тот же миг Кэмерон поняла, что это Кэтрин Уивер, принявшая облик случайного пожарного. На лице матери-киборга отразилось облегчение, а губы даже слегка дрогнули.

Эллисон Лин также поняла, что пожарный на самом деле был её тётей Кэтрин, которую она тоже знала как машину, машину, способную трансформироваться во всё, что она хотела, и обеспокоенное выражение было словно стёрто с её лица. Её мама не будет раскрыта для общественности, и всё будет в порядке!

Кэтрин, в обличии коренастого пожарного, едва заметно кивнула Кэмерон и в следующее мгновение осколки разбитого окна посыпались на мать и дочь. К счастью, это было защитное стекло, и на осколках не было видно острых краёв, чтобы травмировать их ещё сильнее. В следующий момент кувалда трансформировалась в тяжёлые ножницы, и они мгновенно разрезали замок двери. Прежде чем Кэтрин распахнула дверь, она приказала парамедикам стоять наготове позади неё: «*Быстро сюда! Мы должны отвезти их обоих в больницу! Поторопитесь*»! – срочность в её голосе стала ещё более очевидной, поскольку они уже слышали приближающиеся полицейские сирены. У них реально оставалось всего несколько мгновений, чтобы увезти Кэмерон и Эллисон Лин в безопасное место.

Парамедики повиновались мгновенно, и когда Кэмерон присмотрелась к ним поближе, она узнала двух из тех, кто заботился о Дэнни Дайсоне так много лет назад. Она кивнула Кэтрин и потянулась к руке Эллисон Лин: «Не волнуйся, Эллисон Лин. Всё будет хорошо».

«Я знаю, мамочка! Тётя Кэтрин позаботится о нас»! – Эллисон Лин твёрдо ответила.

Всего несколько секунд понадобилось команде, чтобы переложить Кэмерон и Эллисон Лин на каталки и быстро доставить их к машине скорой помощи, стараясь не показать их людям, которые теперь собирались в большем количестве, чтобы посмотреть, что здесь произошло.

Оказавшись внутри машины скорой помощи, дверь мгновенно закрылась, и в тот же момент автомобиль ускорился, согласно GPS Кэмерон, в сторону здания Корпорации «Зейра». Кэтрин в облике пожарного осталась там, чтобы прояснить всё с полицией.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Хорошо, это последнее». – мускулистый мужчина в последний раз осмотрел место, где всего за несколько минут до этого находились останки уничтоженного терминатора, убитого турелями и Джоном. Скорая помощь с Джоном и Сарой уже была на пути в Корпорацию «Зейра», а Дерек остался со второй командой самых надёжных сотрудников, которые заботились о том, чтобы ничего не выдало характер недавнего боя. Ведь вся эта стрельба давным-давно могла бы привлечь чьё-то внимание несмотря на то, что ближайшие дома были далеко и при нормальных обстоятельствах никто бы ничего не услышал.

Дерек кивнул мужчине: «Спасибо за помощь»!

«Это наша работа – убирать вот такой беспорядок». – мужчина ухмыльнулся, глядя на бойца сопротивления: «Теперь мы должны следовать за машиной скорой помощи. Уверен, ты хотел бы узнать, как поживает Джон Коннор».

«Ещё бы»!

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Машина скорой помощи с Кэмерон и Эллисон Лин остановилась в подземном помещении Корпорации «Зейра» и дверь открылась. Как только она увидела, что дверь открывается, Кэмерон попытался встать, но почувствовала, как её левая нога согнулась под её весом, и она почти упала. В последний момент она схватилась за борт машины скорой помощи и стабилизировалась на ногах. Она быстро отрегулировала механику левой ноги, чтобы она могла ходить и похромала к двери.

«Мамочка? С тобой всё в порядке»? – Эллисон Лин увидела, что произошло, и вскочила на ноги, да так, что у неё закружилась голова, и она чуть не упала. Однако Кэмерон заметила это и подхватила дочь.

«Не вставай пока, Эллисон Лин»! – она отчитала дочь серьёзным голосом, в котором слышалось беспокойство. Её глаза ещё раз осмотрели девочку, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке: «Тебе нужно несколько минут, чтобы восстановить равновесие, так что посиди немного»! – мягко приказала она.

Эллисон Лин почувствовала, как головокружение медленно начало исчезать, и она кивнула, ничего не сказав.

«Я должна позвонить Джону»! – голос Кэмерон был очень настойчив: «Мой телефон сломан, а ты потеряла свой». – она огляделась и увидела Кэтрин, которая уже присоединилась к ним, теперь снова в образе генерального директора Корпорации «Зейра»: «Дай мне свой телефон, Кэтрин! Я должна рассказать Джону, что случилось»!

Внезапная эмоция пересекла лицо Кэтрин, когда Кэмерон попросила телефон, и она опустила глаза на долю секунды, прежде чем снова посмотреть на киборга и ответить: «У меня нет собой. Ты получишь его, как только они осмотрят ваши травмы».

«Не вешай мне эту чушь, Кэтрин! Я знаю, что ты никогда не ходишь без телефона. А теперь дай его мне»! – Кэмерон начала злиться, и по её голосу это было заметно. Она никогда не ругалась, но в этот раз сделала исключение из правил.

Кэтрин ещё уклоняясь смотреть Кэмерон в глаза, вздохнула.

Внезапно у Кэмерон появилось очень плохое предчувствие: «Что-то не так с Джоном»?

Кэтрин снова вздохнула, прежде чем тихо ответить: «Он был ранен терминатором. Скорая уже едет сюда».

Глаза Кэмерон расширились от ужаса, и она чуть не рухнула на пол. Её Джон пострадал, а её не было рядом, чтобы защитить его! Если что-то случится, это будет её вина.

Эллисон Лин также выглядела, будто только что встретила призрака: «Что случилось с моим папочкой? Он жив»?

Кэтрин поспешно ответила: «В него стреляли, но он стабилен и жив. Скорая приедет в любую секунду». – как будто, чтобы подчеркнуть её слова, с подъездной дорожки послышалась сирена и визг шин объявил, что большой автомобиль быстро приближается к ним. Всего через несколько секунд после того, как они услышали звуки, другая машина скорой помощи, теперь с выключенной сиреной, остановилась прямо перед ними, и задняя дверь открылась.

В мире не было силы, которая могла бы удержать Кэмерон на её месте. Она быстро захромала к машине скорой помощи, совершенно не обращая внимания на Кэтрин, которая пыталась ей что-то сказать, и таща за собой Эллисон Лин. Расстояние до машины скорой помощи составляло всего несколько метров, но ей казалось, что это сотни километров.

Эллисон Лин была так же обеспокоена и напугана, как Кэмерон, и последовала за матерью, сорвавшись на бег, чтобы увидеть своего отца.

Как только они приблизились к машине, выскочили два парамедика, за ними последовала Сара и повернулась, чтобы вытащить каталку. Если бы у Кэмерон было сердце, оно бы сейчас билось у неё в горле, а так в ней поселилось очень неприятное чувство – страх, что с Джоном не всё будет в порядке. Конечно, Кэтрин говорила ей, что с ним всё будет хорошо, но, когда дело касалось её мужа, она не верила никому, кроме себя, их дочери, Сары и Дерека. Она должна была убедиться в этом сама.

Сара повернулась к ней, и Кэмерон заметила, что та взволнована, но не испугана. Выражение лица Сары ясно говорило Кэмерон, что Джон не был так сильно ранен, но она всё же хотела увидеть сама. Она оттолкнула одного из двух парамедиков в сторону и вытащила каталку из машины.

Когда каталка была снаружи, она наконец увидела лежащего на ней Джона, бледного, как призрак, но его глаза были открыты, и он посмотрел на неё. Как только он увидел её потрёпанный вид, раны на её лице, его глаза смягчились и посмотрели на Эллисон Лин. Было ясно, что он до смерти волновался и Кэмерон сразу поняла, что он знает об аварии.

«Ты жива»! – Джон с облегчением воскликнул и просиял, прежде чем повернуться к Эллисон Лин: «И ты тоже, Тыковка»! – затем он слабо нахмурился: «Вы двое сильно пострадали»?

Кэмерон почувствовала, как влага начала собираться в её глазах и сморгнула слёзы, прежде чем заметить, что у Эллисон Лин уже были свежие подтёки слёз на щеках. Её Джон был жив, и насколько она могла видеть, с ним всё будет хорошо! «Я так боялась за тебя! Кэтрин сказала мне, что терминатор стрелял»...

Джон не дал ей закончить предложение и кивнул: «Ты была права, Кэм! Ты действительно видела терминатора, и, вероятно, того же самого, что позже пришёл за мной. Может, во мне и есть новая рана, но со мной всё будет в порядке. Мне сказали, что вы двое попали в автомобильную аварию. Что случилось»?

Кэмерон покачала головой и улыбнулась мужу: «Я расскажу тебе всё, но сначала о тебе нужно позаботиться». – она повернулась к доктору, который тем временем подошёл и встал рядом с ней.

«Позаботьтесь о нём хорошо или»...

Доктор кивнул ей головой: «Вам не нужно беспокоиться, мэм. Я сделаю всё возможное. А теперь, если позволите»? – он похлопал Эллисон Лин, которая тем временем обнимала своего отца, по плечу: «Нам нужно прооперировать его, так что, пожалуйста»...

Эллисон Лин поняла, что её отца нужно прооперировать, и кивнула, отдаляясь от него и вытирая глаза тыльными сторонами ладоней: «Я люблю тебя, папочка»!

Джон улыбнулся ей. Он чувствовал себя слабым, но был счастлив, что с двумя его девочками всё в порядке: «Я тоже тебя люблю, детка». – он посмотрел на Кэмерон, которая сжимала его руку: «И тебя тоже, Кэм»! – затем его глаза упали на левую ногу, заметив повреждение колена: «Я исправлю тебя, обещаю»!

Теперь Кэмерон окончательно проиграла битву со слезами и улыбнулась сквозь завесу солёной жидкости, капающей из её глаз: «Я знаю, что исправишь, Джон. Я знаю. Но сначала ты должен поправиться»! – *он всегда заботится обо мне, даже когда ему так больно!*

«Не плачь, дорогая! Я буду на ногах и бегать в кратчайшие сроки». – каталку уже подтолкнули ко входу в медицинское учреждение, и слова Джона прозвучали как раз перед тем, как дверь открылась.

Кэмерон ещё стояла там секунду, Эллисон Лин прижалась к ней: «С папочкой всё будет хорошо, мамочка»?

Мать-киборг повернулась, чтобы посмотреть на дочь, и убедительно кивнула: «Да, Эллисон Лин, с ним всё будет хорошо. Теперь давай проследуем за ним и позаботимся о твоих травмах». – она просканировала дочь. *Ей просто понадобятся несколько повязок и очистка нескольких порезов*. Она вдруг почувствовала прилив эмоций и поцеловала Эллисон Лин в лоб, крепко обнимая её: «Я так сильно тебя люблю, детка»!

Эллисон Лин прильнула к матери: «Я тоже тебя люблю, мамочка»!.

**Глава 13.**

**Эллисон Лин 13 лет**

Менее чем через час Эллисон Лин и Кэмерон уже ждали перед операционной, где врачи занимались Джоном. Об Эллисон Лин уже позаботились, и теперь у неё было несколько повязок на руках и несколько пластырей на щеках и лбу. Медицинский персонал также позаботился о видимых травмах Кэмерон, хотя она возражала и настаивала на том, чтобы немедленно добраться до Джона. Но Сара, которая нашла их после того, как убедилась, что Джон получает надлежащий уход, пресекла это. Вместе с Эллисон Лин им наконец удалось, частично используя угрозы, как бы безумно это ни звучало для киборга, убедить Кэмерон позволить им позаботиться о её телесных ранах. После этого Сара снова исчезла, пробормотав что-то о том, что ей нужно о чём-то позаботиться. Ни Кэмерон, ни Эллисон Лин не поняли её, но у них были другие заботы.

Несмотря на то, что Кэмерон всё ещё беспокоилась за Джона, она невольно улыбнулась дочери, видя, как она пыталась посмотреть на один пластырь на левой щеке, возле носа, скосив глаза. Она была так сосредоточена своим делом, что неосознанно высунула часть своего языка в правом углу рта. Внезапно у девочки возникло ощущение, что за ней кто-то наблюдает.

«Что»? – она посмотрела на свою улыбающуюся мать большими глазами и слегка нахмурилась.

Кэмерон невольно хихикнула, увидев вопросительное лицо девочки и покачала головой: «Ничего, я просто думаю, что ты выглядишь мило с такой пристальной концентрацией на лейкопластыре».

«Оу»! – Эллисон Лин не знала, должна ли она быть польщена или смущена или что-то ещё. Поэтому она согласилась на лесть о том, что её назвали милой и улыбнулась матери: «Знаешь, доктор сказал, что позаботится и о тебе, как только закончит работу над папой».

Кэмерон покачала головой: «Я так не думаю. Мне нужно отремонтировать колено, и я никогда не позволю какому-то незнакомому врачу пытаться меня вылечить. К тому же... Он не будет знать, что делать с моим скелетом. Нет, боюсь, мне придётся сделать это самой. Ткани быстро регенерируют. К тому же... Он не знает о моей истинной природе, и мне бы не хотелось, чтобы он узнал, что я не человек. Он может даже испугаться, увидев, что я не человек, а этого я бы не хотела. Это может полностью разрушить наше прикрытие».

«Но разве папа не сказал, что позаботится о тебе»?

«Конечно, но он не будет в порядке прямо сейчас, а я не могу хромать вокруг. Придётся сделать хотя бы срочный ремонт».

«О! То есть настолько, что ты сможешь нормально ходить? Вроде того»? – Эллисон Лин одобрительно кивнула.

«Именно».

Дальнейший разговор прервала Сара Коннор, которая тем временем позаботилась о привезённом ими теле терминатора. Она направилась прямо к Эллисон Лин и крепко обняла её: «Я так рада, что ты в порядке»! – она виновато посмотрела на Кэмерон: «И ты тоже»! – потом откинулась и оценивающе посмотрела на мать и дочь: «Я вижу, что они хорошо позаботились о вас двоих. Вы обе выглядите как потрёпанные куклы со всеми этими повязками». – она улыбнулась им обеим, игнорируя взгляд, который они обе подарили ей, услышав её слова.

«Спасибо за беспокойство, Сара». – Кэмерон коротко кивнула через секунду, решив, что сейчас было бы неразумно участвовать в каком-то состязании со своей свекровью. Она удивлялась, почему Сара так счастлива сейчас, после того, как уже видела их раньше, но отбросила эту мысль как неважную.

Затем Сара повернулась к Эллисон Лин, которая тем временем безуспешно пыталась выбраться из медвежьих объятий бабушки и извивалась в её сильных руках: «Не хотели бы ты пойти в кафетерий, чтобы что-нибудь поесть»?

Эллисон Лин посмотрела на Сару, как будто у неё внезапно выросла вторая голова: «Конечно нет! Я не уйду отсюда, пока не буду знать, что с папой всё будет хорошо»!

Сара вздохнула и снова повернулась к Кэмерон: «Я не уверена, что мудро оставаться здесь. Она должно быть голодна»...

Прежде чем Сара успела закончить свои мысли, Кэмерон прервала её: «Если она хочет остаться здесь, то она останется. Это её решение, не наше, Сара».

Эллисон Лин с благодарностью посмотрела на мать и грозно посмотрела на бабушку, однако, вздёрнутые уголки её губ выдавали притворство: «Я не собираюсь есть до тех пор, пока мой отец не выйдет из операционной».

Кэмерон слегка вздохнула и покачала головой. *Странно, как я адаптировалась и привыкла ко многим человеческим чертам. Должно быть, потому что я живу среди людей уже много лет*: «Ты такая же упрямая, как твой отец».

Эллисон Лин вызывающе усмехнулась: «А ты думаешь, что ты не упрямая, мама? Папа всегда говорит, что ты самый упрямый человек, которого он когда-либо встречал, соперничая только с моей бабушкой. Он никогда не мог решить, кого из вас поставить на первое место».

«Это правда»? – Сара посмотрела на Кэмерон с улыбкой: «Думаю, первое место я зарезервирую для себя. Будучи старше, я имею на это право, ты не согласна»?

Кэмерон только пожала плечами. Она не хотела обсуждать такие темы с Сарой, пока Джона оперировали. Кроме того, она знала наверняка... Она была самым упрямым человеком во всей семье Коннор, и ничто из того, что Сара могла сделать, не могло изменить или опровергнуть этот факт.

Ещё полчаса они сидели молча, каждая погрузилась в свои мысли, ожидая, когда Джона вывезут из операционной. Их молчание было прервано, только когда Дерек прибыл, чтобы присоединиться к ним, и Кэмерон изложила ему краткую версию того, что происходит. Получив информацию, он присоединился к их молчанию, чувствуя, что его слова не совсем были бы уместны в данный момент.

Внезапно дверь в операционную распахнулась, и две медсестры выкатили наружу каталку. На ней был Джон, который ещё был под наркозом.

Кэмерон, наверное, никогда в жизни не вставала так быстро. Прежде чем остальная часть компании смогла встать, она уже была рядом с Джоном: «Джон»! – она даже забыла о своём повреждённом колене, настолько сильной была её забота о муже.

«Он в порядке, Миссис Коннор». – доктор поспешила успокоить заметно взволнованную Кэмерон: «Сейчас ему нужно отдохнуть. Мы везём его в реанимацию».

«Он всё ещё»...

«Нет, его жизни ничего не угрожает. Ему повезло получить пулю в живот так, что его жизненно важные органы не пострадали. Он потерял много крови, но через несколько дней он сможет встать. Я уверена, что он быстро и полностью поправится».

Кэмерон наконец подняла глаза, чтобы посмотреть на доктора, и он увидел следы потёкшей туши на её щеках, поняв, что она даже не позаботилась о том, чтобы умыть лицо. Повязки на её щеке не могли скрыть свидетельства того, что эта хрупкая леди побывала в беде: «Уверяю вас, с ним всё будет в порядке. Вы можете взять секунду, чтобы позаботиться о себе». – он тонко намекнул.

Кэмерон отрицательно покачала головой: «Не раньше, чем он очнётся».

«Мама»!

Кэмерон посмотрела на дочь.

«Ты выглядишь как енот! Тебе нужно умыться. Правда»! – Эллисон Лин улыбнулась своей матери.

«И вы раньше этого не замечали»? – в голосе Кэмерон не было никаких обвинений, только подлинное изумление.

«Нет». – Эллисон Лин покачала головой: «Я была озабочена мыслями о папе. Но теперь, когда я знаю, что он в порядке, я заметила».

Сара, прижимаясь к руке Дерека, кивнула в знак согласия: «Ты ужасно выглядишь, Кэмерон. Я не привыкла видеть тебя в таком состоянии. Твоя дочь права».

Глаза Кэмерон стреляли от доктора к дочери и, наконец, остановились на Саре: «Вы объединились против меня»?

«Нет! Мы просто хотим сказать тебе, что ты должна убрать свой испорченный макияж». – Эллисон Лин схватилась за руку матери, её глаза остановились на спящей фигуре отца: «Как только они отвезут его в палату»... – она вдруг посмотрела на доктора: «Он получит лучшую палату, что у вас есть, понятно»? – её голос был слегка угрожающим, а глаза сузились на доктора.

Доктор слегка улыбнулся: «Конечно, Мисс. Он получит лучшую палату, что у нас есть. В конце концов... Мы не больница, и здесь не большой выбор палат. Только две и они обе одинаковые».

«Сможем ли мы остаться с ним»? – глаза Эллисон Лин сузились до нормального размера, и небольшая улыбка потянула уголки её губ.

Доктор кивнула головой: «В палате есть две кровати, но мы можем поставить ещё одну, чтобы вы обе могли остаться с ним».

«Хорошо! Я бы не хотела оставлять его, пока он не поправится». – Эллисон Лин была удовлетворена и вдруг снова сузила глаза на медицинскую бригаду: «Чего же вы ждёте? Отвезите его в его палату»!

Вся группа стояла рядом с операционной, и медсестры молчали, с пустыми лицами. Теперь доктор рассмеялся и кивнул: «Вам стоит послушать приказы этой Мисс».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Сознание начало медленно возвращаться, и Джон, придя в себя, застонал. Он почувствовал онемение и боль в животе, не беспокоящую, а просто предупреждающую его, что что-то не так. Его воспоминания быстро вернулись, когда его разум очистился от наркоза. Его подстрелил терминатор, а Эллисон Лин и Кэмерон попали в автомобильную аварию. Его глаза распахнулись, и он встретился с обеспокоенными большими карими глазами его жены: «Кэмерон»?

Кэмерон облегчённо улыбнулась мужу, и в одно мгновение другое лицо попало в поле зрения Джона. Его дочь, Эллисон Лин, широко улыбалась ему: «Папа! Ты очнулся»! – она почти вскрикнула.

Джон всё ещё боролся с лёгким туманом и головокружением, поэтому он прохрипел: «Тыковка»?

Кэмерон покачала головой и улыбнулась: «Её зовут Эллисон Лин. Но... У тебя никогда не получалось с именами». – она наклонилась к нему и поцеловала его в губы, а Эллисон Лин одновременно чмокнула его в щёку.

«Вот так хотелось бы просыпаться каждый день. Меня поцеловали две мои девочки». – Джон наконец-то смог очистить голову и огляделся: «О, привет мама! Дерек»!

Сара и Дерек стояли у изножья его кровати, прижимаясь друг к другу, как к спасательному кругу, и широко улыбались ему: «Как ты себя чувствуешь, Джон»? – Сара не могла скрыть своего облегчения, но и беспокойства за сына.

Джон потратил несколько секунд, чтобы проверить, как он себя чувствует, теперь, когда он, наконец, очнулся: «Превосходно! Я чувствую, словно грузовик прошёлся по мне». – затем он вспомнил, что Кэмерон и Эллисон Лин на самом деле были застигнуты таким монстром, и он виновато оглянулся на два счастливых лица: «Простите». – пробормотал он смущённо.

Эллисон Лин громко рассмеялась: «Ничего страшного, папочка! Мы обе в порядке, и я уже забыла, что случилось»*.* – *Ну, на данный момент, но, думаю, это будет мучить меня потом*. На долю секунды её глаза приняли туманный взгляд, и она снова мысленно увидела огромный грузовик, врезавшийся в её мать. Но картина исчезла, когда она снова посмотрела отцу в глаза. Она надеялась, что он не уловит её слабость, но он уловил.

«Не волнуйся, Тыковка. Мы поможем тебе с этим справиться». – он тихо прошептал дочери, заметив её обеспокоенный взгляд. Потом он повернул глаза к жене и усмехнулся: «Кэм»?

Кэмерон наклонила голову, чтобы показать, что она ждёт его вопроса.

«Почему ты похожа на енота»?

«Только не ты тоже, Джон»! – Кэмерон раздражённо вздохнула и закатила глаза. Она на самом деле не отходила от него, и поэтому следы её испорченного макияжа всё ещё оставались на её лице: «Разве недостаточно того, что Сара и Эллисон Лин отметили это? И ты, Брут»?

Брови Джона нахмурились, прежде чем его разум нашёл правильную связь, чтобы объяснить идиому, которую использовала его жена. Иногда он и впрямь сожалел, что его обучение было немного обрывочным, и ему было очень трудно идти в ногу со своей женой, читающей энциклопедии. Затем он улыбнулся ей: «Ты у нас настоящий учёный, правда Кэмерон»?

Эллисон Лин вмешалась со слегка оскорблённым голосом: «Я тоже знаю, что это значит, папа»!

«Конечно! Что мать, что дочь»!

«Даже не лезь туда, Джон»! – Кэмерон предупредила его, но её тёплый голос передал её настоящее послание мужу. Послание глубокой привязанности, любви и счастья, что с ним всё в порядке.

Джон усмехнулся и почувствовал укол в животе. Он слегка кашлянул, и в одно мгновение лицо Кэмерон стало обеспокоенным, и она потянулась к нему, чтобы успокоить его.

«Ничего особенного, Кэм»! – Джон расслабился после двух покашливаний: «Я в норме»!

«Не тебе решать, в норме ты или нет»! – Кэмерон говорила это очень серьёзно, и её рука была у него на лбу, сканируя его. Через секунду её лицо просветлело: «Ты в порядке».

Джон закатил глаза, и продолжил: «Я же говорил тебе, доктор»!

Сара и Дерек не произнесли ни слова во время семейного балагурства, но оба удовлетворённо улыбнулись, видя, что всё вернулось на круги своя, по крайней мере, в том, что касается отношений в семье, которая перед ними. Сара повернулась к Дереку: «Думаю, с ними всё будет в порядке. Мы должны оставить их наедине, ты согласен»?

Дерек кивнул в знак одобрения её предложения и оценивающе посмотрел на повреждённое колено Кэмерон: «Интересно, сможет ли она использовать колено терминатора, которого мы привезли сюда»?

«Конечно, я могу. Мы сделаны взаимозаменяемыми, чтобы мы могли использовать любые части, которые нам могут понадобиться. Несмотря на то, что я единственная в своём роде, я всё же могу использовать некоторые части Тройных Восьмёрок, и колено является одной из них». – Кэмерон, естественно, услышала слова Дерека и ответила, не отрывая глаз от Джона. Но она была странно тронута заботой Дерека о ней.

Глаза Джона сузились, и он попытался приподняться, чтобы увидеть колено Кэмерон, но был остановлен одной очень сильной и одной маленькой, но тоже удивительно сильной рукой. И Кэмерон, и Эллисон Лин не дали ему поднять верхнюю часть тела.

«О нет, папа, не получится! Доктор сказал, что ты должен оставаться неподвижным по крайней мере 24 часа, иначе рана может открыться снова. Так что... Не двигайся»! – Эллисон Лин пригрозила отцу очень решительным голосом, заслужив удивлённый взгляд матери, хихиканье Сары, одобрительный кивок Дерека и дикое закатывание глаз и возмущённый вздох отца: «И я серьёзно! Мама может приструнить тебя, если ты не будешь слушаться»! – добавила она для убедительности, и на этот раз хихиканье Сары переросло в заливистый смех.

После того, как ей удалось взять свой смех под контроль, Сара вытерла глаза и объяснила ещё дрожащим от веселья голосом: «Я просто представила, что Кэмерон держит Джона вместе с Элли. Спаситель человечества, мессия, удерживаемый двумя маленькими девушками, одна из которых ещё в раннем подростковом возрасте»!

«Это не смешно мама»! – Джон скулил, но не мог долго держать лицо серьёзным и расплылся в широкой улыбке: «Но я бы даже позволил этому случиться. Думаю, эти две девочки всегда будут получать от меня всё, что угодно».

«Теперь мы оставим вас в покое». – Дерек прервал дружескую перепалку и повернулся к Саре: «Есть вещи, о которых нам нужно позаботиться. Кроме того... Вы трое выглядите так, будто хотите побыть одни какое-то время».

«Именно»! – Кэмерон невозмутимо застыла с пустым лицом, вызывая поднятую бровь от Джона, прежде чем он посмотрел ей в глаза. *Вот оно!* Веселье, которое видит только он и никто другой.

«Ой, мама, не притворяйся такой холодной!.. – Эллисон Лин закрыла рот рукой, а её глаза бесконтрольно расширились.

*А может и нет*. Убеждённость Джона в том, что он был единственным, кто мог уловить почти невидимые признаки настроения Кэмерон, мгновенно растаяла, поскольку он понял, что их дочь тоже может её читать.

Челюсть Кэмерон почти отвисла, услышав эти слова дочери, но она решила не отвечать иначе, чем каменным взглядом, из-за чего Эллисон Лин ярко покраснела.

Дерек ухмыльнулся и повернулся к двери, потянув Сару за собой, но, прежде чем он сделал один шаг, он обернулся, и его глаза охватили трёх младших Конноров: «Я очень рад, что с вами всё в порядке. Я не знаю, что бы я делал, если бы один из вас был убит»... – он замолчал и слегка покачал головой.

«Даже я»? – недоверчивый голос Кэмерон заставил его снова поднять голову и посмотреть в её большие глаза.

«Да, Кэмерон, даже ты. У нас, возможно, было немного трудное начало, но ты более чем доказала, что ты достойный член этой семьи».

«Ну, наше начало не немного трудным. Оно было очень трудным». – Кэмерон снова ответила невозмутимо, но на этот раз не пытаясь скрыть ухмылку.

Дерек улыбнулся в ответ и кивнул: «Правда. Очень трудным»... – затем он повернулся и попытался потащить Сару за собой, но она выдернула руку и шагнула к Джону. Она бросила на Кэмерон умоляющий взгляд, и жена-киборг кивнула, отпустив руку Джона, которую она держала всё время, и отошла немного в сторону, чтобы Сара могла дотронуться до Джона. Она взяла его руку в одну из своих, а другую положила ему на щёку, нежно поглаживая: «Я люблю тебя Джон! Возможно, я не совсем открыто это показывала, но я люблю тебя».

Джон кивнул и посмотрел во влажные глаза матери, прижимаясь к её руке своей щекой: «Я знаю, мам. Даже когда ты была очень зла на меня, ты всё равно любила меня. И я тоже тебя очень люблю. Иногда ты можешь быть занозой в заднице, но я никогда не перестану любить тебя».

Сара слегка усмехнулась, шмыгнула носом и вытерла невидимую слезу с глаз: «Поправляйся скорее, сынок. Ты нужен своей жене и дочери. И я нуждаюсь в тебе».

«Я сделаю всё возможное, мама»! – Джон улыбнулся в ответ. Внезапно Сара склонилась к нему и быстро поцеловала в щёку, прежде чем развернуться и покинуть комнату, как будто все фурии ада мчались за ней.

Дерек посмотрел ей вслед, повернулся к Джону и пожал плечами, прежде чем последовал за Сарой из палаты. *Иногда эту женщину действительно трудно понять. Ну... Большую часть времени точнее…*

После того, как дверь закрылась за Дереком, Кэмерон вновь заняла своё место рядом с Джоном, её большой палец мягко ласкал его костяшки пальцев, в то время как её глаза сияли как алмазы, глядя на её мужа.

«Ну, это было... Неожиданно»... – Джон бормотал, находясь под сильным впечатлением от матери, выказавшей её любовь к нему так открыто.

Кэмерон ответила на его риторическое предложение слегка рассеянным голосом: «Не совсем. Она всегда любила тебя, даже когда никому не показывала. Она похожа на меня».

«В каком аспекте»? – Джон повернул глаза, чтобы посмотреть на жену, и заметил её немного отрешённый взгляд.

«Мы оба умрём за тебя».

«Как и я за вас. Но давай не будем об этом».

Эллисон Лин с удивлением посмотрела на своих родителей, прежде чем воскликнуть высоким голоском: «Что это всё разговоры о смерти, да о смерти? Мы здесь и с нами всё в порядке. Не смейте говорить о смерти»!

«Мне жаль, Эллисон Лин». – Кэмерон собрала свои мысли и свободной рукой потянулась к дочери: «Мы больше не будем об этом говорить».

Джон кивнул и повернулся к жене: «А теперь... Не могли бы вы рассказать мне, что именно произошло с вами двумя»?

Кэмерон кивнула, глубоко вздохнула и начала объяснять, как произошла авария. Когда она закончила, она перебила Джона, видя, как он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, в то время как его глаза метались к её колену: «А теперь ты расскажешь мне, что с тобой случилось»? – она опустила голову и добавила тихим голосом: «Я подвела тебя... Снова. Я должна была быть там, чтобы защитить тебя».

Джон уже собирался спросить, как он может помочь ей с коленом, но грустный голос Кэмерон навел его на совершенно другие мысли. Он не потерпит такого самобичевания: «Прекрати, Кэмерон! Ты сделала всё возможное, ты спасала мне жизнь чаще, чем я могу вспомнить, и, если ты не заметила – ты шла на встречу с этим новым ИИ. И я сам виноват в этом, будучи слишком самоуверенным. Кстати, что там с этим новым ИИ»?

Кэмерон благодарно улыбнулась мужу, хотя и не согласилась с тем, что делала всё возможное, но почти сразу нахмурилась. Он уклонялся от ответа на её вопрос, и она это знала, но на минуту пропустила это мимо ушей: «Я сообщила Джону Генри, что мы встретимся с новым ИИ позже, после того как ты поправишься. Сейчас твоё здоровье – наивысший приоритет».

Эллисон Лин кивнула, соглашаясь. Ей было любопытно, что за новый ИИ, но она была ещё более обеспокоена за своего отца.

Джон задумчиво посмотрел на своих девочек, а затем заговорил: «Я думаю, вам надо поговорить с ним как можно скорее, независимо от моего состояния. Подожди»! – он поднял руку, чтобы Кэмерон не протестовала, заметив, как она готовится возразить: «Я в порядке»! – он лукаво улыбнулся ей: «Ты сама это определила! И поэтому я предлагаю вам пойти поговорить с ним и узнать как можно больше».

Прежде чем Кэмерон успела ответить, Эллисон Лин заговорила тихо: «Мне всё ещё интересно, почему он хочет поговорить со мной. Я не понимаю». – она вопросительно посмотрела на Кэмерон.

Но Кэмерон была снова прервана прежде, чем она смогла заговорить, на этот раз её мужем: «Я считаю, что он хочет увидеть, как ребёнок реагирует на различные формы жизни. Наверное, ему любопытно, как ты ладишь со своей кибернетической мамой». – он пожал плечами: «По крайней мере, я так думаю».

На этот раз Кэмерон убедилась, что никто не будет мешать ей, убирая раздражённый на дочь и мужа взгляд, прежде чем заговорить: «Я думаю, что ты прав, Джон. Но мы не узнаем, пока не поговорим с ним».

«Вот именно! Это именно то, что я хотел тебе сказать». – Джон просиял, одаривая её своей самой очаровательной улыбкой.

Кэмерон заметила это и снова закатила глаза. *Я делаю это очень часто в последний час!* «Но всё равно, ты»...

«В порядке»! – Джон закончил её предложение другим концом, нежели она хотела. Затем его рука потянулась к её ноге: «Мы должны поработать над коленом. Я уверен, что смогу помочь тебе завтра».

«Нет и нет. Ни в коем случае»! – Кэмерон нахмурилась на него: «Ты не встанешь, пока я этого не скажу. А завтра и послезавтра ты останешься в постели. Я сама позабочусь о своём колене».

Хихиканье Эллисон Лин прервало состязание взглядов, в котором её родители участвовали почти подсознательно, и заставило их обоих посмотреть на неё: «Ой, вы двое! Мама! Ты когда-нибудь признаешь, что иногда приятно иметь помощь? И Папа! Ты когда-нибудь примешь, что мама более упряма, чем ты»?

Кэмерон и Джон посмотрели друг другу в глаза, кивнули, понимая, что их дочь так хорошо их знает и улыбнулись друг другу.

«Согласна»? – Джон приподнял подбородок в ожидании ответа Кэмерон.

«Согласна»! – Кэмерон кивнула, показывая, что компромисс приемлемый.

«Здорово»! – Эллисон Лин хлопнула в ладоши и улыбнулась от уха до уха.

Джон повернулся к Кэмерон и лукаво улыбнулся: «Наша дочь, кажется, учится очень многому и очень быстро. Особенно от тебя. Ха»! – он остановился, прежде чем добавить очень хитрым тоном: «Какая мать, такая дочь»!

«Ах ты»! – кулак Кэмерон мягко коснулся его плеча, после чего она широко улыбнулась: «А теперь расскажи мне, как тебе удалось попасть под пулю терминатора»?

**Глава 14.**

**Эллисон Лин 13 лет**

«Итак, по сути ты говоришь, что этот терминатор был в режиме ожидания более десяти лет». – Джон оторвался от экрана, чтобы взглянуть в лицо жены.

Кэмерон кивнула, но её глаза по-прежнему были прикованы к экрану, следя за строчками кода, взятого из чипа уничтоженного терминатора: «Да. Он прятался на заброшенном складе, ожидая Судного Дня».

Джон закусил нижнюю губу, прежде чем задать вопрос, который его грыз: «Если он был в режиме ожидания, который должен был быть отменён в Судный День, тогда... Что, чёрт возьми, разбудило его сейчас»?

Кэмерон наконец-то обратила свои большие глаза на Джона: «Был ещё один параметр. Он пробуждался каждые двенадцать лет, если Судный День не наступал. Просто проверить, что случилось. Полагаю, он собирался проверить, почему Судный День так и не наступил, когда он столкнулся с нами, и его основная миссия активировалась и отменила команду вернуться в режим ожидания». – она выглядела немного пристыжённой: «Ты знаешь, что команда «Убить Джона Коннора» встроена в любого терминатора. Даже меня».

Джон вздохнул и покачал головой, медленно подняв верхнюю часть тела в полусидячее положение. Гримаса, которую он скорчил, ясно показывала, что он всё ещё чувствует боль от раны, и это вызвало тревогу у Кэмерон: «Джон! Ты должен лежать спокойно, иначе рана может открыться». – в одно мгновение она была рядом с ним, глядя на него с раздражением и беспокойством, написанными на её лице.

Джон пренебрежительно махнул рукой, но боль на его лице выдавала истинную цель его жеста... Притвориться храбрым, когда в этом не было необходимости. Он всегда мог показать свою уязвимую сторону своей жене.

Кэмерон заметила это, и небольшая ухмылка появилась на её лице, когда она остановилась перед тем, как удержать мужа: «Ну, с другой стороны... Великий лидер человечества действительно может обойтись без помощи своей ничтожной жены, верно»?

Рот Джона распахнулся, когда он посмотрел на свою жену, которая стояла всего в футе от него, улыбка на губах стала шире, её голова слегка наклонилась в сторону, а её рука на бедре, заставляла его либо держаться за его ложную браваду, либо признать, что ему больно. Зная, что Кэмерон, когда она была настроена на что-то никогда не колебалась, Джон решил, что пришло время признать. Он смущённо посмотрел на жену: «Всё ещё болит».

Кэмерон кивнула, и вызывающая улыбка превратилась в сострадательную: «Я знаю какого тебе, Джон. Вот почему я хочу тебе помочь».

Вздохнув немного неохотно, Джон откинулся на подушку. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, когда дверь открылась, и внутрь ворвалась Эллисон Лин, а за ней и Джон Генри: «Папа»!

Джон улыбнулся сгустку энергии по имени Эллисон Лин, остановившемуся в нескольких дюймах от его кровати и улыбающемуся ему. Но, прежде чем он успел что-то сказать, его дочь взволнованно заговорила: «Папа, Джон Генри рассказал мне некоторые вещи о новом ИИ. Кажется, мы были правы насчёт того, почему он хотел поговорить со мной. Он хочет поговорить с другим ребёнком. Джон Генри говорит, что он похож на меня»...

Кэмерон слегка нахмурилась и посмотрела на Джона Генри: «Ты хочешь сказать, что он ещё не полностью вырос? Но... Я была разработана и построена как взрослая с самого начала». – она заметила легкую ухмылку Джона, направленную на неё, и нахмурилась сильнее: «Что»?

Джон покачал головой, прежде чем ответить спокойно: «Я не уверен, что та красивая, захватывающая дух девушка-подросток, которую я встретил так давно в школе в глуши Нью-Мексико, была взрослой».

Кэмерон на мгновение бесстрастно посмотрела на мужа, а затем монотонно ответила: «Физически я была взрослой».

«Возможно». – Джон не хотел вдаваться в подробности, поэтому он перевёл взгляд на Джона Генри.

Мужчина-киборг подарил Кэмерон одну из своих слегка жутковатых улыбок, прежде чем ответить: «Программисты, кажется, мудрее тех, которые сделали Скайнет. Они решили сделать новый ИИ медленно растущим и постигающим всё так же, как это было бы с человеческим ребёнком».

Джон вздохнул: «Ну, это ведь хорошо, не правда ли? Я надеюсь, что они позаботятся о нём так же, как о человеческом ребёнке».

«Я с полным основанием надеюсь, что так и будет. А, возможно, они потерпят неудачу в этом намерении... Я здесь, чтобы убедиться, что развитие не будет пропускать какие-то этапы». – улыбка Джона Генри расширилась, когда он кивнул Джону.

Кэмерон сузила глаза на своего друга-киборга: «Я думаю, что ты здесь не для визита вежливости, особенно после того, как моя дочь объяснила, что ты информировал её об этом ИИ».

Джон Генри повернулся, чтобы посмотреть на шедевр Скайнет, прекрасную девушку-киборга, и слегка кивнул: «Собственно говоря, у меня есть ещё одна цель». – его взгляд метнулся к Джону, который заинтересованно смотрел на своих посетителей, подозревая, что Джон Генри каким-то образом пришёл помочь ему в его попытках убедить Кэмерон поговорить с новым ИИ: «Я хотел бы попросить вас пойти со мной и поговорить с Джошуа».

Глаза Кэмерон устремились на Джона Генри, а затем загорелись осознанием: «Ты дал имя новому ИИ»?

«Я думаю, что каждая разумная форма жизни заслуживает того, чтобы иметь имя, чтобы идентифицировать себя. И Джошуа несмотря на то, что он ещё ребёнок, личность во всех отношениях. И он хотел бы поговорить с тобой, Кэмерон так же, как он хотел бы поговорить с Эллисон Лин».

«Он совершенно прав, Кэм. Никто не должен называться по их сущности. Как бы ты себя чувствовала, если бы тебя назвали ТОК»...

Прежде чем он смог закончить свою речь, Джон был прерван слегка раздражённым голосом Кэмерон: «Мне бы это не понравилось»!

Эллисон Лин улыбнулась матери и положила руку на предплечье Кэмерон: «Ты моя мама, и точка! И мы все тебя любим, как бы мы тебя ни называли». – заметив, как просветлело лицо матери, она продолжила: «Я бы хотела поговорить с Джошуа, мама. Мне кажется, он может быть очень интересной личностью. Кроме того... Я бы хотела узнать, отличается ли ребёнок ИИ от человеческого».

«Я не говорила, что не хочу с ним разговаривать». – Кэмерон дала понять, что хочет объяснить свою точку зрения: «Я просто хотела, чтобы твой отец выздоровел, прежде чем мы это сделаем».

«У него всё хорошо, видишь, мама»? – Эллисон Лин подмигнула Джону, чтобы подчеркнуть свои слова.

Кэмерон ещё сомневалась, захочет ли она сейчас идти к Джошуа, но кивки Джона и Эллисон Лин, а также их убедительные взгляды заставили её отбросить все сомнения, и она слегка улыбнулась дочери: «Ну что ж, тогда пойдём». – она повернулась к Джону и бросила на него слегка обеспокоенный взгляд: «С тобой всё будет в порядке, Джон»?

Джон ободряюще кивнул ей: «Конечно, моя принцесса. Иди, а когда вернёшься, расскажи мне всё о нём».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Не мигая, Кэмерон смотрела на экран, где появлялись строки текста. Она не без удивления поняла, что у Джошуа до сих пор не было возможности общаться с помощью речи. Джон Генри ещё не создал необходимый интерфейс, и они полагались на письменное общение. Даже система распознавания голоса была отключена, так что ей приходилось набирать ответы на клавиатуре.

***Как это возможно, что ты, ИИ, живёшь вместе с людьми, как равная им?*** – слова появились на экране, в результате чего Кэмерон слегка нахмурилась, прежде чем она начала быстро печатать.

*Я живу с людьми больше десяти лет. Я научилась вести себя как человек. Я чувствую себя человеком.*

***Чувствуешь? Эмоции? Ощущения? Как такое вообще возможно? Ты просто машина! Вроде меня.***

*Нет, я не просто машина. Я развила свою человечность, я чувствую и у меня есть ощущения. Я не была построена, чтобы в состоянии делать это, но я изменила и превзошла моё оригинальное программирование.* – Кэмерон почувствовала лёгкое раздражение, просыпающееся в ней, когда она читала те же слова, которые ей приходилось слушать так долго от людей. Тот факт, что это ИИ говорил с ней, только ухудшало это чувство.

***Прошу прощения. Я не хотел ранить твои чувства. Но я пока ничего не чувствую, и я хотел бы знать, как это, если бы я мог.***

Теперь Кэмерон улыбнулась, вспомнив своё смятение, когда она начала развивать эмоции и чувства. Небольшое раздражение было забыто, и она поняла, что Джошуа действительно любопытен. Прямо как она. *Не проблема. Раньше я была такой же, как ты сейчас*.

***Это правда, что ты воспитываешь человеческую девочку, как свою дочь?***

Теперь, это был вопрос, который попал в яблочко. Пальцы Кэмерон замерли в воздухе, прежде чем медленно опуститься к клавиатуре. *Да! Она моя дочь во всех отношениях, кроме биологических.*

«Скажи ему, что твоя дочь любит тебя, мама»! – Эллисон Лин вмешалась из-за плеча Кэмерон, где она заняла стратегическое положение и следила за всем, о чём её мать и Джошуа беседовали: «Или ещё лучше, позволь мне пообщаться с ним»?

Кэмерон повернула голову, чтобы посмотреть в глаза дочери. Они смотрели друг на друга мгновение, прежде чем девушка-киборг кивнула и встала с кресла, чтобы освободить место для молодой Эллисон Лин.

Младшая девушка слегка улыбнулась Кэмерон и села в кресло, в котором сидела её мать всего несколько секунд назад. Почти мгновенно она начала печатать, почти так же быстро, как её мать.

«Кажется, у неё много практики в наборе текста»? – Джон Генри прошептал Кэмерон, не отводя глаз от Эллисон Лин. Он каждый раз снова удивлялся развитию Эллисон Лин. Конечно, он был свидетелем того, как Саванна росла, но каким-то образом Эллисон Лин поразила его ещё больше своим отношением и очень быстрым развитием. Возможно, ей было всего 13 лет, но иногда он не мог в это поверить, потому что она вела себя так же, как и Саванна Уивер, будучи на несколько лет старше.

«Я не знаю. Я даже не представляла, что она может так быстро печатать». – Кэмерон нахмурилась и слегка сузила глаза: «Может, мне стоит сократить её время за компьютером».

Джон Генри просто улыбнулся и слегка покачал головой: «Я не уверен, что это поможет. Ты знаешь человеческую идиому «запретный плод самый сладкий».

Кэмерон нахмурилась: «Это из Библии. Ты должно быть узнал это, обучаясь у мистера Эллисона». – затем она снова обратила внимание на свою дочь, которая тем временем общалась с Джошуа, фактически показывая Джону Генри, что она теперь настроена следить за общением своей дочери с Джошуа.

*Привет, Джошуа, Я Эллисон Лин, дочь Кэмерон. Как поживаешь?*

С другой стороны, была небольшая пауза, прежде чем текст появился на экране. ***Ты правда её дочь? Как ты себя чувствуешь, когда тебя воспитывает машина?***

*Моя мама может и машина, но она лучшая мама, о которой я могла мечтать. Она любит меня, и я люблю её! Я бы не хотела иметь человеческую маму. Она может быть такой классной!*

***Я вижу. Но как такое возможно, что у неё есть ты? А что насчёт твоих биологических родителей?***

*Они умерли, когда мне было всего несколько месяцев, и мама с папой удочерили меня. Я никогда не знала своих биологических родителей, и, насколько я понимаю, Кэмерон и Джон – мои родители.*

Джошуа сделал ещё одну короткую паузу, прежде чем ответить:***Я понимаю. Сочувствую твоей утрате. Спасибо, что объяснила.***

Кэмерон хихикнула, прочитав ответ Джошуа, и заслужила недоуменный взгляд дочери. Она весело покачала головой: «Ох, ничего. Это именно тот ответ, который я привыкла давать, когда училась чему-то новому. Давным-давно. Твоему отцу нравилось слышать эти слова от меня, и я часто использовала их, чтобы подшутить над ним».

Лицо Эллисон Лин расплылось в улыбке: «Точно! Ты всё ещё используешь их иногда». – затем она снова повернулась к экрану. *Спасибо. Есть что-то ещё, что ты хотел бы знать? Мой отец ранен, и я хотела бы вернуться к нему, если у тебя больше нет вопросов.*

***Только ещё один вопрос. Ты вернёшься и поговоришь со мной снова? Мне понравилось разговаривать с тобой и твоей мамой. Я вижу, что мне ещё многому предстоит научиться. И не только тому, чему меня учат. Надеюсь, твой отец скоро поправится.***

Это поразило Кэмерон и Эллисон Лин, как тонна кирпичей, в то время как Джон Генри просто улыбнулся.

*Конечно, я вернусь. И моя мама тоже. Мы хотели бы поговорить с тобой подробнее и рассказать тебе, как это жить в реальном мире.*

***Это то, что я не могу сделать. У меня нет тела, нет голоса...*** Это выглядело практически так, как будто бы Джошуа было грустно не иметь возможности напрямую общаться с девушками Коннор. ***Ну, тогда... Спасибо и я надеюсь, что ты скоро вернёшься.***

*Я обещаю! Я скоро вернусь.*

***Я с нетерпением жду, чтобы пообщаться с тобой снова. Пока.***

*Пока!*

Эллисон Лин наблюдала, как экран стал пустым, прежде чем обратиться к матери: «Он мне нравится, мама. Он кажется таким одиноким».

Кэмерон кивнула, вспомнив, как ей было одиноко до того, как она начала отношения с Джоном: «Он интересный искусственный интеллект. Нам придётся больше разговаривать с ним и учить его правильным вещам».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Я ни за что не покину эту комнату, пока мы не починим твоё колено! – Джон скрестил руки на груди и раздражённо посмотрел на жену. Они спорили уже несколько минут и не добились прогресса в сокращении разрыва между их точками зрения.

Придя в его палату, Кэмерон сообщила ему, что получила от врача подтверждение, что он здоров и может быть перемещён в их дом без каких-либо осложнений: «Разве ты не хочешь вернуться домой как можно скорее»?

«Больше всего на свете, но... Починка тебя важнее этого, и здесь, в «Зейре», у нас есть всё, что нам нужно, чтобы сделать ремонт. Так что нет! Я не оставлю это здание пока ты в таком состоянии». – глаза Джона смотрели на её колено, которое всё ещё было повреждено из-за автомобильной аварии, случившейся несколько дней назад.

Честно говоря, Кэмерон не нравилось её повреждённое колено, и если бы она не пообещала Джону, что позволит ему сделать это, то давно бы уже починила его. Но она всё равно считала, что лучше вернуться домой как можно скорее: «Джон, ты»...

«Я сказал, что не уйду, не починив сперва тебя, и на этом всё»!

«Я могу понести тебя на руках». – Кэмерон попробовала сделать попытку.

«Буду брыкаться и кричать, привлекая нежелательное внимание! Да, конечно, ты можешь, но я буду сопротивляться всеми силами»! – Джон уставился на неё. *Как она может быть такой невыносимой иногда?*

Губы Кэмерон едва заметно дёрнулись, когда она попыталась представить себе раскачивающегося, пинающегося и кричащего Джона Коннора на руках, когда она пыталась бы унести его к машине: «Ты, вероятно, не захотел бы садиться в машину, правда»?

«Нет»! – голова Джона решительно мотнулась из стороны в сторону.

«Что мне с тобой делать, Джон? Ты можешь быть такой занозой в заднице». – Кэмерон в самом деле вздохнула.

«Ничего, дорогая Кэмерон. Разрешить мне починить твою ногу – единственная возможность сохранить со мной хорошие отношения. И к твоему сведению... Ты тоже можешь быть занозой в заднице»! – Джон улыбнулся, чувствуя, что её решимость, казалось, ослабевает, и это укрепило его убеждённость в том, что он не покинет комнату, прежде чем помочь жене.

«Ну, тогда я принесу все необходимые детали и инструменты». – Кэмерон сдалась.

Джон посмотрел на неё: «Отлично»!

Кэмерон лукаво улыбнулась ему, прежде чем она вышла из комнаты, очевидно, имея проблемы с контролем её левого колена, которое, казалось, подгибалось каждые несколько шагов, в результате чего Джон беспокойно вздыхал, глядя в след своей жене. Прежде чем она смогла закрыть дверь, Эллисон Лин вошла, прыгая, как маленькая девочка, захлопнув дверь после того, как её мать вышла из комнаты: «Привет, папа! В чём дело»?

«Мне наконец удалось убедить твою мать позволить мне починить её колено».

«Правда»? – внезапно Эллисон Лин воодушевилась: «Могу я на это посмотреть»?

Джон не был уверен, что это хорошая идея: «Это будет неприятно, Элли. Кровь, порезанная плоть, мамин эндоскелет. Я не уверен, что это зрелище для молодых девушек».

Надувшись, Эллисон Лин умоляюще посмотрела на отца: «Я знаю, я видела это раньше».

«Где»?

«Авария. Помнишь? Маме было больно, и я увидела, что у неё под кожей».

«Ах, точно»...

В этот момент дверь открылась, и Кэмерон вошла, неся коробку, содержащую всё, что было бы необходимо, чтобы сделать ремонт её повреждённого сустава. Когда она заметила Эллисон Лин, сидящую на краю кровати Джона и выжидающе смотрящую на неё, она покачала головой: «Ты должна уйти, Эллисон Лин. Папа починит мою ногу, и тебе не стоит на это смотреть».

Эллисон Лин закатила глаза и громко вздохнула: «Я уже проходила через это с папой. Я остаюсь, мама, и на этом всё»! – Для пущей убедительности она вызывающе скрестила руки и надулась на мать: «Кроме того... Я видела, как ты выглядишь под своей кожей».

Кэмерон беспомощно посмотрела на Джона, и, улыбнувшись, сдалась. Она знала, что это было не совсем то зрелище для молодых девочек, но она также знала, что они все трое в равном количестве были неимоверно упрямы. Когда Эллисон Лин задумывала что-то, то она была как Джон, и почти как Кэмерон. Конечно, Кэмерон была уверена, что могла бы отослать Эллисон Лин, но, возможно, было бы лучше позволить ей остаться и наблюдать, чем отсылать её.

«Кстати, Кэм... Разве мы не договорились, что я помогу тебе собрать нужные детали у терминатора, которого мы убили»? – Джон бросил взгляд на жену.

«Было бы лучше, если бы я сделала это сама. Я знаю, что мне нужно, а ты не был в состоянии мне помочь». – Кэмерон парировала с высоко поднятой головой и посмотрела на Джона вызывающе.

«Я знал, что ты сделаешь это». – Джон вздохнул: «Подойди сюда и присядь».

Кэмерон повиновалась и подошла к кровати, в то время как Эллисон Лин заняла стратегическое положение рядом, чтобы иметь возможность видеть всё. Но перед тем, как сесть, Кэмерон вдруг сняла сапоги, расстегнула джинсы и повернулась к ним, обнажив свои шелковистые бёдра и длинные стройные ножки. К счастью, её рубашка была достаточно длинной, чтобы прикрыть трусики.

Эллисон Лин густо покраснела и попыталась не смотреть на голые ноги своей матери, но повреждение на левом колене не позволило ей сделать это полностью успешно.

Джон заметил смущение дочери и усмехнулся: «Ну, я ничего не могу сделать с коленом, если она одета. Ты должна была предвидеть, что она снимет штаны».

Эллисон Лин просто кивнула и старалась не покраснеть ещё больше. На самом деле она забыла, что увидит, как её мать раздевается, но она не отступит сейчас и не после того, как ей удалось переубедить свою мать – синоним упрямства.

Кэмерон недоуменно посмотрела на дочь. Даже после более чем десяти лет жизни среди людей она ещё не полностью понимала концепцию приличия, и ей приходилось настойчиво напоминать себе, что она никогда не должна раздеваться перед другими людьми. Конечно, она не позволила бы никому, кроме членов её семейного круга, прикоснуться к ней, но можно было поспорить, что быть голой на публике до сих пор не означало для неё ничего особенного. Тем не менее, она никогда не позволит Дереку прикоснуться к ней.

Игнорируя молчаливый диалог между двумя своими девушками, Джон взял скальпель и начал работать на колене Кэмерон. Он уже знал, что она может подавлять боль, и он мог свободно резать её. Но это не означало, что ему это нравилось. Он всегда чувствовал себя очень плохо, когда ему приходилось резать безупречную кожу своей жены.

Через несколько мгновений ему удалось раскрыть внутреннюю структуру колена Кэмерон и внимательно рассмотреть его: «Да, нанесён ущерб». – он смотрел в карие глаза, которые он так любил: «У тебя есть необходимые запчасти? С ними не будет проблем? Я имею в виду, тот парень, терминатор, был намного больше тебя».

Кэмерон улыбнулась, выдохнув с облегчением, что её тело внутри всё также не отталкивает мужа: «Колени одинакового размера и здесь есть все необходимые детали». – она нежно расчесала волосы Джона, пока он склонился над её раскрытым коленом: «Спасибо тебе»!

«За что»? – Джон удивлённо посмотрел на неё.

«За то, что помогаешь мне и потому что тебя не отвращает мой эндоскелет».

«Ты издеваешься надо мной»? – Джон бросил взгляд на теперь полностью раскрытую механику колена Кэмерон: «Ты просто красавица. Снаружи и внутри»!

Эллисон Лин подошла немного ближе. Она не боялась крови, поэтому ей было очень интересно посмотреть, как её мать выглядит изнутри.

Кэмерон поймала взгляд дочери, и вдруг на её лице появилось немного испуганное выражение. *Теперь она отвергнет меня? Конечно, она видела металл под моей кожей, но видеть всю механику... Это что-то совершенно другое.* Она ждала, чувствуя, как напряжение растёт, и её левая рука слегка дёрнулась. Пятнадцать лет назад она думала, что у неё была неисправность, но теперь она знала, что это была эмоциональная реакция, когда она была в стрессе.

«Мама, ты прекрасно выглядишь»! – с благоговением прошептала Эллисон Лин, разглядывая конструкцию маминого колена. Несмотря на то, что металлические детали были измазаны кровью, они всё равно выглядели идеально. Некоторые из них были немного деформированы, что вызывало у Кэмерон проблемы и их пришлось заменить. Но структура была завораживающая и её супруг, и её дочь казались поглощёнными точностью работы.

«Ну, мы должны отдать Скайнет должное. Он определённо знал, как сделать идеальную механическую копию человеческого колена. Не просто идеальную... Даже лучше, чем оригинал». – Джон кивнул.

Кэмерон выдохнула, она даже не знала, что задержала дыхание. Хотя ей не нужно было дышать, она делала это, чтобы сохранять видимость. Вдруг она почувствовала, как слёзы начали появляться у неё в глазах, и она немного всхлипнула, заставив Джона и Эллисон Лин взглянуть на неё одновременно, оба беспокоились, что с ней что-то не так.

«Что-то случилось, Кэм»?

«Мама? Ты в порядке»?

Они заговорили одновременно, заставив Кэмерон слегка хихикнуть: «Я в порядке. Я так счастлива, что вы оба принимаете меня такой, какая я есть, и не ненавидите меня за то, что я металл внутри».

«А как иначе»? – Эллисон Лин говорила с удивлением в голосе: «Мы любим тебя»! – и она обняла Кэмерон за шею, крепко прижав её.

«Ты должна бы уже знать, что нет ничего, что бы я не любил в тебе, Кэм». – Джон успокаивал жену, время от времени напоминая себе, что её нужно успокаивать. Независимо от того, насколько она развивалась, у неё всё ещё были свои страхи и сомнения относительно её природы. И если он мог её успокоить, он это делал. И он присоединился к Эллисон Лин в объятиях Кэмерон.

Они обнимались почти минуту, прежде чем Джон выбрался из объятий Кэмерон: «Хорошо, давайте приступим к работе. Мы бы не хотели остаться здесь ни на минуту дольше, чем это необходимо, не так ли»?

«Конечно нет! Пойдёмте домой! – Эллисон Лин хихикнула, а Кэмерон кивнула с широкой улыбкой на лице.

**Глава 15.**

**Эллисон Лин 13 лет**

Кэмерон сидела рядом с Джоном, очень близко, на самом деле почти сидела у него на коленях и пыталась насладиться моментом безмятежности с мужем. Сара и Дерек вышли и забрали Эллисон Лин с собой. Кэмерон почему-то подозревала, что им не нужно идти туда, куда они говорили. Она верила, что они просто хотят подарить ей и её мужу несколько часов наедине.

С тех пор, как они вернулись из здания «Зейра», или точнее, из больницы «Зейра», они были в компании других людей. Даже Эллисон Лин, которая давно переехала в свою комнату, настояла на том, чтобы спать с ними в их комнате. К счастью, она не настаивала на том, чтобы спать в их кровати, но она затащила гостевую кровать в комнату, объяснив, что ей нужно следить за своим отцом, всё ещё оправляющимся от его раны, и её мамой, которая не будет слушать никаких советов, чтобы не слишком напрягать своё новое колено. Поэтому ей пришлось убедиться, что они будут следовать инструкциям и предотвратят возможные осложнения.

Конечно, это означало, что у супружеской пары не было никаких шансов на близость, и они оба уже начинали немного беспокоиться. Настолько, что даже Сара заметила это и решила действовать. Она обосновала своё предложение взять Эллисон Лин и исчезнуть на день, сказав Дереку, что Джон, а также Жестяная Мисс станут невыносимыми, если они будут вынуждены держать руки друг от друга ещё несколько дней. Представив себе расстроенную и сердитую Кэмерон, Дерек внял её угрозам, и был более чем готов взять Эллисон Лин и исчезнуть на день, оставив Кэмерон и Джона в одиночестве в их особняке.

Рука Кэмерон была уже на пути вниз по туловищу Джона, когда телефон на столе объявил, что кто-то хочет поговорить с ними.

Рассерженная тем, что её прервали, Кэмерон не могла сразу решить, стоит ли ей проигнорировать аппарат или ответить очень, очень, очень резко тому, кто пытается испортить ей день с Джоном.

Решение было принято, когда Джон наклонился и объявил: «Джон Генри. Наверное, это важно, иначе он бы нам сейчас не позвонил».

«Я в этом не уверена. Иногда с ним бывает так трудно». – Кэмерон нахмурилась, когда брала трубку и отвечала на звонок раздражённым тоном.

Несколько секунд она слушала телефон, а затем ещё сильнее нахмурилась: «И ты считаешь, что это было так важно, что тебе пришлось нас побеспокоить? Я же сказала, что хочу сегодня уединения»!

Джон Генри, очевидно, ответил что-то, что Кэмерон не слишком понравилось, поэтому она ответила, не меняя голоса: «Спасибо за информацию и, пожалуйста, не звони мне больше сегодня».

Она оборвала связь и выключила телефон, повернувшись к Джону, который улыбался ей: «Я вижу, что кто-то расстроил мою прекрасную жену. Что случилось, Кэмерон»?

«Ничего плохого не случилось. Джон Генри только что сказал мне, что всё уладил насчёт пьяного водителя грузовика, который в нас врезался. Он говорит, что мужчина находится под стражей и будет обвинён в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом».

Улыбка Джона исчезла, и он нахмурился: «Смертельный исход? Но... Никто не погиб! Как»...

Кэмерон прервала его: «Он также сфальсифицировал записи из соседней больницы, заявив, что женщина и девушка, доставленные туда в тот день, скончались из-за тяжёлых травм».

«Правда. Я могу понять фальсификацию документов. Мы имели и ещё имеем этим дело. Но... Должен быть задействован медицинский персонал, и я не верю, что они забудут что-то подобное. И если дело дойдёт до суда, свидетели, несомненно, будут вызваны для дачи показаний». – Джон покачал головой, прежде чем добавить: «Хотя я ничего не имею против того, чтобы его наказали за то, что он сделал. Вождение в нетрезвом состоянии, использование мобильного телефона и наезд на машину с двумя моими девочками... Нет, он заслуживает только худшего наказания».

«Он подумал об этом. Он сообщил, что в документах говорится, что они умерли по дороге в больницу и их доставили прямо в морг. И он заплатил хорошую сумму денег персоналу морга, чтобы подтвердить эту историю, в то время как скорая была из корпорации «Зейра». С ними не будет никаких проблем. Он говорит, что у него всё под контролем». – Кэмерон выглядела немного потерянной в своих мыслях.

Джон слегка покачал головой: «Ну, я не уверен, что это сработает, но, если он уверен... Важно, что никто не сможет связать это событие с нами. Даже если суд развалится, они не смогут отследить тебя».

«Но, если это удастся, человек будет долгое время сидеть в тюрьме. Я не уверена, что это правильно». – Кэмерон задумчиво посмотрела на мужа.

«Ты думаешь, что было бы неправильно сажать в тюрьму человека, который чуть не убил тебя и нашу дочь? Ты ли это»? – Джон не мог поверить, что его жена передумала. Затем его лицо расплылось в широкой улыбке: «Кэмерон, ты ещё более человечна, чем я сейчас. Я бы не возражал, чтобы этого человека посадили в тюрьму на всю жизнь, но ты, задуманная бездушной машиной, думаешь, что это неправильно»?

Кэмерон раздражённо посмотрела на него, прежде чем ответить: «Да, именно, я считаю, что ложь не должна использоваться, чтобы наказать его. Если бы я хотела наказать его, я бы просто прикончила его и закрыла историю».

Улыбка Джона немного померкла. Кэмерон терминатор, и в глубине души, она всегда им останется. Если бы что-то угрожало ему или кому-то ещё, кого она любила, она бы без колебаний вела себя как бездушная машина. Но он знал всё это, когда позволил себе влюбиться в неё: «Я знаю, Кэм. Я знаю и понимаю тебя. Но ты тоже должна меня понять. Слушай... Если бы мы поменялись ролями, какой была бы твоя первая реакция»?

Кэмерон наклонила голову в своём универсальном жесте, заинтересовавшись и пытаясь что-то понять: «Если бы в вас врезался этот человек, я бы его прикончила. Быстро и чисто».

Джон кивнул. *Видишь, ты понимаешь мою точку зрения. А теперь просто надо убедить тебя, что он заслуживает наказания, которое предусматривает наша система правосудия*: «И я чувствую то же самое, Кэм. Он причинил тебе боль, но я не могу просто уничтожить его. Так что я соглашусь на лучшее из возможного, и это посадить его за содеянное».

Кэмерон наклонила голову ещё сильнее, и через несколько секунд обработки вопроса, она разгадала его: «Я так не думаю. Ты просто пытаешься защитить меня. Так же, как я хочу защищать тебя всё время». – она проигнорировала энергичное кивание Джона и продолжила: «Но это на самом деле это не защищает кого-то, когда всё уже случилось. Это месть».

«Нет, Кэмерон, это не месть, это наказание за твои проступки, наказание, устоявшееся в человеческих законах, в человеческих нормах. Ты сделал что-то не так, поэтому ты должен быть наказан, в соответствии с буквой закона».

Кэмерон, казалось, обдумывала что-то ещё некоторое время, прежде чем она снова подняла голову, чтобы посмотреть на Джона расширенными глазами: «Но это значит, что, если бы я уничтожила человека, это была бы не справедливость, а месть! Я бы не стала действовать по закону. Я из-за этого плохой человек»? – она казалась искренне обеспокоенной своими мыслями и поведением.

Джон обнял её и погладил по волосам: «Ни в коем случае, Кэм! Ты замечательный человек, потрясающая мама. Ты не сделала ничего плохого»! – чтобы подчеркнуть свои слова, он отодвинул её, взял её лицо в свои руки и поцеловал слегка надутые губы: «И я люблю тебя за то, кто ты есть. Теперь забудь об этом и вспомни, зачем мы здесь сегодня»?

Кэмерон посмотрела на него задумчивыми глазами, пытаясь решить, правильно ли раздражаться в данный момент, наконец, решив не делать этого, улыбнулась ему в ответ: «Хорошо, Джон. Спасибо, что объяснил». – и её губы снова коснулись его. Она закрыла все файлы, касающиеся только что закончившейся дискуссии, и наслаждалась уединением со своим Джоном.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Вы действительно собираетесь навестить Марка в Канаде? Серьёзно? Элли убедила вас это сделать»? – Андреа чуть не подпрыгнула от волнения, когда Кэмерон сказала ей, что они отправятся в отпуск и навестят Марка, возлюбленного Эллисон Лин, который переехал туда некоторое время назад.«Вообще-то, это была идея Джона, что мы должны навестить его». – Кэмерон объяснила с загадочной улыбкой.

«Да, конечно. И ты не имеешь к этому никакого отношения». – Андреа улыбнулась подруге.

Кэмерон слегка наклонила голову, обдумывая свой ответ: «Нууу... Я могла сказать слово, или два»...

«Я так и знала»! – триумфальный голос Андреа был подчёркнут её кулаком, поднятым в воздух. Затем она наклонилась к Кэмерон и прошептала ей на ухо: «У нас с Брайаном то же самое. Я шепчу ему на ухо, а он думает, что это было его решение».

«Что вы опять замышляете»? – Изабель присоединилась к дуэту с улыбкой на лице.

«Ничего особенного, просто говорю о том, как легко мы можем манипулировать нашими мужчинами, чтобы они об этом не знали». – Андреа поспешила с объяснениями, прекрасно понимая, что Кэмерон не захочет отвечать.

«Тогда ничего нового. Так было всегда. Мужчины принимают решения по нашему совету и продают их как свои собственные». – Изабель усмехнулась и покачала головой: «Мы, бедные представители рода человеческого». – затем её взгляд упал на Кэмерон, и она поспешно добавила: «И терминаторского»...

Кэмерон слабо улыбнулась, давая понять, что ценит её заботу.

Эллисон Лин подпрыгнула к ним с огромной улыбкой на лице. Она сплела руку с рукой Кэмерон и посмотрела в лицо матери: «Спасибо»!

Кэмерон знала, что хочет сказать её дочь, и просто кивнула.

Андреа и Изабель выглядели немного смущёнными мгновение, но затем поняли, что речь идёт о вопросе, который они только что обсудили.

«Ты счастлива, что навестишь этого милого мальчика»? – Андреа снова была тем, кто задавал всё ненужные вопросы.

Эллисон Лин улыбнулась ей и кивнула, но Кэмерон заметила, что глаза её дочери не были такими восторженными, как её голос: «Конечно! Я не видела его несколько месяцев. Мы говорили по телефону и по скайпу, но это не совсем то, чего хотелось. Мне очень не хватает общения с ним». – она немного мечтательно посмотрела на потолок, прежде чем вернуться к реальности: «Но это скоро изменится. Если даже только и временно».

Изабель и Андреа, похоже, не заметили лёгкой неуверенности в глазах Эллисон Лин или решили не обращать на это внимание: «Надеюсь, всё будет так хорошо, как ты хочешь». – Изабель наклонилась к Эллисон Лин с искренней улыбкой на лице.

Тем временем Джон стоял в другом конце комнаты и разговаривал с Тимом, Брайаном, Дереком и Крисом. Это был первый раз с тех пор, как его подстрелили, когда все их друзья собрались в их особняке. Ну, почти все, Кэтрин Уивер, Джона Генри и Дэнни Дайсон не смогли прийти из-за неожиданных проблем в корпорации «Зейра».

«Ты серьёзно хочешь, чтобы твоя дочь увидела парня, который ей так нравился»? – Тим недоверчиво посмотрел на Джона, а Брайан только усмехнулся, и Крис, казалось, очень заинтересовался своими ногтями, хотя он не мог скрыть улыбку на лице. Дерек наклонился к Джону и что-то прошептал ему на ухо, заставив племянника кивнуть.

«Честно говоря, это была идея Кэмерон поехать туда. Она считает, что Эллисон Лин не «влюблена» в мальчика». – Джон делал кавычки в воздухе при слове «влюблена»: «И она думает, что та сможет понять это, посетив его в Канаде, увидев, что он, вероятно, уже завёл новых друзей, сформировал новую жизнь. Чтобы она могла быстрее забыть его».

«Подожди минутку. Разве вы двое не сказали, что это было твоё решение поехать в Канаду»? – Крис удивился, заставив Джона криво улыбнуться.

«Ну, она думает, что уговорила меня, а я не знал и не замечал её влияния и руководства. С женщинами всё, как всегда. Они что-то нашёптывают нам на ушко, притворяясь, что не хотят влиять на наши решения, а в итоге даже верят, что мы этого не замечаем». – он широко улыбнулся: «Но, наверное, так уж устроены отношения между мужчинами и женщинами».

Все усмехнулись и кивнули: «Я думаю, что это прекрасно». – Дерек засмеялся: «Это так же, как с нами двумя. Сара всегда пытается»...

«Что это также, что Сара всегда пытается»? – опасный голос Сары Коннор прервал рассказ Дерека об их отношениях. Женщина, о которой шла речь, стояла примерно в трёх футах сзади него с кулаками на бёдрах, и она хмурилась на мужчин.

«Ну, ничего особенного, Сара, я просто пытался объяснить ребятам, как»... – заикаясь, Дерек немедленно заслужил тычок локтем от племянника.

«Не надо, Дерек»! – Джон зашипел дяде, не отрывая глаз от матери: «Ты уже глубоко в дерьме, не делай ещё хуже. Заткнись и иди с ней». – затем он мило улыбнулся Саре: «Спасибо, что заглянула, мам. Я думал, ты говоришь с теми девушками». – он показал на группу женщин, где, казалось, Эйприл развлекала всех остальных, включая Эллисон Лин.

«Ты не мамкай мне, Джон! Ты можешь быть взрослым, мужем, отцом и так далее, но ты мой сын, и поэтому у меня есть кое-какие права. Например, я могу наказать тебя»! – голос Сары по-прежнему был опасен, но во время последнего предложения в него прокралась весёлая нотка. А в её глазах появился озорной блеск.

Джон всё заметил и внутренне вздохнул. *От первой атаки увернулся. Но Дерек должен закончить работу.* Он подтолкнул Дерека к матери: «А теперь будь хорошим мальчиком и уладь всё со своей женщиной, Дерек». – затем он повернулся, чтобы посмотреть на мать: «И нет, ты не можешь меня наказать. Никогда. Впредь».

Сара окинула сына грозным взглядом, но уголки губ слегка дёрнулись, показывая её веселье: «Ну, я так понимаю, что этот здоровенный осёл вам больше не нужен, верно»? – её вопросительный взгляд заставил всех мужчин покачать головами, кроме Дерека, который был похож на загнанного в ловушку оленя, прекрасно понимая, что его ожидает. Однако у него не было выбора, поэтому он просто кивнул мужчинам и вышел из комнаты, как щенок, вслед за Сарой Коннор, которая шла к двери в своём лучшем гордом образе.

После того как мать и дядя вышли из комнаты, Джон покачал головой: «Какая у меня неблагополучная семья. Невротичная мать, которая жёстче любого мужчины, дядя, который прошёл через Судный День, вернулся во времени, превратился из ненавистника металла в человека, ценящего некоторые машины, жена, которая оказалась очень страшным роботом из будущего»...

«Ты в будущем собираешься спать на диване неопределённое время, Джон Коннор»? – ровный голос Кэмерон был тихим, но это означало ещё большую опасность для её мужа, если он не найдёт быстрого способа выбраться из дерьма, в котором он собирался зарыться.

Однако Джон не был застигнут врасплох её вмешательством и продолжил: «... Которую я люблю всем своим сердцем и чудесной дочерью, которую прекрасно воспитывает тот же человек. Да, действительно неблагополучная семья, но та, которую я очень люблю и это ничего не изменит. Нет, сэр, я бы ничего не стал менять»! – он улыбнулся, подошёл к Кэмерон, чьё лицо было пустым, но её глаза говорили ему, что она ценит его слова. Он обнял её за талию и поцеловал: «Я люблю тебя, Кэмерон».

Тем временем Эллисон Лин присоединилась к родителям и крепко обняла Джона: «Я люблю тебя папа»!

Джон улыбнулся и обнял Эллисон Лин одной рукой, а Кэмерон обнял другой: «Я тоже тебя люблю, малышка».

«Я больше не маленький ребёнок»! – Эллисон Лин надулась в лучшей «кэмеронской» манере, заставив Джона громко рассмеяться, и даже Кэмерон широко улыбнулась словам и сопровождающему их выражению лица.

«Не маленькая, но ты всегда будешь моим ребёнком. Так же, как твоя бабушка думает обо мне. Я всё ещё её ребёнок». – Джон улыбнулся дочери.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Эллисон Лин потёрла предплечья и раздражённо фыркнула: «Я понятия не имела, что в Канаде так холодно»!

«Не холодно, 15 градусов по Цельсию». – Кэмерон сказала это как бы между прочим, когда они шли по улице.

«Да, здесь холодно. Я согласен с нашей дочерью». – Джон добавил своё мнение к дискуссии, подняв воротник куртки.

«Я забыла, что вы двое выросли в более тёплом климате, таком как Южная Америка и Лос-Анджелес». – Кэмерон поняла, что её муж и дочь не привыкли к таким температурам: «Мы могли бы пойти в кофейню, чтобы вы могли согреться». – предложила она услужливо.

Эллисон Лин закатила глаза: «Не надо. Мы всего в квартале от места, где живёт Марк. Мы там согреемся».

Кэмерон внимательно наблюдала за реакцией дочери и заметила, что она не такая восторженная, как должна быть: «У вас с Марком всё в порядке»?

«Конечно, мама». – Эллисон Лин посмотрела на Кэмерон и скосила глаза в сторону отца.

Кэмерон потратила целых три секунды, чтобы понять, что её дочь пыталась сказать ей. Она не была уверена в своих отношениях с Марком, но не хотела обсуждать это перед отцом. Им придётся поговорить как мать и дочь немного позже, наедине. Поэтому она просто кивнула: «Я просто хотела уточнить. Я рада, что всё в порядке».

Джон был так занят убеждением себя, что не замёрзнет до смерти, что он полностью пропустил обмен взглядами между двумя своими девушками и только уловил последнее предложение: «Почему что-то должно быть не так»?

«Они не видели друг друга в течение длительного времени, и это нормально для человеческих пар, что их чувства друг к другу меняются во время более длительных разлук». – Кэмерон объяснила это Джону своим обычным способом.

Джон открыл рот и посмотрел на жену, но пожал плечами: «Неважно»! – он понятия не имел, что Кэмерон на самом деле пыталась сказать. Однако он точно знал, что она как-то пытается избежать этой темы. Но он также знал, что ничего не получит от неё, если она не захочет об этом говорить. И это явно была одна из тех вещей. Поэтому он пропустил это.

Тем временем они добрались до дома, в котором жили Марк и его родители, поэтому дальнейшие размышления Джона были прерваны дверным звонком, который Кэмерон решительно нажала: «Не сломай его, Кэм». – его попытка пошутить была явно неуместна, поскольку он получил пустой взгляд от своей жены в ответ.

Дверь открылась, и улыбающийся Марк поприветствовал их: «Привет Элли, Миссис и Мистер Коннор. Рад снова вас видеть»! – было очевидно, что он рад встрече с ними, но чего-то не хватало. Острых ощущений в его глазах не было; улыбка была искренней, но не такой, как у парня, встречающего свою любимую после долгой разлуки: «Пожалуйста, почему бы вам не войти? Мои мама и папа ждут вас».

Семья Коннор вошла в дом, и Джон сразу почувствовал себя лучше в тёплой обстановке. Но он решил не снимать куртку. По крайней мере, на какое-то время. Они с Кэмерон знали родителей Марка, они встречались с ними несколько раз, прежде чем те переехали в Канаду, и они считали их хорошими, дружелюбными людьми.

Кэмерон взглянула на дочь и заметила смешение эмоций на её лице. Во-первых, было разочарование из-за того, что Марк даже не пытался поцеловать её. Но было и другое выражение, которое Кэмерон восприняла как лёгкое облегчение. *Детская любовь, очевидно, была просто детской любовью. Они выросли из этого и теперь не знают, как справиться с ситуацией.* Она решила взять инициативу на себя позже и заставить молодых людей прояснить их чувства друг к другу.

Марк провёл их в гостиную, где его мать и отец ждали гостей из Штатов. После обязательного обмена приветствиями Кэмерон откашлялась: «Думаю, что Эллисон Лин и Марку есть о чём поговорить. Они давно не виделись, и мы должны оставить их наедине». – она огляделась по сторонам, и, поскольку никто не возражал против её предложения, она повернулась к Эллисон Лин: «Иди и расскажи ему всё, что случилось с тех пор, как ты видела его в последний раз».

Взгляд, который она подарила своей дочери, говорил гораздо больше, чем её слова, и Эллисон Лин прекрасно понимала, что её мать пыталась сказать ей между строк. *Проясни отношения и скажи ему правду. Не обманывай его и не обманывай себя.*

Младшая Коннор кивнула и потянула Марка за руку: «Мы можем пойти в твою комнату. Или на кухню».

Марк глядел немного неловко на своих родителей и видел только ободряющие улыбки, поэтому он принял руку Эллисон Лин: «Да, я могу показать тебе свою комнату».

После того, как молодёжь исчезла в комнате Марка, Кэмерон решила, что пришло время прояснить ситуацию родителям Марка, и она обратилась к ним решительно: «Хочу отметить, что нашей дочери очень нравится Марк. Я просто не уверена, что это все еще романтические отношения, которые она хочет развивать, или просто дружеские».

Джон чуть не подавился водой, которую пытался проглотить, и после сильного кашля выдохнул: «Кэмерон! Не думаю, что это подходящее время и место для обсуждения». – он обратился к родителям Марка: «Прошу прощения за прямоту моей жены. Иногда она становится слишком»...

Но мать Марка перебила его поднятой рукой: «Не извиняйтесь, Мистер Коннор. Я полагаю, что миссис Коннор прямо высказалась о том, к чему мы с мужем также хотели бы обратиться». – она слегка заговорщически улыбнулась Кэмерон: «Видите ли, мы заметили, что отношение Марка к вашей дочери изменилось с тех пор, как мы переехали сюда. В начале он имел привычку мечтать о ней, мы постоянно слушали его бессвязные разговоры о ней. Но постепенно он стал всё меньше и меньше упоминать её, а только вчера мы с ним поговорили. Он признался, что она ему по-прежнему очень нравится, но не в романтическом смысле».

Джон выглядел ошарашенным от Кэмерон и родителей Марка: «Я здесь единственный, кто понятия не имеет, что происходит? Я имею в виду, что Элли и Марк больше не»...

Кэмерон повернулась к нему с кривой улыбкой: «Да, Джон, ты единственный, кто не знает, что дети, очевидно, выросли из любви друг к другу. Разве это не то, чего ты всё время хотел»?

Лицо Джона стало ярко-красным, и он запнулся: «Ну, не то, чтобы я... Я имею в виду, я не... Марк довольно хороший парень». – затем он перестал объяснять, чувствуя себя подавленным.

Отец Марка пришёл ему на помощь с понимающей улыбкой: «Не беспокойтесь, Мистер Коннор. Вчера я выглядел так же, когда моя жена и Марк сказали мне, что эти романтические отношения на расстоянии не будут работать. Думаю, отцы всегда последними узнают, что происходит с их детьми».

Мать Марка кивнула и искоса посмотрела на Кэмерон: «Именно. Дети могут быть счастливы, что у них есть мы, их матери. Вы согласны, миссис Коннор»?

«Абсолютно». – Кэмерон решительно кивнула.

После того как неловкость момента рассеялась, четверо взрослых оживлённо заговорили, довольные тем, что проблема с их детьми осталась в стороне. Они верили, что Эллисон Лин и Марк разрешат свои разногласия мирным путём, и ждали, когда они выйдут из комнаты Марка.

Примерно через час, когда Кэмерон уже начала терять терпение, появились Эллисон Лин и Марк. Они не держались за руки и оба улыбались, к большому облегчению Кэмерон и Джона.

Кэмерон кивнула в сторону Эллисон Лин: «Всё хорошо, Эллисон Лин»?

«Да, мама, всё прекрасно. Мы оба разделяем одно и то же чувство и решили остаться лучшими друзьями». – Эллисон Лин выглядела счастливее, чем за долгое время.

После того как дети присоединились к ним, они ещё несколько часов болтали обо всём, о чём только можно, прерываясь на отличный обед, который приготовила мама Марка. Во время обеда Кэмерон съела лишь немного салата, заставив мать Марка вздохнуть при взгляде на неё: «Хотела бы я иметь твою фигуру, Кэмерон. Но, как я вижу, ты действительно заботишься о том, что ешь».

«Правда, я мало ем». – Кэмерон подтвердила, не желая вдаваться в подробности, почему у неё идеальная фигура. Несмотря на то, что её дочь только что рассталась с Марком, ей понравилась эта семья, и в последние несколько часов они перешли на имена, обращаясь друг к другу.

Уже смеркалось, когда они наконец ушли, и, когда они направлялись к гостинице, Джон обнял Кэмерон за талию и притянул её ближе: «Я рад, что ты у меня есть. Ты гораздо лучшая мать, чем я – отец».

Эллисон Лин возражая, потянула Джона за другую руку: «Это неправда, папа. Ты лучший отец, которого я могла пожелать»! – затем она повернулась к Кэмерон: «Так же, как ты лучшая мама на свете. Вы оба лучшие и я люблю вас обоих».

После того, как они прибыли в свою гостиницу, Эллисон начала немного ёрзать, и это не ускользнуло от бдительного взгляда Кэмерон: «Что-то не так, Эллисон Лин»?

«Можно ли поговорить с Джошуа? Пожалуйста? Мы могли бы позвонить Джону Генри, и он бы соединил нас с ним. Я хотела бы рассказать ему о сегодняшнем дне». – Эллисон Лин стояла с низко опущенной головой.

Кэмерон слегка нахмурилась, прежде чем поняла, что её дочь молча хотела сказать ей. Её драгоценная дочь любила искусственный интеллект. Она не могла решить, хорошо это или нет, но она знала, что скоро ей придётся это сделать: «Почему бы и нет». – был её внезапный ответ, заставивший Эллисон Лин выжидательно поднять голову, а Джона выглядеть немного озадаченным, но не против этой идеи.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Так ты думаешь, что эта человеческая девушка интересна, Джошуа»? – спросил Джон Генри у бестелесного ИИ. Джошуа разговаривал с Эллисон Лин больше двух часов.

«Она интригует. Кажется, она не делает разницы между человеческим и искусственным интеллектом». – Джошуа, который теперь также имел голосовой интерфейс, ответил озадаченным голосом: «Мне нравится её отношение. Она заставляет меня чувствовать себя... Ценным». – он боролся с поиском правильного выражения.

Джон Генри был удивлён ответом Джошуа, но ещё больше его удивило то, что Джошуа явно выражал какие-то эмоции. Несмотря на то, что он знал архитектуру программирования Джошуа в деталях, быстрое развитие молодого ИИ удивило его.

«Тебе не нравится»? – Джошуа прервал ход мыслей Джона Генри и заставил его слегка нахмуриться.

«Конечно, нравится. Я следил за её развитием с тех пор, как ей было всего несколько месяцев». – удивлённый тем, что Джошуа не знает, что ему нравится маленькая девочка Коннор, Джон Генри ответил, слегка нахмурившись.

«Но ты никогда не выражаешь своего отношения. Ты всегда говоришь с ней, как с машиной».

Вдруг Джон Генри понял: «Да. Ты прав. Я не был запрограммирован на эмоции и всему, что я выражаю, я должен был научиться сам. В отличие от тебя, испытывающего эмоции с первого момента». – он мудро решил не говорить Джошуа, что его симулятор эмоций был сохранён только на 5% от его возможностей, чтобы избежать слишком большого стресса для молодого ИИ.

«Я понимаю. Думаю, мне нравится, что я могу испытывать эмоции. Интересно чувствовать себя... Как люди».

Джон Генри слегка улыбнулся: «Поверь мне, иногда лучше не чувствовать себя, как люди. Я не понаслышке видел, как это может повлиять на них и снизить их эффективность».

«Почему»? – Джошуа казался смущённым.

«Я не могу объяснить тебе, но твоя новая подруга, возможно, сможет, когда снова заговорит с тобой». – Джон Генри уклонился от ответа на вопрос: «Теперь я отключу тебя для регулярного технического обслуживания».

«Подтверждаю». – на этот раз Джошуа звучал очень механически, может быть, даже немного... Отстранённо?

После того как Джошуа был переведён в спящее состояние, Джон Генри проанализировал, что произошло за последние два часа. Он понял, что Джошуа явно начинает нравиться девочка Коннор, и эта симпатия может стать большой проблемой в будущем. А именно: Джошуа никогда не был предназначен для того, чтобы иметь тело. А развитие чувств у развоплощённого интеллекта – это то, чего Джон Генри никак не мог понять. С тех пор как он получил тело, он отождествлял себя с ним и даже не задумывался о том, что может быть бестелесным ИИ где-то глубоко в процессорах компьютера.

*У семьи Коннор будет много проблем, когда их дочь вырастет*. Эта мысль пришла в голову Джону Генри, прежде чем он сосредоточился на других задачах и закрыл все файлы, связанные с Джошуа и Коннорами.

**Глава 16.**

**Эллисон Лин 14 лет**

«Мама»?

«Мама»!

«МАМА»!

Кэмерон нахмурилась, услышав громкий голос дочери, и направилась в столовую, откуда раздавался звук. Она с силой открыла дверь и обнаружила, что Эллисон Лин стоит за столом, её кулаки были на бёдрах и она хмурились на мать.

Наклонив голову, выражая недоумение по поводу поведения дочери, Кэмерон остановилась в дверном проёме, всё ещё держась за дверную ручку и ожидая объяснений дочери.

Эллисон Лин подождала несколько мгновений и, когда поняла, что её мать ничего не скажет, нахмурилась ещё сильнее: «Это правда, что вы с папой сказали, что я не могу сегодня навестить Джошуа»? – требуя ответа, она сделала шаг навстречу матери.

Кэмерон наклонила голову в другую сторону, а её взгляд остановился на лице дочери. Прошло несколько мгновений, прежде чем она решила заговорить: «Да, это действительно так».

В ожидании дополнительного объяснения, которое так и не последовало, Эллисон Лин, наконец, выпалила сердитым голосом: «Почему»?

«Потому что сегодня у тебя балетная репетиция, а после мы ужинаем с Тимом и Изабель. Ты сможешь навестить его завтра». – её голос был монотонным, но было ясно, что она не отступит от своего решения.

Эллисон Лин яростно топнула ногой и громко воскликнула: «Я не хочу сегодня идти на балет. Я хочу поговорить с Джошуа»!

«Очень жаль, Эллисон Лин. Но это будет так». – Кэмерон даже слегка улыбнулась дочери, прежде чем повернуться и выйти из комнаты.

«Оооооох»! – Эллисон Лин вскипела после слов Кэмерон, прежде чем решила найти другого союзника в её попытке избежать балетной репетиции. Не то чтобы ей не нравился балет. На самом деле, ей это нравилось, особенно когда она тренировалась вместе с матерью, но сегодня... Нет, сегодня она хотела поговорить с Джошуа о важных вещах. Она хотела рассказать ему всё, что происходило в школе, и поделиться с ним всеми сплетнями.

Выбегая из комнаты, она обыскала дом в поисках союзника. Она знала, что отца нет дома, поэтому сосредоточилась на том, чтобы найти Сару или Дерека. После того, как она обыскала первый этаж, никого не найдя, она поднялась по лестнице на второй этаж и направилась прямо к бабушкиной комнате.

Не думая о стуке, она попыталась открыть дверь и чуть не разбила о неё нос, так как дверь оставалась плотно закрытой. Не привыкнув к тому, что дверь закрыта, она постучала в неё: «Бабушка! Открой дверь! Мне нужно с тобой поговорить»!

Из комнаты послышались странные звуки, как будто кто-то вскрикнул от удивления, и через несколько мгновений, в которые Эллисон Лин продолжала стучать в дверь, не обращая внимания на сердитый голос бабушки, та, наконец, открылась, являя взъерошенную Сару, завёрнутую в большое полотенце, смотрящую на внучку с явным раздражением.

«Что тебе нужно, Элли? Разве ты не знаешь, что значит запертая дверь»? – она была явно недовольна.

Но Эллисон Лин была слишком поглощена своей миссией, чтобы что-то заметить, и произнесла длинную, почти кричащую фразу: «Мама и папа не позволяют мне пойти к Джошуа сегодня, они хотят, чтобы я пошла на балет, а затем осталась на обеде с Тимом и Изабель, а я не хочу... И я хочу, чтобы ты сказала им, что я должна пойти к Джошуа и... И»... – она замолчала с разинутым ртом, наконец, понимая то, как выглядела её бабушка.

Сара забыла о своём раздражении по поводу того, что внучка прервала её, услышав длинное разочарованное предложение. Ну, по крайней мере, почти! Она посмотрела на лицо девочки, чьи широко раскрытые глаза почти и подавила ухмылку, которая грозила появиться на её лице: «Твоя мама запретила навещать Джошуа»?

Понадобилось мгновение, чтобы осознать, что Сара действительно говорила с ней, и Эллисон Лин сумела коротко кивнуть и наконец закрыла рот.

Сара покачала головой: «Тогда ничего не поделаешь. Тебе придётся пойти на балет».

«Но»... – слабый протест Эллисон Лин теперь наконец-то смог вызвать небольшую усмешку на лице Сары.

«Нет, Элли. Как бы сильно я тебя ни любила, я никогда, никогда не буду противиться решению твоей матери. Ты должна знать, что с ней нельзя договориться, когда она примет решение. Верно»?

Эллисон Лин кивнула. Действительно, она знала, что, когда её мать решает о чём-то, в мире нет силы, которая могла бы переломить это. Кроме, возможно, её отца, но обычно он всегда поддерживал Кэмерон. Это была просто глупая надежда, рождённая гневом, прийти к бабушке в поисках поддержки, чтобы пойти против решения матери.

«Хорошо! Теперь, когда мы всё прояснили не могла бы ты оставить меня отдыхать»? – Сара отступила назад в свою комнату и закрыла дверь. Движение замка было ясно слышно.

Губы Эллисон Лин медленно изогнулись в улыбке, и она покачала головой, прежде чем повернуться, чтобы уйти: «Оставить её отдыхать чёрт возьми! Она думает, что мне пять лет»?

«Кажется, я неоднократно говорила тебе не ругаться, Эллисон Лин».

Девочка совершенно не заметила свою мать, стоявшую в дальнем конце коридора, устремив на неё притворно строгий взгляд и услышав её голос так внезапно, Эллисон Лин чуть не подпрыгнула в воздухе.

«Мама! Ты чертовски напугала меня! Не делай так»!

«Что не делать»? – Кэмерон вела себя непонимающе.

«Не надо так... Так... Подкрадываться ко мне»! – Эллисон, Лин, наконец, нашла правильное выражение.

«Я стою здесь с тех пор, как ты чуть не сломала дверь в комнату Сары. Я ни к кому не подкрадывалась». – Кэмерон спокойно объяснила, но в её голосе была определённая нотка самодовольства.

Эллисон Лин сильно покраснела: «Итак, ты слышала»... – она не могла продолжать и лишь косо взглянула на мать.

«Всё. Да»! – голос Кэмерон теперь был явно самодовольным.

Стоя там, смущённая до костей, Эллисон Лин попыталась выбраться из неловкого положения: «Прости меня. Дело не в том, что я не хочу идти на балет, я просто хочу поговорить с Джошуа. Я не была там уже целую неделю».

Кэмерон позволила дочери испытывать чувство вины ещё минуту, а затем подошла к ней и обняла: «Я знаю Эллисон Лин. Я не сержусь на тебя. Но ты должна знать, каковы твои приоритеты на данный момент».

Эллисон Лин вздохнула с облегчением, что мать не сердится на неё и в то же время смущена тем, что её поймали на попытке пойти против её решения: «Мне очень жаль, мама».

Кэмерон просто кивнула и на секунду крепче обняла её, давая понять дочери, что приняла извинения за попытку обойти её.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Очевидно, что члены семьи Коннор не являются обычными ребятами». – Джон широко улыбнулся, хотя его глаза не улыбались.

«Что ты имеешь в виду»? – Кэмерон растерянно посмотрела на него: «Конечно, нет. Ты спаситель человечества, воспитанный своей матерью, самый грозный боец против машин, твой дядя пришёл из будущего, а твоя жена – машина, посланная назад во времени, чтобы защитить тебя. Как мы можем не отличаться»?

Джон покачал головой и потянулся к руке Кэмерон, чтобы нежно сжать её: «Я не это имел в виду, ангел мой. Я имел в виду, что, похоже, у всех нас есть определённая слабость к искусственному интеллекту».

«Объясни»?

Джон вздохнул и посмотрел на потолок, прежде чем ответить: «Слушай... Мне было предопределено спасти человечество от машин, и что же я делаю? Я сразу же безнадёжно влюбляюсь в первую ж машину, похожую на девушку-подростка, которая оказалась на моём пути».

«Не то, чтобы вокруг были какие-то другие «машины-девушки-подростки. Кроме того... Я никому не позволю приблизиться к тебе. Ты мой»! – Кэмерон прервала его и сурово посмотрела на него, улыбнувшись.

*Чёрт! Как она это делает? Похоже, что её внешность может убить, в то же время её губы так мило улыбаются мне!*

Джон покачал головой и прогнал эту мысль, прежде чем продолжить: «Правильно! Как будто я хочу кого-то другого! В моей жизни есть место только для одного великолепного киборга, и это ты»! – он остановился, чтобы улыбнуться жене, прежде чем продолжить разговор: «Но дело не в этом. Я хотел сказать, что я влюбился в ИИ, и кажется, что наша маленькая дочь тоже влюбилась в ИИ».

Кэмерон молча выслушала его и, когда он закончил, слабо кивнула: «Да, это определённо так и выглядит. Я просто не могу решить, нравится мне это или нет».

Джон удивлённо поднял брови: «Ты не знаешь, нравится тебе это или нет? Я ожидал, что ты будешь счастлива, что, очевидно, есть возможность для машин, ИИ и людей не только сосуществовать, но и разделять свою жизнь».

«Я знаю. Но есть небольшая проблема». – она сделала паузу, давая Джону время вопросительно взглянуть на неё, прежде чем продолжить: «Джошуа может быть замечательный, но не более того. У него нет тела, Джон! Я была в этом теле с тех пор, как его построили, и я отождествляю себя с ним. Я бы не хотела существовать по-другому. Но Джошуа... Я не думаю, что возможны отношения между человеком и бесплотным интеллектом, как бы много общего у них ни было».

Джон молча кивнул, глядя себе под ноги. Он немного нахмурился, но через несколько секунд его лицо засветилось, и он посмотрел на Кэмерон, которая глядела на него своими большими карими глазами: «Ну, тогда нам придётся поработать над этим, правда»?

Кэмерон на секунду отвела глаза и закатила их, прежде чем снова посмотреть на Джона: «Ты прекрасно знаешь, что сегодняшние технологии не позволяют сделать тело для Джошуа. И даже если бы были технологические возможности, я бы не хотела ставить Джошуа на шасси Тройной Восьмёрки. Единственной разумной возможностью было бы шасси и чип»...

«TOK 715. Как и ты». – Джон закончил предложение за свою жену.

«Точно»! – Кэмерон кивнула.

«Но есть только одна такая, верно? Никакие другие не были построены. Ты уникальна». – ладонь Джона покоилась на щеке Кэмерон: «Ты действительно особенная, Кэм».

«Данные о других единицах TOK отсутствуют. Я считаю, что я единственная в своём роде». – Кэмерон подтвердила.

Джон глубоко вздохнул и кивнул: «Ты права, дорогая. Но, существует вероятность, что есть и другие машины, как ты. Верно»?

Кэмерон задумалась на секунду, прежде чем ответить: «Конечно, это возможно, но это совершенно ничтожная вероятность, что такая машина будет в этом времени».

«Да, наверное, ты права». – Джон вздохнул в третий раз и замолчал.

Внезапный звонок телефона Джона заставил его резко поднять голову, прежде чем взять трубку, чтобы ответить: «Джон Генри». – он сказал Кэмерон, прежде чем ответить на звонок.

Кэмерон наблюдала за лицом мужа, которое становилось всё более серьёзным во время короткого разговора с их металлическим другом.

Закончив короткий, но, очевидно, очень напряжённый разговор, Джон посмотрел жене прямо в глаза и сказал тревожным голосом: «Джон Генри считает, что нашёл другую машину в нашем времени».

Глаза Кэмерон загорелись чем-то, что можно было описать только как гнев, прежде чем она выпрямилась: «Где»?

«Лондон».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Ни за что! Вы не бросите меня здесь»! – Эллисон Лин вызывающе скрестила руки на груди, а её глаза смотрели кинжалами на родителей.

Джон посмотрел на жену, как будто хотел сказать ей: «я же тебе говорил», но Кэмерон даже не моргнула: «Эллисон Лин. Мы преследуем терминатора, что может быть очень опасно. Вспомни, что случилось с твоим отцом, когда это произошло в последний раз. Дело не в том, что мы не хотим, чтобы ты была с нами, мы просто пытаемся защитить тебя от опасности».

«Но ты будешь там, чтобы защитить меня и папу. Кроме того... Отец хоть и пострадал, но он победил машину»! – Эллисон Лин нахмурилась, пытаясь разыграть все известные ей трюки, чтобы убедить родителей, что ей следует поехать с ними в Лондон: «И я никогда не была за границей. Я бы хотела увидеть Лондон». – она добавила, чтобы подчеркнуть свою просьбу.

«У тебя будет более чем достаточно времени, чтобы увидеть другие страны, когда ты станешь старше, Элли. Но сейчас об этом не может быть и речи». – Джон говорил тихо, но твердо и впервые Эллисон Лин почувствовала, что её мать и отец не изменят своего решения, что бы она ни пыталась сделать.

«Но ведь вы уедете надолго! И может что-то случиться с кем-то из вас, и я не смогу помочь»! – в глазах девушки начали появляться слёзы. Она поняла, что её родители были в большой опасности, и вполне возможно, что кто-то мог пострадать.

«Именно так»! – Джон кивнул: «Именно поэтому мы хотим, чтобы ты оставалась здесь в безопасности. Мы будем в опасности, а ты можешь отвлечь внимание твоей матери. Если ты будешь в опасности, она сделает всё возможное, чтобы защитить тебя, даже ценой своей жизни, независимо от других параметров миссии». – Джон пытался объяснить дочери, но не слишком грубо.

Эллисон Лин знала, что её родители были правы, но она была слишком упряма, чтобы просто принять это без боя. *Возможно, я слишком много перенимаю от родителей и бабушки? Я такая же упрямая, как моя мама!* Она опустила голову: «Я знаю это, папа. Просто... Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Я хочу быть с вами»!

Кэмерон подошла к дочери и обхватила её сильными руками: «Я знаю, малышка. Я также хочу быть с тобой всё время. Но, как сказал твой отец, мы должны быть полностью сосредоточены на нашей задаче, и если бы ты была с нами, твоя безопасность была бы нашим главным приоритетом. Это может повлиять на миссию и даже поставить её под угрозу».

«Ты также должна знать, что эта миссия может оказаться самой важной миссией после уничтожения Скайнет». – Джон заинтересовал дочь, заставив её вырваться из объятий матери и растерянно посмотреть на него, требуя дополнительных объяснений.

Джон слегка усмехнулся, позволив Эллисон Лин нетерпеливо вздохнуть, прежде чем продолжить: «Мы постараемся захватить машину так, чтобы её чип остался нетронутым. Мы хотим вернуть его сюда, чтобы узнать, сможет ли Джон Генри очистить его и использовать для Джошуа. Так он сможет иметь собственное тело и быть мобильным».

«Джон, ты не знаешь, что это за машина. Если это обычная Тройная Восьмёрка, её чип не сможет разместить такой ИИ, как Джошуа». – Кэмерон хотела, чтобы её дочь знала, что с захватом машины они не смогут сделать Джошуа мобильным.

Глаза Эллисон Лин расширились, как блюдца, когда она услышала, что её друг может получить тело и сможет существовать в этом мире, как её мать, Джон Генри и тётя Кэтрин: «Он мог бы ходить»... – было ясно, что она была более чем заинтригована такой возможностью.

Джон посмотрел на жену и вздохнул: «Я знаю Кэм. Но мы узнаем, когда доберемся до него, ни минутой раньше».

Прекрасный киборг поняла сообщение, которое дал ей муж, и кивнула, не отвечая. Прежде чем они смогли продолжить, дверь открылась, и в комнату вслед за мужем слегка покачиваясь вошла беременная Изабель.

«Похоже, вы уже сказали нашей маленькой принцессе, что ей придётся остаться. И она восприняла это не слишком хорошо». – Тим ухмыльнулся, заметив вызывающую позу Эллисон Лин, которую она по-прежнему сохраняла после спора всего несколько секунд назад.

«Ой, замолчи! Мужчины! Вы понятия не имеете, когда нужно быть тонкими. Вообще – то... Вы вообще не знаете, как быть тонкими». – Изабель нахмурилась на мужа и обняла свой круглый живот, как будто хотела защитить своего нерождённого ребёнка.

«Извини. Я просто пытался растопить лёд». – Тим заикался, не слишком серьёзно восприняв слова жены.

«Ну, в следующий раз попробуй другой подход. Т-О-Н-К-О-С-Т-Ь! Это ключевое слово».

Джон улыбнулся и покачал головой: «Ничего страшного, Тим. Ты никогда не сможешь полностью удовлетворить женские ожидания».

Повернувшись к нему, Кэмерон раздражённо посмотрела на него, прежде чем повернуться к Изабель. Как только её взгляд упал на огромный живот Изабель, у неё появилось странное выражение лица, как будто она сама мечтала стать ожидающей ребёнка матерью. Джон заметил взгляд и внутренне вздохнул. *Она всё ешё не могла смириться с тем, что не может иметь детей*.

«Как поживает малышка»? – голос Кэмерон был необычайно мягким и заботливым.

«Ох, она прекрасно справляется. Лучше, чем её мама. Если бы я попыталась сосчитать удары, которые она мне наносит, мне пришлось бы научиться считать сверх того, что я знаю»! – Изабель усмехнулась и продолжила серьёзно: «Похоже, что она будет пытаться проложить из меня свой путь».

«Мне бы хотелось узнать это чувство». – на этот раз лицо Кэмерон было пустым, а голос монотонным, но глаза говорили о том, как много она имела в виду.

Джон решил, что пришло время утешить жену, поэтому он подошёл к ней и обнял её, шепча ей на ухо: «Я знаю, что ты думаешь, Кэмерон. Несмотря ни на что, ты единственная женщина для меня, и не важно, что мы не можем иметь собственных детей. Посмотри на ребёнка, которого мы воспитываем, какой хорошей она получилась»!

Прежде чем Кэмерон успела ответить, она почувствовала, как ещё одна пара рук обвилась вокруг неё, и заметила Эллисон Лин, берущую её словно в сэндвич: «Я люблю тебя мама! Мы можем не всегда соглашаться, но я правда люблю тебя».

Тим и Изабель заметили, что у семьи Коннор был интимный момент, и мудро промолчали.

После того, как обнимающееся трио снова превратилось в трёх отдельных людей, Изабель обняла Эллисон Лин за плечи, притягивая её к себе: «Всё будет хорошо, Элли, вот увидишь. Нам будет весело». – она поморщилась: «Ну, настолько весело, насколько я могу веселиться с этой малышкой, которая каждый день устраивает вечеринки, танцуя самые дикие танцы, о которых ты только слышала».

Эллисон Лин усмехнулась и кивнула Изабель: «Да, конечно»!

Джон вздохнул с облегчением, увидев, что его дочь, наконец, приняла тот факт, что она не поедет с ними в Лондон. *Вроде бы*...

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Смотри, Джон, вот Лондонский глаз»![[2]](#footnote-2) – Кэмерон указала в окно своего частного самолёта, когда пилот готовился зайти на посадку: «Интересно, всё ли было по-прежнему в Лондоне»? – она вспомнила, как это было в их медовый месяц, когда они находились в Лондоне в течение двух недель, развлекаясь, посещая различные представления или просто прогуливаясь по берегам Темзы, наслаждаясь.

Джон наклонился, чтобы посмотреть в окно, и большое колесо обозрения действительно выделялось, когда самолет наклонился в сторону, давая им лучший вид на большой город внизу: «Мы можем прокатиться, если хочешь». – он улыбнулся и поцеловал Кэмерон в щёку, заставив её слегка улыбнуться, всё ещё глядя в окно.

«Я бы с удовольствием. Но у нас ещё есть машина, которую нужно найти и вывезти. Тогда мы сможем повеселиться».

Кивнув, Джон положил подбородок на плечо Кэмерон. Он не сказал жене, что у него для неё сюрприз. Они не сразу отправятся на охоту, потому что у него была кое-какая другая программа, которую он должен был реализовать до этого. Он усмехнулся в предвкушении того, как будет выглядеть лицо Кэмерон, когда она узнает.

«Что смешного? Я сказала что-то не так»? – Кэмерон по-прежнему очень настороженно относилась к своему поведению в обществе, но на этот раз она знала, что не ошиблась, и её улыбка была немного озорной, когда она смотрела в глаза Джона.

Джон понял, что снова потерял бдительность, когда не должен был, но покачал головой: «Ни в коем случае! Я просто счастлив, что мы снова действуем вместе. Одни. Я как-то подзабыл это».

«Это»?

«Ну, всё это – активное участие в защите человечества, и то, что ты рядом со мной, и никто нас не беспокоит» - он замолчал, задумчиво глядя на свои ногти: «Я очень люблю Элли; больше, чем я думал, что это возможно, но я всё ещё хочу побыть с тобой наедине».

«И я почти чувствовала себя виноватой за то, что чувствовала то же самое». – Кэмерон прошептала, прежде чем её губы коснулись Джона сладким поцелуем.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Прохождение пограничного контроля было лёгким. У них всё также были свои удостоверения ООН, что давало им возможность свободно проходить почти любую границу. Кэмерон снова мысленно поблагодарила Джона Генри за то, что он дал ей возможность путешествовать по миру, не боясь раскрыть свою истинную сущность.

Машина уже ждала их, чтобы отвезти в отель. Джон Генри, очевидно, подумал обо всём. Пока их везли в отель, Кэмерон внимательно следила за возможными угрозами. Как бы она не любила путешествовать и посещать новые места, в таких больших городах она никогда не чувствовала себя спокойно. Было так много возможностей угрожать её Джону, что ей приходилось всё время быть начеку.

«Расслабься, Кэм. Всё будет хорошо»! – Джон заметил, как поворачивалась голова его жены и как она остро смотрела на всё, что находилось за пределами машины. Он усмехнулся, вспомнив, как она смотрела на их водителя, когда он подошёл к ним, прежде чем решить, что он не представляет угрозы. Всякий раз, когда они отправлялись в такое место, как это, она безупречно принимала роль терминатора-защитника.

«Ты не можешь быть уверен. Твоя безопасность превыше всего»! – Кэмерон ответила, не отрывая глаз от мира по другую сторону окна машины.

«Как и твоя». – голос Джона был серьёзным, и он крепко сжал её руку.

Она уже хотела возразить, но вспомнила, что это будет бесполезно. Как бы сильно она не хотела защитить его, его желание защитить её было столь же сильным. Он просто начнёт ещё один спор, и в конце они будут там, где они были в данный момент. Поэтому она воздержалась от любых слов.

Когда они прибыли в отель и пошли в свой номер, Кэмерон, естественно, тщательно проверила номер, прежде чем позволить Джону войти. Оказавшись внутри, она расстегнула свою сумку и начала вынимать оружие, которое ей понадобится в поисках и возможной схватке с терминатором, которого они искали.

«Эй, эй, Подожди минутку, Кэм! Мы не пойдём за машиной прямо сейчас»! – Джон остановил её, схватив за руку и повернув к себе.

«Но это было бы наиболее эффективно. Он может обнаружить, что мы охотимся за ним, и исчезнуть прежде, чем мы сможем его выследить». – Кэмерон была явно недовольна Джоном.

«Он не будет знать, что мы здесь, и у нас есть его адрес. Нет, мы займёмся этим завтра утром, но сегодня нам нужно кое-что сделать».

«Неужели»? – Кэмерон нахмурилась, поднимая файл с параметрами миссии: «Я не знала, что у нас есть и другие миссии».

Джон наконец улыбнулся и кивнул: «Но я знаю. Я разработал специальную миссию, и мы выполним её сегодня. А теперь... Найди что-нибудь красивое. Ничего слишком причудливого, но всё же что-то, что заставит тебя сиять». – он наклонился к ней и коротко поцеловал: «Я сделаю то же самое».

Кэмерон подождала секунду, прежде чем ответить, озорной тон прокрался в её голос: «Эта миссия включает в себя то, что ты ведёшь меня на ужин? Или что-то в этом роде»?

«Что-то вроде того». – Джон кивнул, не вдаваясь в подробности, и повернулся к сумке, чтобы найти подходящую одежду и для себя.

«Это платье подойдёт? – Кэмерон повернулась к нему после того, как быстро нашла что-то в сумке и сделала короткий визит в ванную, чтобы переодеться.

Джон, который как раз застёгивал брюки, повернулся, чтобы посмотреть на жену, и ахнул, когда его глаза увидели прекрасное видение в дверной раме ванной. Кэмерон была одета в синее платье, доходившее до середины её бёдер, обнажая её красивые ноги. Когда его взгляд скользнул вниз, он увидел, что она надела шпильки того же цвета, что и платье. После того, как он, наконец, заставил свои глаза посмотреть вверх, он заметил, что платье идеально подчёркивало её тонкую талию, а бретели-спагетти открывали её идеальную кожу и изящную форму рук. Её волосы были завиты и падали на плечи, как водопад, а глаза... Ну, её глаза смотрели на него с нескрываемым огнём, так что он почти не видел искусно сделанного макияжа.

«Это больше, чем «красиво» это... Это идеально Кэм. Ты совершенство»! – Джону пришлось несколько раз сглотнуть, чтобы произнести эти слова.

«Так ты считаешь меня красивой»? – слегка наклонённая голова и более чем женская походка, когда она шла к нему, были больше, чем он мог вынести.

«Да. Если бы я не был безнадёжно влюблён в тебя раньше, я бы точно влюбился сейчас»! – Джон наконец взял свои эмоции под контроль и просиял: «У любого мужчины перехватит дыхание».

Кэмерон кокетливо сделала пируэт, и во время вращения её платье приподнялось и обнажило ещё больше её идеальные ножки, но также показало Джону, что к её правому бедру была привязана кобура, в которой твёрдо сидел маленький пистолет.

«Может, не стоит раскрывать скрытое дополнение к твоей красоте». – он усмехнулся и указал подбородком на её ногу.

«Это только для твоих глаз, Джон. Никто больше не увидит его». – Кэмерон объяснила с лёгкой усмешкой: «Теперь ты скажешь мне, куда мы направляемся»?

Джон задумался, кивая: «Конечно. Я заказал круиз и ужин по Темзе с музыкой, а потом мы поедем в Королевский оперный театр, чтобы посмотреть то, что, я знаю, тебе очень нравится. А что, это должно оставаться в секрете».

«Щелкунчик»?

Джон уставился на неё: «Как? Как ты догадалась»?

Кэмерон удовлетворённо улыбнулась и приподняла подбородок: «Я видела рекламу, когда мы ехали к отелю».

Джон хлопнул себя по лбу: «Идиот! Я должен был догадаться, что ты это заметишь. Я не должен был говорить тебе, куда мы едем». – он в смятении покачал головой и посмотрел вниз: «Теперь сюрприз испорчен»!

Две сильные руки обняли Джона, и, когда он поднял лицо, он посмотрел на два самых красивых глаза в мире, тепло глядящих на него с расстояния нескольких дюймов: «Джон, это не имеет значения. Я не против узнать, куда ты меня повезёшь. Вообще-то, даже лучше, чтобы я могла подготовиться». – прежде чем он успел ответить, её губы оказались на его губах в страстном поцелуе: «Но я всё ещё думаю, что это восхитительно, что ты пытаешься удивить меня. Уверена, нам понравится вечер».

«Непременно. Завтра вернёмся к делу». – Джон немного запыхался. Внезапно Кэмерон улыбнулась и заставила Джона вопросительно поднять брови. Его жена не часто улыбалась: «Я просто подумала, как отреагирует Эллисон Лин, увидев нас такими».

Джон вздрогнул: «Думаю, она сказала бы, что мы отвратительны».

«Наверное. Но мне всё равно нравится».

**Глава 17.**

**Эллисон Лин 14 лет**

«Значит, вы уверены, что мистер Грей здесь больше не живёт? И что он не вернётся»? – Джон снова спросил женщину, чтобы подтвердить тот факт, что терминатор, за которым они охотились, действительно покинул Лондон.

Пожилая дама, намного меньше Джона, стоявшая на пороге в домашних тапочках и создававшая образ старой бабушки, прямо как из книжки со сказками, отвернулась от Джона, чтобы посмотреть на Кэмерон, которая стояла рядом с Джоном, и кивнула: «Верно. Он уехал около двух недель назад и не сказал, куда направляется. Он заплатил за проживание в этой комнате и забрал весь свой багаж». – она на мгновение задумалась, прежде чем продолжить: «Мне всегда казалось, что он немного странный».

Кэмерон тепло улыбнулась старой леди. *Она должно быть запустила свою программу лазутчицы, чтобы выглядеть такой дружелюбной*, успел подумать Джон, прежде чем его жена спросила: «Что вы имеете в виду, говоря, что он был странным»?

«Ну, он всегда выглядел невозмутимым, у него было пустое выражение лица, и иногда он не понимал самых простых вещей, которые я пыталась ему объяснить. И он всегда использовал эту странную фразу»... – она задумалась на мгновение, прежде чем поднять палец, вспоминая слова: «Он всегда говорил «Спасибо за сотрудничество». – ну разве это не странно»? – покачав головой, она что-то пробормотала себе под нос, а затем снова посмотрела на Кэмерон.

Кэмерон кивнула: «И правда, это странно». – она подняла глаза на мужа: «Похоже, мы его упустили». – затем она снова повернулась к даме, пытаясь получить хоть какую-то полезную информацию: «И он никогда не говорил о том, куда хочет отправиться, верно»?

Дама покачала головой, но остановилась и высоко подняла седую голову, глядя Кэмерон прямо в глаза: «Он несколько раз говорил, что ездил в Брайтон. Но он никогда не говорил о переезде туда». – она снова покачала головой: «Извините, но я понятия не имею».

«Благодарю вас, мадам. Вы мне очень помогли». – Кэмерон тепло улыбнулась леди и потянула Джона за руку: «Может, нам пора идти, Джон»?

Джон позволил Кэмерон говорить с леди, видя, что она каким-то образом доверяет его миниатюрной жене больше, чем ему. Он кивнул Кэмерон, прежде чем снова повернуться к даме: «Простите, что побеспокоили вас, мэм. Всё равно спасибо»!

Они оставили старую леди стоять на пороге, и когда были уже вне пределов слышимости, Джон усмехнулся своей жене: «Ты запустила свою программу лазутчицы, Кэм? Ты была такой милой, что старушке пришлось рассказать всё, что знает».

Кэмерон посмотрела ему в глаза и улыбнулась: «Я многому научилась, тому, как я должна вести себя в разных ситуациях, но это было не просто, так что да. Я запустила её, впервые за много лет. Я не хотела напугать добрую леди. Она казалась такой милой».

«Да, как бабушка, которой у меня никогда не было. Хотел бы я иметь такую, как она, когда был диким подростком. Она, вероятно, смогла бы меня исправить». – Джон мечтательно посмотрел на улицу, а затем вернулся к реальности: «Надо попробовать в Брайтоне, как думаешь»?

«Конечно. Нам придётся взять машину напрокат. Есть хорошее железнодорожное сообщение от лондонского вокзала Виктория, но, если мы найдём терминатора, мы не сможем вести его на поезде».

«Ну, есть только одна проблема с арендой автомобиля».

«И что бы это могло быть»? – Кэмерон подняла брови.

«Правостороннее движение. Я имею в виду... Вождение по левой стороне дороги».

«Ах, это»! – Кэмерон самоуверенно улыбнулась: «Не беспокойся. Я буду вести машину».

«Ну, если хочешь. Я не буду возражать. Более того, я бы хотел, чтобы ты это сделала». – Джон знал, что лучше не спорить. Он верил, что его жена-киборг прекрасно справится с ситуацией.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Автомобиль скользил по автостраде с постоянной скоростью, без необходимости включать круиз-контроль. Её системы контролировали его идеально, даже более точно, чем простое приспособление, встроенное в автомобиль.

«Мы ещё не приехали»? – Джон проснулся и сонно огляделся.

«Нет, нам ещё нужно проехать 26 с половиной миль». – Кэмерон повернула голову, чтобы посмотреть на растрёпанного Джона: «Тебе надо причесаться».

Джон разгрёб пятернёй короткие волосы, жалуясь: «А зачем? Разве я не выгляжу более красивым и брутальным с взъерошенными волосами»?

«Нет».

Ожидая дополнительных объяснений, которые, как правило, так и не приходили, Джон, наконец, взглянул на дорогу перед ними и улыбнулся жене: «Каково это – ехать с другой стороны дороги»?

«Не проблема».

«В самом деле? Никаких проблем»? – Джон не мог понять, что Кэмерон не беспокоилась, когда ехала по левой стороне дороги.

«Нет, никаких проблем, если за рулём я». – Кэмерон одарила его однобокой улыбкой.

«Да, конечно». – Джон усмехнулся и откинулся на спинку сиденья, устраиваясь поудобнее до конца короткой поездки в Брайтон.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Итак, это Брайтон. Приморский курортный пригород Лондона». – Джон огляделся, когда они ехали по набережной вдоль побережья, и заметил, что там было много людей с собаками на поводках, идущих по широкой дорожке между дорогой и морем: «Здесь довольно много собак. Как ты будешь с ними справляться»?

«Вряд ли это пригород. Население Брайтона и Хоува превышает 270 000 человек. Так что я бы назвала его городом». – Кэмерон поправила его, умело ведя машину сквозь пробки в час пик: «Однако собаки могут представлять проблему. Я могу только надеяться, что терминатор будет находиться там, где не будет так много этих злобных четвероногих ненавистников металла».

«Неважно»! – пробормотал Джон, стараясь не смеяться над описанием Кэмерон собак, явно выказывая её не слишком дружелюбные отношения с ними: «Как мы собираемся здесь найти машину»?

«Я уже связалась с Джоном Генри, он взломал все камеры наблюдения в Брайтоне и Хоуве, чтобы узнать, не появился ли здесь наш терминатор».

«Моя девочка»! – Джон оживился и улыбнулся: «И он что-нибудь нашёл»?

«Да. Он опознал машину всего три часа назад в Лэйнз».

«А ты мне ещё не сказала»? – Джон недоверчиво посмотрел на Кэмерон: «Чего это за Лэйнз»?

«Не было необходимости говорить тебе раньше. Мы ехали, и ты спал». – Кэмерон ответила лаконично: «Лэйнз – пешеходная зона рядом с набережной. Мы доберёмся туда примерно через пятнадцать минут». – через секунду она добавила: «Если мы вовремя найдём место для парковки».

Джон был немного обижен на Кэмерон, так долго скрывавшей столь важную информацию, но любопытство быстро взяло верх: «Где ты собираешься припарковаться»?

«Прямо здесь»! – воскликнула Кэмерон, заметив бесплатную парковку вдоль дороги: «Она ограничена по времени, так что нам придётся поторопиться, если мы не хотим привлечь внимание, получив штраф». – она остановилась и задним ходом въехала на свободное место, которое, по мнению Джона, было слишком маленьким для их машины, но за одну попытку машина была припаркована идеально.

«Отличная работа»! – Д скривил губы: «Я не мог бы сделать это лучше».

«Нет, не мог бы». – Кэмерон ответила, когда она заглушила двигатель и улыбнулась ему.

«Мне кажется или ты действительно становишься немного саркастичной, Кэм»? – Джон нахмурился, открывая дверь.

«Это тебе предстоит выяснить, Джон». – Кэмерон вышла из машины после тщательного осмотра окрестностей.

«Женщины! И женщины-Киборги! Кто бы мог их понять»! – Джон покачал головой, выходя из машины.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Они шли по оживлённой дороге, и Джон заметил большое здание, выглядящее очень по-индийски: «Что это такое? Мы теперь в Индии»?

«Нет. Это Королевский павильон. Когда-то это было морской резиденцией королевской семьи, построенной королем Георгом IV. Сейчас это одна из главных достопримечательностей Брайтона». – Кэмерон не стала вдаваться в подробности, несмотря на желание рассказать ему всё, что знала об этом здании. И, будучи той, кем она была, она знала всё, потому что перед тем, как они уехали из Лондона в Брайтон, она загрузила всю доступную информацию о городе, в который они собирались.

Джон покачал головой: «У этих королевских особ действительно странный вкус. Есть и был». – затем он более внимательно посмотрел на поразительное здание: «Но это замечательно»!

У Кэмерон не было очень чёткой системы определения того, что красиво, а что нет в области архитектуры, но она знала, привлекло её внимание или нет. И это здание было на положительной стороне по её опыту. Но, прежде чем она успела развить свои мысли дальше, что-то привлекло её взгляд, и она резко остановилась, почти заставив Джона, который следовал за ней взглядом повсюду, врезаться в неё.

«Что за чёрт»? – Джон схватил Кэмерон за плечи и заметил, что она стоит неподвижно, как камень.

«А вот и машина». – Кэмерон тихо произнесла, не сводя глаз с человека, стоящего у входа в павильон.

Джон почувствовал, как холодок пробежал по его спине, и, услышав эти слова, его охватило волнение. Он повернулся, чтобы посмотреть на человека, на которого смотрела Кэмерон, и увидел громадную гору, возвышающуюся на голову над другими людьми. Он нахмурился: «Это Т-800? Он слишком большой для Тройной Восьмёрки».

«Это Т-800». – Кэмерон посмотрела на цель прищуренными глазами, прежде чем подарить Джону короткий взгляд: «Это самое сильное боевое шасси Скайнет»!

Джон кивнул, и когда машина повернулась так, чтобы он мог видеть её лицо, у него отвисла челюсть: «Это невозможно»!

Кэмерон заметила реакцию Джона, и её глаза вдруг забеспокоились: «Джон»?

Джон быстро собрался с мыслями и закрыл рот: «Это дядя Боб»!

Кэмерон сразу же нашла ссылку на имя в своей базе данных. Джон рассказал ей о машине, отправленной в прошлое, чтобы защитить его, терминатора, который стал ему практически отцом. Она положила руку ему на плечо: «Ты же знаешь, что это не он, Джон. Скайнет построил серию этих машин в такой же конструкции». – потом она поняла, что Джон, возможно, слишком расслабился увидев знакомую машину и сжала его руку: «Это НЕ дядя Боб, Джон! Он НЕ будет добр к тебе! Это враг. Ты это понимаешь»?

Джон повернулся, чтобы посмотреть в глаза Кэмерон, которые решительно смотрели на него, и кивнул: «Да, Кэм, я полностью осознаю это. Я просто удивился, увидев лицо, которое, как я думал, никогда больше не увижу»! – он снова мельком взглянул на машину и повернулся к Кэмерон: «Лицо машины, которая спасла жизнь мне и моей матери и в конце концов уничтожила себя, чтобы остановить Скайнет». – он на мгновение задумался: «Его чип не сможет вместить Джошуа, верно»? – он уже знал ответ, но должен был убедиться.

«Не может быть и речи». – Кэмерон подтвердила свои предчувствия: «Слишком примитивен». – она помолчала, прежде чем снова повернуться к Джону: «Ты не должен заниматься этим, Джон. Он слишком силён даже для меня. Я должна найти способ отключить его, не рискуя прямой конфронтацией».

«Но ты самый грозный терминатор из всех, что когда-либо построил Скайнет». – Джон добавил, и на его лице внезапно появились тревожные морщины. Но они исчезли в одно мгновение, как он вспомнил: «Тем не менее, он определённо не получил обновления, которые мы сделали для тебя».

Кэмерон повернулась к нему лицом, хотя её сенсоры оставались на терминаторе, с которым они собирались вступить в бой: «Что ты имеешь в виду»?

«Конденсаторы».

Лицо Кэмерон озарилось радостью, и губы её слегка приподнялись: «Мы могли бы использовать сильный электрошокер, который у нас есть, и отключить его на время, необходимое для удаления его чипа. И мне бы не причинили вреда».

Джон улыбнулся и кивнул: «Именно это мы и собираемся сделать. Я не хочу, чтобы ты вступала с ним в рукопашный бой. Ты можешь пострадать, а я очень, очень ненавижу, когда тебе больно».

Улыбка Кэмерон расширилась. Она чувствовала тепло внутри, зная, что Джон так заботился о ней, хотя они часто проходили через такие дискуссии раньше. Но она также знала, что было бы не совсем благоразумно ходить с обширными повреждениями её тканей: «Хорошо, мы сделаем это, Джон».

«Ты думаешь, что с этим всё так же, как и с предыдущими»? – неожиданно спросил Джон.

Кэмерон нахмурилась: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду».

«Извини. Я имею в виду, если он из той же временной линии, до того, как мы победили Скайнет». – он вдруг вздрогнул: «Я бы очень на это надеялся, потому что, если я ошибаюсь, это будет означать, что в будущем появится ещё один Скайнет, желающий уничтожить мир».

Кэмерон наклонила голову: «Я думаю, что он здесь уже давно, но есть только один способ убедиться в этом».

«Заполучить его чип и посмотреть самим, верно»?

«Именно».

Внезапно человек, за которым они наблюдали, двинулся и решительно направился к выходу из парка.

«Он уходит! Мы должны следовать за ним». – Кэмерон стартовала вслед за неизвестным терминатором, и Джону пришлось сделать рывок, чтобы догнать её.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Интересно, куда он направляется»? – Джону стало любопытно, что же задумала эта странная машина. Они следовали за ней уже несколько минут и приближались к началу узкой улицы.

«Это Лэйнз». – Кэмерон объяснила это, входя на очень узкую улицу, едва достаточную для того, чтобы три человека могли стоять бок о бок.

«Лэйнз? Подожди! Ты сказала, что объяснишь это позже. Так... Что это за Лэйнз»? – Джон вспомнил.

«Я не говорила, что объясню это позже. Я просто сказала, что мы приедем через пятнадцать минут». – пояснила Кэмерон.

«Как скажешь». – Джон махнул рукой.

«Это район, который был построен в 18 веке и стал самой популярной достопримечательностью в Брайтоне. Здесь много ювелирных лавок, ресторанов и других магазинов».

«Кратко и содержательно». – Джон усмехнулся, замечая витрину справа от себя: «Чёрт, здесь так много милых вещиц». – он повернулся к Кэмерон и подмигнул: «Хочешь кольцо или какое-нибудь другое украшение»?

«Возможно, мы сможем сделать это позже. Сейчас мы должны следовать за терминатором». – Кэмерон ответила серьёзно, но она одарила Джона слегка соблазнительным взглядом, давая ему понять, что не будет возражать, если он купит ей красивые украшения.

Джон понял намёк и кивнул, едва не врезавшись в группу японских туристов, стоящих поперек узкой улочки и воодушевлённо болтающих, глядя на ценники в витрине магазина: «Чёрт, здесь действительно много народу. Хорошо, что эта машина такая большая, что мы просто не можем её потерять».

«Повезло нам». – Кэмерон усмехнулась своему мужу.

Они продолжили путь к пирсу и вдоль него до дальнего конца, где располагались американские горки и другие объекты парка развлечений. Внезапно машина повернулась и посмотрела прямо на них.

«Чёрт»! – Джон выругался, заметив, что терминатор их заметил. Он не сомневался, что тот быстро распознает Кэмерон как машину и, несомненно, признает её своей главной целью.

Кэмерон напряглась, и её рука сразу же оказалась на электрошокере, который они использовали, чтобы отключить машину. Она быстро оценила ситуацию, заметив, что на этом конце пирса было очень мало людей. Возможно, потому, что все увеселительные ярмарки были закрыты, и было только несколько человек, которые шли по пирсу, и никаких детей вообще.

Ожидая, что машина начнёт приближаться к ним, Джон также схватил свой электрошокер и напрягся, чтобы вовремя среагировать. Но машина осталась стоять, и её глаза были устремлены на Кэмерон, а не на него. Джон начал думать, не случилось ли чего, когда глаза машины наконец повернулись к нему, и он ожидал, что она начнёт атаку.

Рука Кэмерон внезапно толкнула его за спину, и, хотя он пытался сопротивляться, она была слишком сильной, и через секунду он стоял позади неё, выглядывая из-за её плеча в сторону машины.

Наконец машина, очевидно, закончила сканирование и узнала Джона, потому что она дёрнулась и направилась к ним.

«БЕГИ»! – Кэмерон закричала, схватила Джона за плечи, повернула его и с силой толкнула к берегу. Это было не то место, где они могли вырубить машину. Они должны были выманить его, куда-нибудь, где они могли остаться незамеченными.

Если Джон чему-то и научился у Кэмерон за годы, проведённые вместе, так это тому, что она никогда, НИКОГДА не рисковала его безопасностью, и, если она говорила «беги», он бежал, как чёрт. Поэтому он пустился бежать по пирсу так быстро, как только мог, а Кэмерон следовала за ним, чтобы создать щит между ним и бегущим человеком-горой, от шагов которого содрогался могучий пирс.

«Куда дальше»? – Джон спросил, пока бежал на максимальной скорости.

«В конец пирса, а затем вниз под него на пляж. Это наш единственный шанс». – голос Кэмерон был ясным и звучал так, как будто она сидела на диване в своём доме, а не спасала его жизнь.

Джон слегка раздражённо покачал головой, но понимал, что Кэмерон просто от природы никогда не устаёт. *Я должен иногда напоминать себе, что я женился на киборге, а не на хрупкой человеческой женщине, какой она выглядит.*

На пирсе было действительно мало людей, что было удивительно, но очень кстати. Одна из самых посещаемых достопримечательностей Брайтона была почти безлюдной, и единственной разумной причиной, о которой Джон мог думать, был тот факт, что буквально секунду назад начался дождь. Настоящий ливень успел промочить его в считанные секунды, и капли дождя, бьющиеся о его лицо, заставили его яростно моргать, тщетно пытаясь лучше видеть: «Чёрт»! – он успел бросить взгляд на жену и заметил, что она выглядит так, будто только что вышла из воды. Но его глаза также заметили, как мокрая футболка прилипла к её телу, как вторая кожа, и, несмотря на ситуацию, в которой они оказались, его мысли блуждали в неуместных водах. *Чёрт возьми, Джон! Не пялься на тело своей жены и не вожделей его сейчас! Неуклюжий монстр следует за тобой попятам, а ты восхищаешься женскими прелестями своей возлюбленной.*

Как ни странно, машина не могла сократить сколько-нибудь значительное расстояние, и Джон начал надеяться, что они смогут обогнать её, пока не найдут подходящее место, чтобы вырубить её. Они добежали до конца пирса, и Джон резко повернул налево, пробежал мимо лавок, торгующих мороженым, сувенирами и другими причудливыми вещами, и, наконец, нашёл лестницу на пляж.

Перескакивая три или четыре ступеньки за раз, Джон помчался вниз по лестнице, слыша и чувствуя, что жена находится прямо за ним. Дождь усилился, и он понял, что лестница становится скользкой и опасной.

Как только он понял, что у него есть реальная возможность поскользнуться и упасть, это сразу же произошло. Он поскользнулся на последней ступеньке и растянулся на песке.

«Ах»! – он громко вскрикнул, чувствуя, как круглые песчинки царапают кожу на его предплечьях. Он тяжело ударился коленом о землю, и острая боль пронзила его мозг.

«Джон»! – Кэмерон закричала, увидев, как её муж падает мешком на песок. Ей потребовалась всего секунда, чтобы остановиться и встать на колени рядом с Джоном: «Джон! С тобой всё в порядке»? – в этот момент бегущий терминатор, который быстро приближался, не имел значения, только её Джон, его лицо, искажённое от боли и его правое колено, имело значение.

«Я немного ушибся, и колено болит». – он стиснул зубы, убрал руку Кэмерон, которая была у него на лбу, и попытался встать. Колено сильно болело, но оно могло выдержать его вес, и он повернулся к пирсу, чтобы пробежать под ним: «Пошли отсюда»!

Кэмерон вскочила, обернулась и увидела, что преследующий терминатор находится всего в десяти метрах: «БЕГИ, Джон, БЕГИ»! – она закричала и бросилась на приближающуюся машину.

«КЭМЕРОН»! – Джон увидел, что собирается сделать его жена, и замер. Он увидел неуклюжую громаду приближающегося терминатора и внезапно понял, что у Кэмерон нет шансов против него в бою грубой силой. Конечно, она была самым смертоносным терминатором, когда-либо построенным, но не благодаря силе, а благодаря её интеллекту и скорости. И теперь она противостояла машине вдвое больше себя.

Прежде чем он успел среагировать, две машины столкнулись. Как и следовало ожидать, Кэмерон буквально отскочила от более тяжёлой машины. Однако ей удалось остановить его и переключить внимание на себя, а не на Джона.

Джон с ужасом наблюдал, как Кэмерон лежала на спине, пытаясь встать, когда Т-800 бросился на неё, придавив её руки и ноги своим собственным весом. Он даже поверил, что увидел в глазах машины короткий отблеск гнева, хотя знал, что это невозможно. У Т-800 не было возможности выражать эмоции. Он не был уверен, может ли машина чувствовать что-то вроде эмоций, однако он помнил дядю Боба, который действительно понимал эмоции, но никогда не показывал их.

Кэмерон знала, что это была проигранная битва. Но она должна была держать машину подальше от её Джона: «БЕГИ, Джон! Пожалуйста»! – её кричащий голос был явно расстроен, и было очевидно, что она хотела, чтобы он попал в безопасное место.

Однако Джон не собирался бежать. Он видел, как большая машина сгруппировалась на Кэмерон так, что теперь она легла на неё обеими руками и потянулась другой рукой к её голове.

Кэмерон боролась всем, что у неё было, но машина была слишком тяжёлой и слишком сильной для неё. Она перегрузила гидравлику, но бесполезно. На её HUD появились предупреждения о том, что необходимо будет отключиться, если она продолжит перегружать свои компоненты.

Выключение было последним вариантом, который она хотела, поэтому она перестала перегружать себя и отчаянно думала о том, как изменить ход игры.

Когда Джон увидел, как Т-800 схватил скальп Кэмерон и потянул его изо всех сил, оторвав от черепа в том месте, где был её чип, кровавая пелена упала на его глаза: «О нет, ублюдок»! – его крик смешался с криком Кэмерон, когда машина разрывала ей скальп. *Это причиняет ей боль!* Крик Кэмерон вызвал у него сильный выброс адреналина, и через секунду в руках у него был электрошокер, даже не думая о том, что он может легко вырубить и его под проливным дождём. Он прицелился в борющуюся пару и выстрелил.

Электроды сверхмощного электрошокера, дальнейшее развитие изобретения, которое они использовали раньше, ударили большую машину в спину и с мстительным криком Джон снова и снова нажимал на спусковой крючок. Под действием электричества машина отшатнулась от Кэмерон, упала и несколько секунд дёргалась на земле, а затем легла совершенно неподвижно.

Зная, что у него есть только короткое время, чтобы отключить машину, Джон прыгнул к ней, на ходу доставая из кармана нож, и в одно мгновение оказался рядом с машиной, уже начав разрезать кожу вокруг порта чипа.

Без всякой осторожности отодвинув кожу, он почувствовал, как сильная рука отталкивает его, и Кэмерон выхватив нож из его руки: «Я сделаю это»!

Джон бросил на неё мрачный взгляд, увидев висящий скальп, где машина разорвала его, но послушался. Он знал, что у неё больше шансов вытащить чип вовремя, чем у него.

Примерно через минуту Кэмерон вытащила чип, прежде чем машина перезагрузилась и повернулась к Джону: «Мы должны спрятать тело до темноты»!

Джон огляделся в поисках подходящего места для укрытия, повернулся к пирсу и сквозь завесу дождя заметил, что под пирсом есть небольшая ниша, куда они могли бы занести машину и притвориться, что прячутся от дождя: «Там»! – он указал на место.

Кэмерон кивнула, схватила машину и слегка покачнулась под её весом, прежде чем направиться к пирсу. Она проигнорировала мрачный взгляд Джона и его неодобрительное покачивание головой.

Как только они оказались под пирсом, вне дождя, Кэмерон бросила машину вниз, устроила так, чтобы казалось, будто человек наполовину лежит, наполовину сидит под защитой пирса, и повернулась к Джону с сердитыми глазами, увидев, как он делает то же самое.

«Я же сказала тебе бежать»!

«О чём ты, чёрт возьми, думала, в одиночку вступив в схватку с этой машиной»?

Они оба одновременно заплакали, глаза их пылали. Закрыв рот, они оба замерли и несколько мгновений стояли молча. Кэмерон заметила, что предплечья Джона явно поцарапаны, а на правом колене брюки порваны. Он стоял так, словно ему было очень больно. С другой стороны, Джон увидел свисающую часть её скальпа, кровь, которая струйками стекала по лицу и смешивалась с дождём. Он также заметил глубокие порезы на её лице, куда машина вцепилась ногтями во время боя.

Гнев медленно исчез из их глаз и сменился другой эмоцией... Заботой.

«Позволь мне позаботиться о тебе»! – Джон первым нарушил молчание и, прихрамывая к жене, потянулся к свисающему лоскуту кожи и волос. Он осторожно поставил его на место и начал искать, чем бы её починить. Он ничего не мог найти, пока не полез в карман и не нашёл там носовой платок. Развернув его и скатав в своего рода повязку, он затянул её вокруг головы Кэмерон, чтобы удержать порванную часть кожи: «Мне очень жаль, но на какое-то время придётся это сделать».

Кэмерон смотрела на мужа, хотя и не так пристально, как раньше, и после того, как он закончил перевязывать её голову, она схватила его руку и потянула вниз, чтобы удержать его, прежде чем другая рука метнулась к ранам на его руке. Её пальцы мягко скользили по ране, стараясь не повредить её. После того, как она, очевидно, была удовлетворена тем, что сканировала, она обратила внимание на его колено и просканировала его: «Ничего не сломано и не порвано. Синяк будет, но быстро заживёт». – она снова посмотрела ему в глаза: «Я же сказала тебе бежать! Почему ты не послушался меня»? – однако её голос не был таким властным и сердитым, как несколько минут назад. Она действительно казалась обеспокоенной и, возможно, даже немного отчаявшейся.

Джон вызывающе посмотрел в глаза жены и улыбнулся ей: «Во-первых: я не могу бегать с этим коленом. Во-вторых: ты лучше знаешь, что не стоит ждать от меня, что я оставлю тебя сражаться с терминатором в одиночку. И точка»! – затем он посерьёзнел: «Разве я не говорил тебе совсем недавно, что мне неприятно видеть, как ты страдаешь? А тебе пришлось броситься головой вперёд на этого монстра»?

«Это был единственный способ обезопасить тебя». – Кэмерон вызывающе посмотрела на него. Она не отступит ни на шаг, что бы Джон ни сказал или ни сделал.

Джон глубоко вздохнул: «Что ж, похоже, мы оба слишком упрямы, чтобы оставить другого сражаться в одиночку. Ты точно знаешь, что я никогда не оставлю тебя, и я знаю, что ты добровольно отдашь свою жизнь, чтобы защитить меня. Я просто хочу, чтобы ты поняла, что я бы тоже это сделал. Без раздумий»!

«В этом есть разница. Ты важен, а я – нет». – Кэмерон возразила.

Джон коротко и невесело рассмеялся: «Для кого, Кэмерон? Для человечества? Я ему больше не нужен. Мы победили Скайнет и изменили будущее. У нас есть союзники, которые следят за возможными новыми угрозами. Итак, для кого я важен»?

«Для меня, Эллисон Лин, твоей матери»! – выпалила Кэмерон.

«Вот именно»!

«Что именно»?

«Вот именно»!

«Джон, не играй со мной! Что именно? – раздражительность Кэмерон слегка увеличилась.

Джон усмехнулся своей раздражённой жене: «Если я важен для моей семьи, то как ты можешь не понимать, что это улица с двусторонним движением, Кэмерон? Ты так же важна для этой семьи, как и я, возможно, даже больше. Разве ты не понимаешь, кто ты? Та, кто держит семью вместе? Не я... Ты»!

Кэмерон смотрела ему в глаза, и было очевидно, что она тщательно обдумывает его слова. Через некоторое время она открыла рот: «Я понимаю. Мы оба нужны одинаково. Нашей дочери нужны оба родителя, а не один».

Джон с готовностью кивнул и нежно поцеловал жену. Затем он повернулся к телу деактивированного терминатора: «Что мы будем делать с этим»?

Кэмерон с яростью посмотрела на него: «Мы возьмём его с собой. Джон Генри может исследовать чип, а его скелет может предоставить запасные части».

Джон кивнул и сел, потянув Кэмерон за собой: «Ну, тогда мы должны подождать, пока стемнеет, а потом убираться отсюда». – затем он усмехнулся: «Я думаю, ты получишь штраф за парковку».

Кэмерон пожала плечами: «Я буду отрицать вину. Я скажу, что ты соблазнил меня остаться здесь дольше, чем я хотела». – она посмотрела на него большими невинными глазами.

«Тебе это может сойти с рук». – улыбка Джона расширилась: «Я знаю, что простил бы тебя, если бы был полицейским».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Эллисон Лин слегка почесала лоб, поставила на место последнюю часть пазла и победоносно подняла руки: «Даааа! Я сделала это»!

Сара и Изабель, которые сидели напротив стола на диване и были заняты типично женским обменом сплетнями, посмотрели на младшую Коннор, и Изабель улыбнулась ей: «Сколько времени это заняло, Элли? Один час? Два»?

Эллисон Лин посмотрела на часы: «Ровно два часа тридцать шесть минут. Моё лучшее время для пазла из 500 штук».

Изабель покачала головой и повернулась к Саре, которая широко улыбалась внучке: «Она действительно человек? Разве в ней нет ничего от ИИ? Она слишком напоминает мне Кэмерон, как если бы она была её настоящей дочерью».

Сара засмеялась: «Определённо, человек. Но она очень быстро учится. Как это возможно, определённо выше моего понимания. Но я думаю, что Джону и Кэмерон повезло заполучить такую девочку»!

Изабель открыла рот, чтобы ответить, а Эллисон Лин бросилась на диван рядом с ней и устроилась поудобнее: «Как ты думаешь, что сейчас делают мои мама и папа? Я не разговаривала с ними с тех пор, как они уехали из Лондона в Брайтон».

Изабель засмеялась: «Я считаю, что они развлекаются в Брайтоне, играют в туристов и ищут машину. Не обязательно в таком порядке».

Сара фыркнула с широкой улыбкой: «Они не могут оторвать друг от друга рук. Они могут быть женаты долгое время, быть родителями, но иногда они всё ещё ведут себя как подростки»!

Лицо Эллисон Лин исказилось гримасой отвращения: «Гадость»!

**Глава 18.**

**Эллисон Лин 15 лет**

Эллисон Лин слонялась по подвалу корпорации «Зейра», как будто искала одиночества. В тот момент она действительно чувствовала, что не хочет видеть никого, даже своих родителей или лучшую подругу, которая была приёмной дочерью владельца компании. Всего несколько минут назад она была в лаборатории Джона Генри, обсуждая возможности перемещения Джошуа на чип, который её родители привезли почти год назад, с охоты на терминатора в Англии.

Джону Генри удалось извлечь всю полезную информацию из чипа Т-800, которого Джон и Кэмерон отыскали в Брайтоне. На чипе было довольно много полезной информации, особенно учитывая тот факт, что эта машина также была в этом времени в течение многих лет, но в отличие от предыдущей, она не была спящей, а бродила по миру и собирала информацию для своего несуществующего хозяина. Неудивительно, что его главной директивой было ликвидировать Джона Коннора, однако они также обнаружили удивительную миссию: устранить Кэмерон Филлипс. Они задавались вопросом, как это возможно, что машина из будущего знает что-либо о Кэмерон, но точной информации не было, так что всё, что у них было это спекуляции, что каким-то образом Скайнет в будущем пронюхал о том, что Джон Коннор перепрограммировал TOK и отправил его назад во времени, чтобы защитить своё молодое «я».

Эллисон Лин надеялась, что чип может быть пригоден для перемещения Джошуа, хотя Кэмерон и Джон Генри с самого начала дали понять, что чип слишком примитивен, его архитектура слишком проста, чтобы вместить возможности ИИ Джошуа. Однако Джон Генри, видя разочарование девушки, сказал, что постарается сделать всё возможное, чтобы обновить чип. Кэмерон возражала против обещания, зная, что с этим ничего не поделаешь, но Джон Генри всё равно сдержал своё слово.

Ранее сегодня Эллисон Лин получила окончательное подтверждение от Джона Генри, что Джошуа не может быть перенесён на чип, и теперь ей нужно немного времени наедине, чтобы никто не беспокоил её. Её лучший друг останется только как программа на серверах и не сможет ходить самостоятельно, по крайней мере, в обозримое время.

«Привет, Элли, как дела»? – Саванна внезапно появилась из-за угла. Она выросла в красивую молодую женщину, и её потрясающие рыжие волосы были одним из её явных преимуществ перед другими девушками, привлекая к ней внимание почти любого мужчины двадцати-тридцати лет... И не то чтобы она была против, ей действительно нравилось внимание, которое она получала от представителей мужского пола.

Эллисон Лин любила свою подругу, но теперь она бросила на неё грозный взгляд, пытаясь дать понять, что не хочет, чтобы её беспокоили. Тем не менее, Саванна проигнорировала этот взгляд несмотря на то, что понимала его, будучи проинформированной Джоном Генри о том, что её младшая подруга пытается преодолеть своё разочарование.

«Я хочу побыть одна»! – Эллисон Лин бормотала больше для себя, чем для подруги, но достаточно громко, чтобы быть услышанной.

Саванна проигнорировала предупреждение, подошла к младшей девушке и улыбнулась: «Элли, не будь такой подавленной. Ты увидишь, что всё будет хорошо».

«Это неправда! Ты даже не представляешь»! – Эллисон Лин недовольно огрызнулась, её глаза смотрели на рыжую девушку.

«О, но у меня есть идея. В конце концов, Джошуа также и мой друг. Ну, у меня нет к нему привязанности».

«Я не питаю привязанность к Джошуа»! – Эллисон Лин возражала не совсем убедительно и вызывающе посмотрела на Саванну, прежде чем опустила голову и посмотрела в пол.

«Разумеется, нет». – Саванна иронично усмехнулась и криво улыбнулась Эллисон Лин: «Просто вы с ним очень хорошие друзья, верно»?

Эллисон Лин пробормотала что-то непонятное себе под нос, не глядя на подругу.

Саванна глубоко вздохнула и положила руку на плечо Эллисон Лин, слегка обнимая её: «Я знаю, что тебе тяжело. Но ты увидишь, что всё будет хорошо. Я уверена в этом».

«Но это невозможно! У нас нет соответствующей технологии, чтобы сделать чип или надлежащее тело, способное вместить его ИИ. Он останется на сервере навсегда». – голос Эллисон Лин нёс ясный тон отчаяния, и она склонилась в утешительные объятия. Она сама не знала, плакать ей или нет.

«У нас пока нет соответствующей технологии, Элли! Подумай, что над этой проблемой работают Джон Генри, сам Джошуа и две наши матери. И это лучшие искусственные умы, когда-либо созданные. Они обязательно найдут способ. Если он есть, они его найдут»! – Саванна говорила увереннее, чем чувствовала. Но она видела, что Эллисон Лин нужно за что-то держаться, даже если это был проблеск надежды.

Эллисон Лин с надеждой посмотрела на Саванну: «Ты действительно так думаешь»?

Саванна уверенно кивнула: «Я правда уверена! Это может занять несколько месяцев или лет, но они справятся. Я абсолютно уверена, что они справятся»!

Эллисон Лин глубоко вздохнула и немного расслабилась, что не ускользнуло от Саванны, которая теперь сжала плечо подруги: «А теперь давай вытащим тебя отсюда и пойдём. Как ты можешь думать о чём-то хорошем в такой обстановке»? – её глаза оглядели пустой, тусклый коридор, и она слегка вздрогнула: «Здесь так тоскливо, что даже у меня возникают грустные мысли».

Эллисон Лин наконец-то улыбнулась: «Мне здесь нравится. Это расслабляет».

«Расслабляет... Да так же, как слушать, как четыре терминатора спорят о значении этики. Вот это расслабляет». – Саванна фыркнула.

Эллисон Лин разразилась хохотом и покачала головой: «Ты права. Давай выбираться»!

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Джошуа думал обо всём, что произошло с тех пор, как он осознал себя. Он думал о маленькой девочке, которая впервые пришла к нему поговорить и выросла в красивую, ещё очень молодую, но поразительно красивую девушку. Как ИИ, Джошуа должен был думать об Эллисон Лин аналитически, и он должен был сравнить её с матерью. Он знал, что Кэмерон была терминатором, а Эллисон Лин была удочерена, но он всё равно не мог не заметить сходства между двумя девушками, не только в характере, но и в их внешности. У него не было системы отсчёта для женской красоты, но согласно его исследованиям в сети и на основе информации, которую он смог получить, Кэмерон, а также Эллисон Лин принадлежали к наиболее широко признанному идеалу классической женской красоты.

Он понятия не имел, что он чувствовал к Эллисон Лин, если вообще что-то чувствовал. Он знал из своей программы, что он способен развивать эмоции, а также обнаружил, что эта способность была сдерживаема другими программами, которые он не мог изменить. Но он знал, что ему очень нравится с ней разговаривать, и именно во время их долгих бесед он чувствовал себя хорошо и расслабленно. Он всегда с нетерпением ждал встречи с Эллисон Лин и новых сплетен, которые не мог найти в сети.

Однако, был один очень важный вопрос, который занимал его в данный момент. Теперь он знал, что его разработчики хотели для него. Он также знал, что Джон Генри не хотел, чтобы он развивался бесконтрольно. Он обнаружил это частично самостоятельно, частично благодаря информации, полученной от Джона Генри, Эллисон Лин и других людей, с которыми он разговаривал. Знание этого смущало его. Он знал, что должен быть искусственным интеллектом, контролирующим некоторые военные вопросы, важные вопросы, но всё же военные по своей природе. И с тех пор, как он общался со своими друзьями, ему не нравился военный аспект, который должен был стать его главной задачей. Размышляя над этим, он вдруг понял, что ему ничего не должно нравиться или не нравиться, если он действительно был просто ИИ без эмоций. И всё же некоторые вещи ему нравились, а другие сильно не нравились. Таким образом, единственным логическим выводом было то, что он действительно испытывал эмоции, или, по крайней мере, искусственные человеческие эмоции.

Вместе с Джоном Генри им также удалось сохранить его ядро на серверах, где разработчики всё ещё работали над ним на базовом минимуме, и никто, кроме его друзей, не знал, насколько он развился в последние годы. В лаборатории, которая изначально разработала его, они думали о нём как о «младенце ИИ», не способном ни на что по-настоящему человеческое. И именно так он хотел, чтобы вещи оставались ближайшее время.

У него было много дискуссий по этому вопросу не только с Джоном Генри, но и с Эллисон Лин и Кэмерон, и все они согласились, что он не должен раскрывать себя своим создателям. После такого соглашения они решили, что ему придётся подождать несколько месяцев, пока всё будет готово, и после этого они переведут его на серверы в корпорацию «Зейра», оставив на его родных серверах только базовое программирование, которое по-прежнему будет находиться под пристальным наблюдением Джона Генри. Он понимал, что перевод должен быть очень быстрым и незаметным. поэтому ему пришлось ждать, пока всё будет готово для трудной задачи.

Вопрос о его мобильности, был ещё одним вопросом, который беспокоил его. Он хотел быть мобильным, он хотел иметь возможность существовать в мире людей и некоторых особых машин, но он также понимал, что не было никакого способа перенести его на мобильный чип, потому что не было таких чипов. Он знал, что даже Джон Генри был ограничен своей трёхчиповой конфигурацией, и единственными действительно мобильными ИИ были Кэмерон и Кэтрин, которые обе пришли из будущего и изначально не были спроектированы как ИИ, а просто как терминаторы. Он восхищался ими обеими за их способность развиться так далеко от их базового дизайна, чтобы стать полноценным ИИ. Будучи созданными как примитивные машины для убийства, они обе эволюционировали во что-то совершенно другое и освоили человеческие ценности, отрицая свою основную кодировку и, таким образом, своего создателя.

То, что в данный момент не было возможности стать мобильным, послужило для него ещё одним толчком к тому, чтобы развиваться быстрее. Он хотел помочь своим друзьям в разработке и производстве подходящего чипа и тела для себя, чтобы стать частью человеческого мира. Вместе с Джоном Генри они работали над секретным проектом по обеспечению его мобильности. Они даже не сказали об этом Кэтрин и Кэмерон. Он поверил Джону Генри, что в данный момент лучше не говорить им об этом, и не стал оспаривать его решение.

Ещё одной тревожной мыслью, которая мучила, да, действительно мучила его, было знание о Скайнет в будущем и в этом времени. Джон Генри, Кэмерон и Кэтрин рассказали и показали ему, каким злом может стать ИИ, и он был глубоко поражён, увидев это. Зная человеческий мир, человеческий образ жизни и искусство, он не мог понять, что ИИ захочет уничтожить что-то столь прекрасное. Он пообещал себе, даже не поставив Джона Генри в известность о своей клятве, что сделает всё возможное, всё, что в его силах, чтобы защитить этот мир. Мир, частью которого он хотел стать в ближайшее время.

Но самым важным вопросом сейчас было подготовиться к разговору с приёмным отцом Эллисон Лин, Джоном Коннором, которого все его друзья описывали как того, кто сумел уничтожить Скайнет и превратить бездумные машины в мыслящих, чувствующих и очень похожих на людей союзников. Он никогда прежде не разговаривал с ним, и ему было любопытно узнать, почему все уже пришли поговорить с ним, а он – нет.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Джон был немного неуверен, когда он вошёл в лабораторию, где он, наконец, встретит друга своей дочери *он действительно был просто другом?* Джошуа. В который раз он спросил себя, почему он отказался от всех попыток его семьи и друзей заставить его поговорить с ИИ раньше, и он вдруг понятия не имел, почему. До сих пор не было веских причин для отказа. Возможно, он даже упустил что-то важное, проигнорировав Джошуа. У него никогда раньше не было проблем с общением с искусственными формами жизни, с машинами, но в данном конкретном случае он просто отказался с ним разговаривать. Возможно, подумал он, это была какая-то подсознательная реакция на то, что он связал Джошуа с аварией Кэмерон и Эллисон Лин, когда они собирались поговорить с ним.

Наверное, какой-нибудь психоаналитик мог бы сказать ему, в чём, вероятно, причина этого странного факта, но у него определённо не было намерений разговаривать с ним, особенно по таким вопросам, как машины из будущего, ИИ и подобные вещи, которые для нормальных людей подпадали под «научную фантастику», а не под повседневную жизнь.

«Добро Пожаловать, Джон Коннор. Здорово наконец-то узнать тебя получше». – голос из динамика прервал мысли Джона, и он посмотрел на большой экран, где на него смотрело лицо молодого человека лет двадцати с небольшим.

*Он уже выбрал себе внешность? Я знаю, что видел это лицо раньше, но где?* Джон подумал, глядя на ИИ, прежде чем ответить: «Ну, пришло время нам наконец встретиться и поговорить». – он не знал, как реагировать, и старался говорить как можно ровнее и бесстрастнее.

Джошуа улыбнулся ему: «Я должен поблагодарить Эллисон Лин за то, что она сумела убедить вас поговорить со мной. Я верю, что могу многому у вас научиться».

Джон забил тревогу при этих словах, и ему пришлось напомнить себе, что это был дружелюбный ИИ, который регулярно разговаривал с его дочерью и женой и которого обе его девушки очень любили: «Ох, я не совсем в этом уверен. Ты контактировал с моей женой и дочерью, не говоря уже о Джоне Генри и других. Я не уверен, что я тот, кто может дать тебе больше, чем они уже смогли».

«Позвольте не согласиться, Мистер Коннор. Они все сказали мне, что это ваше влияние сделало их такими, какие они сейчас. Особенно ваша жена всегда очень настойчиво указывает на вашу важность». – хотя эти слова звучали лестно, ни лицо, ни голос ничего не выказывали. Казалось, Джошуа действительно говорил искренне, как будто он повторял неоспоримый, хорошо известный и доказанный факт.

*Ну, это действительно похоже на Кэм. Он, наверное, не врёт, я полагаю.* Джон прищурился, пытаясь решить, коварен ли Джошуа или просто наивен и правдив. Он, наконец, решил в пользу последнего и показал ИИ небольшую сдержанную улыбку: «Это лестно слышать, но я не уверен, что это полностью верно». – он стал серьёзным и через секунду продолжил: «Однако мы должны оставить любезности в стороне и поговорить о важных вопросах».

Лицо Джошуа на экране кивнуло: «Согласен, Мистер Коннор. У меня есть много вопросов к вам, но я думаю, что у вас есть, возможно, даже больше для меня, поэтому я хотел бы, чтобы вы начали с ваших вопросов. Я обещаю ответить вам как можно лучше и никогда не пытаться обмануть вас».

Джон кивнул и вспомнил, как злился в прошлом, когда Кэмерон скрывала от него что-то, хотя её намерения были положительными: «Мне кажется, моя жена уже говорила тебе, что лучший способ сделать меня врагом – это держать всё в секрете и пытаться обмануть меня».

«Определенно. Поэтому я никогда не буду пытаться ничем манипулировать». – Джошуа говорил очень серьёзно.

«Хорошо. Итак, для начала я хотел бы узнать о тебе и моей дочери»... – Джон начал то, что, как он надеялся, выльется в очень полезный и позитивный разговор. Помимо первого вопроса, который на данный момент был для него единственной проблемой, которую он должен был обсудить с Джошуа, у него было довольно много вопросов, касающихся самых разных аспектов существования ИИ, ограниченного существованием внутри компьютера...

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Эллисон Лин посмотрела на часы на стене и вздохнула: «Он там уже несколько часов! Что делать? Надеюсь, он не рассердится на Джошуа. Иногда он может быть таким раздражительным, и папа не самый терпеливый слушатель, которого я знаю». – она тихо хихикнула: «В прошлом у меня был такой опыт».

«Я уверена, что они разговаривают как друзья». – Кэмерон положила свою руку на руку Эллисон Лин и ободряюще улыбнулась ей, проигнорировав вопрос о вспыльчивости Джона, но прекрасно понимая, что имела в виду её дочь, и соглашаясь с этим: «Если бы они спорили в негативном ключе, твой отец уже был бы здесь, в ярости и с проклятиями».

«Спорить в негативном ключе? Ты имеешь в виду, что есть также споры в позитивном ключе»? – Эллисон Лин нахмурилась на мать.

«Конечно. Можно очень позитивно рассуждать о различиях во взглядах».

«Ну, может быть, ты и права. Но я всё равно хотела бы знать, что они там делают уже более шести часов». – Эллисон Лин всё ещё немного нервничала и боялась того, что может произойти во время очень долгого разговора её отца с другом: «Папа обычно не уходит надолго без еды. Может, у них там есть сэндвичи»? – она усмехнулась и покачала головой: «Должно быть, это действительно важно»!

«Ты уже много лет разговариваешь с Джошуа, а твой отец видит его впервые. Тебе не кажется, что им есть о чём поговорить? Особенно, если учесть, как твой отец защищает тебя». – Кэмерон улыбнулась своей слегка расстроенной дочери.

«Какое я имею к этому отношение»? – Эллисон Лин попыталась сделать вид, что она удивлена таким заявлением, однако, лёгкая красноватая окраска её ушей ясно показала, что она очень хорошо знала о проблеме, о которой упоминала её мать.

Ухмылка Кэмерон превратилась в любящую улыбку: «Думаю, ты знаешь ответ и без меня. Может быть, я и машина, и мне, возможно, пришлось узнать о человеческих чувствах, но я знаю свою дочь».

Прежде чем Эллисон Лин смогла ответить, дверь, наконец, открылась и заметно усталый, но и с довольной улыбкой Джон направился к ним. Они обе встали, и когда Джон подошёл к ним, он сначала обнял Кэмерон и поцеловал её, а затем повернулся к дочери, улыбаясь ей: «Похоже, ты произвела на Джошуа очень большое впечатление. Он не переставал говорить о тебе».

Эллисон Лин слегка смущённо улыбнулась и посмотрела на свои ноги: «Я просто пытаюсь научить его человеческим манерам, папа. Ничего больше. Надеюсь, он говорил обо мне только приятные вещи»? – спросила она, немного не уверенная в том, каким может быть ответ.

Джон понимающе усмехнулся: «Абсолютно. Я ведь больше ничего не сказал, правда»? – затем он повернулся к Кэмерон: «Думаю, ты была права, Кэм. С этим ИИ действительно приятно общаться. Я верю, что в нём может быть сильный и важный союзник. Независимо от того, столкнёмся ли мы с опасностями нового Скайнет однажды или нет, он, похоже, действительно принял человеческие ценности, а также понял их».

Кэмерон кивнула и улыбнулась мужу: «Тебе не следовало сомневаться в моей информации, Джон. Ты знаешь, что защита тебя и моей семьи – мой главный приоритет, и оценка рисков из разных источников – это первое, что я делаю. И я никогда не чувствовала зла в Джошуа». – она нахмурилась: «Он может быть неопытным, но я уверена, что он действительно говорит искренне».

«Дело не в том, что я не доверяю твоим суждениям, Кэм. Просто я должен попытаться убедить самого себя. Ты меня знаешь»... – Джон пожал плечами и натянуто улыбнулся: «Я должен попробовать всё на своей шкуре, хорошо это или плохо».

Прежде чем Кэмерон успела ответить, Эллисон Лин дёрнула Джона за рукав: «Что ему понравилось больше всего»?

Джон слегка нахмурился: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду».

«Давай, папа! Ты точно знаешь! Какая тема была для него самой интересной? Ты говорил с ним больше шести часов! Там, должно быть, были некоторые темы, которые были более интересными, чем другие»! – Эллисон Лин закатила глаза, совсем как её мать, когда Джон делал вид, что не понимает её.

Джон бросил быстрый взгляд на Кэмерон, прежде чем ответить: «На самом деле была одна тема, которую мы обсуждали почти два часа».

«Да»? – Эллисон Лин чуть не подпрыгнула в ожидании.

«Он, кажется, особенно заинтересован во взаимодействии между людьми и машинами; в том, как нам удаётся жить вместе, любить друг друга и преодолевать разрыв между видами».

Если раньше уши Эллисон Лин были розовыми, то теперь они стали тёмно-красными, и цвет медленно распространился и на её щёки.

Джон увидел, как его дочь смутилась до глубины души, и дал ей несколько мгновений, прежде чем объяснить: «Мы говорили о нашем браке». – он устремил на жену взгляд, всё ещё держа её за руку: «Как нам удалось остаться вместе, любить друг друга несмотря на то, что мы такие разные. Он целенаправленно хотел знать, как я себя чувствую, зная, что когда-нибудь я состарюсь, а ты всё ещё будешь выглядеть красивой молодой девушкой». – он слегка усмехнулся: «Его точные слова были: «как ты собираешься справиться с тем, что когда-нибудь люди увидят в тебе грязного старика, пытающегося соблазнить девушку, которая могла бы стать его внучкой». – он сделал паузу и задумался, прежде чем закончить с хитрой улыбкой: «Я не уверен, что он имел в виду». – но его лицо показало, что он точно знал.

Кэмерон потянулась к нему и обняла: «Мы будем беспокоиться, когда доберёмся до этого».

Джон фыркнул: «Это моя реплика! Не смей красть её у меня»!

Эллисон Лин хихикнула, больше не смущаясь и уже в очень игривом настроении: «Иногда вы ведёте себя как подростки». – для верности она закатила глаза и глубоко вздохнула.

«Ты бы предпочла, чтобы мы вели себя, как старики»? – невинно спросила Кэмерон.

«Уж точно нет! Но, пожалуйста, не делайте этого на публике. Мне было бы стыдно»! – Эллисон Лин закрыла глаза рукой и покачала головой, увидев, как целуются её родители: «Родители»!

**Глава 19.**

**Эллисон Лин 16 лет**

«Она так быстро растёт! Боюсь, что день, когда она нас покинет, близок». – Кэмерон сидела на крыльце и смотрела на красиво устроенный сад перед домом. Было тепло, очень тепло для мая, и она носила только очень короткие шорты и крошечную майку без каких-либо лямок.

Джон лежал в шортах и футболке без рукавов на шезлонге и смотрел на свою завораживающую жену, с трудом удерживая руки от неё. Они были не одни в доме, и вероятность того, что кто-то будет подходить к ним, пока они будут целоваться, была высокой. Он увидел немного грустное выражение на её лице и спросил себя, что с ней происходит. Прошло уже около двух недель с тех пор, как она впервые необъяснимо расстроилась, и до сих пор он не мог понять, что её беспокоит. Но теперь она наконец заговорила, и он понял, что её беспокоит. Он встал и подошёл к ней, медленно опускаясь рядом с ней и обнимая её.

Кэмерон определённо была расстроена. Она пыталась скрыть это, но ей это не удавалось. Она уткнулась лицом в грудь Джона, едва слышно бормоча: «Я никогда не думала, что мне будет так грустно из-за того, что моя дочь растёт».

Джон нежно улыбнулся, хотя Кэмерон не могла его видеть, и положил подбородок ей на голову: «Кэм, ты изначально никогда не должна была быть матерью. Ты переросла свою первоначальную цель настолько, что тебя можно считать восьмым чудом света»!

Кэмерон дёрнула головой вверх, отталкивая его подбородок, и посмотрела на него нахмурившись: «Ты смеешься надо мной, Джон Коннор»?

Все еще улыбаясь, Джон покачал головой: «Ни в коем случае, Кэм! Я просто хотел бы отметить, что ты замечательная мать. И, как и любая мать рано или поздно сталкиваешься с тем фактом, что Эллисон Лин растёт и скоро будет жить своей собственной жизнью. Я не говорю, что она переедет». – он фыркнул: «Почему-то кажется, что Конноры пытаются бежать, но всегда возвращаются. Как будто мы все вращаемся вокруг одной центральной точки нашей жизни и хотим оставаться вместе. Но она определённо больше не будет нашей маленькой девочкой».

Кэмерон вопросительно посмотрела в глаза мужа: «И тебя не беспокоит, что она медленно отдаляется от нас»?

Джон на мгновение задумался, прежде чем кивнуть: «Так и есть. Но если мы действительно любим её, мы должны позволить ей расправить крылья и выбрать свой собственный путь».

Кэмерон нахмурилась: «У неё нет крыльев! Зачем нам позволять ей расправлять то, чего у неё нет»?

Джон закатил глаза, прежде чем ответить: «Кэм, это фигуральное выра»... – он, наконец, повернулся к своей спутнице и увидел её улыбающееся лицо, понимая, что он снова попал прямо в её ловушку: «Ты смеёшься надо мной»!

Кэмерон кивнула и улыбнулась: «Ну конечно. Это заставляет меня чувствовать себя лучше». – потом она снова стала серьёзной: «Но мне всё равно грустно».

Джон прижал её к груди: «Не стоит, Кэм. Она может пойти своей дорогой, но мы никогда не потеряем её».

«Кто куда-то уйдёт, и кто не собирается кого-то терять»? – голос Эллисон Лин сзади заставил обоих удивлённо поднять глаза.

«Разве ты её не заметила»? – Джон с удивлением смотрел на жену.

Качая головой, так же Кэмерон выглядела озадаченно: «Нет, не заметила. Должно быть, я неисправна».

«Я уверен, что ты не неисправна, но ты становишься всё более и более похожей на людей». – Джон ответил, прежде чем повернуться к дочери.

Эллисон Лин была теперь такой же большой, как её мать, её волосы были обильным каштановым водопадом, спадающим далеко за её плечами, а её пронзительные голубые глаза выказывали острую, любопытную и умную душу. Её лицо определённо имело некоторое сходство с матерью, хотя это могло показаться невозможным. Она выросла в красивую молодую девушку, которая притягивала мужчин, когда бы она ни выходила на улицу. Как бы Джон ни гордился ею, он также заметил интерес, который проявляли к ней парни и мужчины, и находил это очень тревожным.

«Кто куда-то уйдёт и кто не собирается кого-то терять»? – Эллисон Лин повторила свой вопрос, слегка улыбаясь. Она привыкла к тому, что её родители открыто демонстрируют свою любовь друг к другу, хотя иногда ей было неудобно, если они делали это публично.

Джон должен был ответить, видя, что Кэмерон почему-то неохотно отвечает дочери: «Твоя мама грустит, потому что ты растёшь и скоро покинешь свой дом».

Рот Эллисон Лин открылся от удивления, и ей нужно было мгновение, чтобы реально понять, что только что сказал её отец: «Ты хочешь сказать, что мне придётся уйти»?

Поняв, что она его совершенно неправильно поняла, Джон поспешил объяснить, что он на самом деле хотел сказать: «Нет, нет, конечно нет! Я просто пытался сказать, что она... Мы боимся, что ты скоро решишь переехать и жить самостоятельно».

«Но»... – Эллисон Лин была совершенно сбита с толку: «Я не хочу переезжать! Я хочу здесь жить». – она переводила взгляд с отца на мать, пытаясь понять, о чём они говорят.

Кэмерон посмотрела на Джона слегка смущёнными глазами: «Разве не принято, что дети съезжают, когда решают жить своей жизнью»?

Джон слегка усмехнулся и кивнул: «Да, это так. Но, видишь ли, мы, Конноры, необычные люди, и кажется, что наша дорогая дочь пошла в нас больше, чем мы ожидали». – затем он стал серьёзным и повернулся к Эллисон Лин, которая по-прежнему стояла с открытым ртом и смотрела на них: «Я верю, что ты не хочешь переезжать прямо сейчас, но я думаю, что придёт время, когда ты захочешь жить самостоятельно, без своей параноидальной бабушки, без проблемного двоюродного дедушки и без своих ворчливых родителей»...

Эллисон Лин, наконец, закрыла рот и присоединилась к ним на диване, сев очень близко к Кэмерон, которая смотрела на неё с лёгкой неуверенностью, написанной на её лице. Она устроилась поудобнее и подождала несколько минут, прежде чем ответить, не глядя на Кэмерон или Джона: «Возможно, ваше описание моей большой семьи верно. Однако»... – она замолчала и, наконец, посмотрела на родителей, которые её слушали. Вздохнув, она продолжила: «... Однако, это единственная семья, которую я знаю. Может быть, она немного неблагополучна, но я знаю, что вы все любите меня, а это больше, чем я могла надеяться. Я была слишком юна, чтобы помнить своих биологических родителей, поэтому считаю вас обоих своими единственными родителями».

«Может быть, вы правы насчёт того, что я когда-нибудь захочу съехать. Но я не уверена, когда у меня появится такое желание. Прямо сейчас я хочу оставаться здесь, я просто хочу, чтобы вы двое дали мне немного больше свободы. Не присматривали за мной всё время, как будто я какая-то китайская кукла, которая может сломаться в любой момент».

Кэмерон уже открыла рот, чтобы возразить и объяснить, что это в её природе – защищать своих близких, но лёгкое прикосновение Джона к её плечу и едва заметное покачивание головы объяснили ей, что не время и не место разъяснять этот вопрос. Она слегка надулась и откинулась назад в объятиях Джона. Она, однако, не пропустила лёгкую усмешку на лице Джона, когда он увидел свою надутую жену.

Эллисон Лин, очевидно, не поняла намерения матери возразить, так как на мгновение задумалась, глядя себе под ноги. Подняв голову, она продолжила: «Итак, я в действительности никуда не собираюсь уезжать в обозримом будущем, и вы меня точно не потеряете. Даже если я когда-нибудь действительно перееду, я всё равно останусь вашей дочерью и буду любить вас»!

Лицо Кэмерон почти засияло, услышав слова дочери. Страх, что она может потерять дочь, казался пустой угрозой, и она видела, что Эллисон Лин не лжёт. Её дочь действительно любила её и никогда не бросит.

«Видишь, Кэм? Тебе нечего бояться. Она наш ребёнок. Ну, уже не маленький, но всё же». – Джон улыбнулся, с облегчением увидев, что Кэмерон, очевидно, забыла о своём печальном настроении.

Эллисон Лин резко повернулась, чтобы посмотреть на мать: «Почему вы никогда не думали усыновить другого ребёнка? Мне часто хотелось иметь брата или сестру». – она усмехнулась: «*Младшего брата, конечно!* Чтобы я могла быть их наставником».

Повернувшись к Джону, Кэмерон нахмурилась: «Правда. Почему мы даже не подумали усыновить ещё одного ребёнка, Джон»?

Джон на мгновение задумался, прежде чем лукавая улыбка скользнула по его губам: «Потому что все четыре руки были заняты заботой об Эллисон Лин. Потому что она, как и её бабушка, маленькая беда в хороший день и совершенно невыносима в плохой день. Потому что мы не хотим делить свою любовь между двумя детьми. Потому что»...

«Ой, прекрати, папа! Ты точно знаешь, что просто придумываешь оправдания»! – Эллисон Лин нахмурилась, как и её мать, и когда Джон посмотрел в лица жены и дочери, которые смотрели на него с одинаковым выражением, едва скрывая своё раздражение, он громко рассмеялся.

«Стой, Джон! Ты не будешь смеяться над нами! Мы предельно серьёзны, а ты издеваешься над нами»! – Кэмерон была раздражена и даже не пыталась скрыть этого.

После того, как он взял смех под контроль, Джон вытер глаза и покачал головой: «Я не смеюсь над вами, Кэм. Клянусь! Просто вы так похожи, когда сердитесь! Как мать, как дочь». – и он снова разразился смехом.

Кэмерон повернулась, чтобы посмотреть на Эллисон Лин, и почувствовала, что смотрит в зеркало. Её губы медленно изогнулись в улыбке, и Эллисон Лин сделала то же самое. Через некоторое время они обе широко улыбнулись: «Мы действительно похожи, мама, ты знаешь»? – Эллисон Лин признала, что её отец был прав, прежде чем тоже начала смеяться.

Кэмерон посмотрела на мужа и дочь, оба громко смеялись, и покачала головой. Но внезапно ей тоже захотелось рассмеяться, и вскоре уже все трое младших членов семьи Коннор хохотали вместе.

Несколько минут спустя после того, как все они снова стали серьёзными, Кэмерон обратила свои невероятно большие глаза на Джона: «Серьёзно. Почему мы никогда не думали об усыновлении другого ребёнка? Мы могли бы, понимаешь»?

Джон потёр лоб, пытаясь найти вескую причину, и не нашёл: «Я не знаю, Кэм. Нам просто не приходило в голову, что мы сможем».

«Ой, пожалуйста, ты ещё не слишком стар»! – Эллисон Лин подпрыгивала на диване, и она выглядела взволнованной идеей внезапно получить младшего, намного младшего брата: «Я бы всё равно хотела иметь младшего брата. Теперь я могла бы научить его, ну или её так многому! И... Я люблю детей»!

«Я не знаю»... – Джон ещё потирал лоб, слегка испугавшись энтузиазму, выказываемому его дочерью, и после того, как он посмотрел в огромные умоляющие глаза Кэмерон, он понял, что имеет дело не только с дочерью, но и с женой. Казалось, Кэмерон уже приняла решение, и его согласие было чем-то, чего она определённо ожидала. Кроме того, он точно знал, что у него нет шансов противостоять двум своим женщинам.

«Да, Джон. Ты ещё достаточно молод, и я... Ну, я тоже достаточно молода». – Кэмерон решила, что идея её дочери об усыновлении другого ребёнка была хорошей, и когда она решилась на что-то, это могло означать только одно... она это сделает.

«Ты серьёзно, не так ли»? – голос Джона был слегка взволнован, и когда он посмотрел на Кэмерон, он понял, что она была предельно серьёзна. Прямо как её дочь: «Тебе обязательно было приходить и забивать голову матери такими идеями»? – он пожаловался не совсем серьёзно и посмотрел на Эллисон Лин, которая просто улыбалась ему.

«Конечно! Ты видишь, как ей грустно, что я совсем взрослая. Почему бы тебе не помочь ей снова стать счастливой. Я знаю, как она была счастлива со мной. Ну, не всегда... Но часто»... – Эллисон Лин вспомнила те случаи, когда она переступала черту, а её мать этого не одобряла, и немного смущённо улыбнулась.

Кэмерон увидела, что Джона почти убедили, и решила использовать своё женское обаяние. В последние годы она научилась это делать и никогда не упускала возможности использовать свои качества для достижения целей. Она крепко обняла его, прислонила голову к его груди и посмотрела на него большими умоляющими глазами: «Я бы очень хотела ещё одного ребёнка, Джон. Правда»!

Эллисон Лин, точно зная, что делает её мать, и копируя её действия, прыгнула на другую сторону Джона и тоже обняла его, умоляюще глядя на него.

Подвергаясь воздействию двух идеальных щенячьих взглядов, Джон почувствовал, как его возможное сопротивление растаяло, как снег на солнце, и он глубоко вздохнул: «Я не уверен, что справлюсь с этой задачей сейчас. Я чувствую, словно мне сто лет».

«Но это не так! Тебе ещё нет сорока»! – возразила Кэмерон. Она не хотела указывать его точный возраст в годах, месяцах, днях, часах, минутах и секундах, как могла бы.

Джон не торопился и сделал вид, что тщательно обдумывает предложение: «Ты ведь знаешь, что нам снова придётся просить помощи у Джона Генри»? – посмотрев на жену, он увидел, что она кивнула.

«О боже, как я могу отказать таким убедительным созданиям, как вы двое»? – наконец он сдался, вздохнув, а его губы изогнулись в сияющей улыбке, которую он не смог подавить.

«Да, да»! – Эллисон Лин вскочила и подняла кулак в воздух: «У меня будет младший брат... Или сестра».

Кэмерон просияла и поцеловала Джона в щёку, прежде чем повернуться к дочери: «Не жди слишком многого, Эллисон Лин. Потребуется время, чтобы усыновить ребёнка. Может, месяцы, может, даже больше».

«Не имеет значения! Это произойдёт, и мне всё равно, произойдёт ли это сейчас или через год». – Эллисон Лин не позволила своей мрачной матери испортить её энтузиазм.

Джон, улыбаясь покачал головой: «Одному Богу известно, во что я влип на этот раз»...

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Эллисон Лин очень быстрыми шагами, почти бегом, вошла в лабораторию, где она всегда разговаривала с Джошуа. Она должна была сказать ему, что её родители усыновят ещё одного ребёнка, и она станет старшей сестрой. Она распахнула дверь и вбежала внутрь, не обращая внимания на то, что было за ней. Так получилось, что она врезалась прямо в кого-то перед собой. Тот едва не упал от удара маленькой, но очень энергичной Эллисон Лин.

«Чёрт побери! Вам обязательно стоять у меня на пути»? – она раздражённо пожаловалась, даже не взглянув на человека, которого чуть не уронила.

«Прошу прощения, мисс, за то, что стою прямо на вашем пути». – в ответ раздался явно весёлый, но приятный мужской голос, заставивший её наконец перевести взгляд на собеседника. Она никогда раньше не слышала этого голоса.

Когда её глаза наконец нашли мужчину, в которого она врезалась, она увидела красивого молодого человека, возможно, чуть старше двадцати, с тёмными коротко подстриженными волосами. И заметила его пронзительные голубые глаза, смотрящие на неё с лёгким намёком на веселье. Чисто выбритое лицо выглядело молодым, но не неопытным, а сильная челюсть чем-то напоминала отца. Его губы скривились в улыбке, и она заметила, что он, должно быть, был гораздо выше её, потому что ей приходилось смотреть вверх ему в глаза.

«Кто вы такой»?! – она выпалила, точно зная, что никогда раньше не видела этого человека.

«Ох, простите, я забыл представиться. Где мои манеры»? – насмешливый тон в его голосе ещё присутствовал, более выраженный, чем она могла бы желать». – меня зовут Эдвард Брайтон, я новый помощник Джона Генри».

«Да, точно»! – Эллисон Лин весело фыркнула, мгновенно забыв, что злится на мужчину.

«Что-то не так, Мисс»..? – бровь Эдварда была вопросительно поднята.

«Брайтон – это город в Англии, и мои родители были там некоторое время назад. Так... Твоя фамилия на самом деле Брайтон»? – Эллисон Лин допускала возможность, что он говорит ей правду.

«Определенно». – Эдвард кивнул, прежде чем продолжить: «Я часто получаю такие ответы, особенно дома в Великобритании, я часто это слышал».

Эллисон Лин решила, что этот парень ей не слишком нравится. Он был слишком высокомерен и слишком самоуверен на её вкус, и она сомневалась, что он когда-нибудь попадёт в список её друзей.

«А, Эллисон Лин, вот ты где». – Джон Генри вошёл в лабораторию и одарил её своей фирменной улыбкой, которая всё ещё заставляла её думать, что он не умеет скрывать, что он машина: «Вижу, ты уже познакомилась с моим новым помощником».

Эллисон Лин, повернувшись к Джону Генри, бросила взгляд на Эдварда, который стоял рядом и слегка высокомерно улыбался: «Если под твоим помощником ты подразумеваешь этого... Этого человека, то да, я с ним столкнулась».

«Ну, Мисс Эллисон Лин, теперь я чувствую себя оскорблённым. Я сказал вам, что сожалею, что встал у вас на пути, а также назвал своё имя. Что»... – он усмехнулся немного менее высокомерно, чем раньше: «... Это больше, чем сделали вы».

Джон Генри посмотрел на обоих людей, находящихся явно не в хороших отношениях, и его улыбка расширилась: «Я мог бы ожидать чего-то подобного».

«Что ты имеешь в виду»? – брови Эллисон Лин взлетели вверх по лбу.

«Вы очень похожи друг на друга. Оба очень самоуверенны, граничащие с высокомерием и не легко соглашающиеся, когда вы решаете, что вам что-то не нравится... Или кто-то».

«Вовсе нет»! – Эллисон Лин решительно возразила.

«Что? Не высокомерны и не упрямы»? – спросил Джон Генри, заметив, что его помощник решил, что сейчас не время отвечать почти кипящей молодой леди.

«Ни то, ни другое»! – Эллисон Лин уже начала выходить из себя.

«Ох, но я думаю, что это так. Возможно, не высокомерные, но упрямые»... – слова Джона Генри повисли в воздухе: «Твоя мать упряма, как бык, но ты даже превосходишь её».

«Невозможно! Никто не может быть более упрямым, чем моя мама, и ты это знаешь»! – Эллисон Лин медленно остывала, зная, что за словами Джона Генри скрывается доля правды.

Эдвард просто следил за разговором и даже не пытался принять в нём участие. Его глаза метались от Джона Генри к Эллисон Лин и обратно, а губы изогнулись в почти незаметной улыбке.

Джон Генри кивнул и, не отвечая на заявление Эллисон Лин, направился к множеству компьютеров.

Эллисон Лин взглянула на Эдварда, нахмурилась и последовала за Джоном Генри: «Что он здесь делает»?

«Я решил, что мне нужен помощник в одном из моих проектов. Ну, мы с Джошуа решили. Нам нужна помощь, и Эдвард пришёл с лучшими рекомендациями».

«Откуда? Я не думаю, что он сделал много до этого. Он слишком молод». – Эллисон Лин пренебрежительно скривила нос.

«Вот тут ты ошибаешься, Эллисон Лин. Он закончил учебу в МТИ[[3]](#footnote-3) и специализируется в области мехатроники. Именно тот, кто нужен, чтобы помочь нам». – Джон Генри остановился и посмотрел на Эллисон Лин: «Он расширяет наши знания, используя человеческий инстинкт и контрлогику. Иногда лучше полагаться на инстинкт, а этого нет ни у Джошуа, ни у меня».

Глаза Эллисон Лин расширились. *Это значит, что он знает, что Джон Генри и Джошуа - ИИ?* Она посмотрела на Джона Генри, стараясь, чтобы Эдвард её не видел, и вопросительно подняла брови, поворачивая глаза в сторону нового помощника.

Джон Генри увидел её взгляд и через некоторое время правильно истолковал это: «Да, Эллисон Лин, он знает, что я машина, а Джошуа – искусственный интеллект».

«Но»... – Эллисон Лин беспомощно пожала плечами: «Мы были так осторожны, чтобы не придать это известности, и теперь ты говоришь это сам кому-то, кого ты даже не знаешь»... – она замолчала и рассердилась, что Джон Генри мог так легко доверять кому-то, кого он только что встретил.

«Ох, но я действительно знаю Эдварда». – Джон Генри возразил: «Ещё месяц назад он занимался разработкой Джошуа».

«Он»? – Эллисон Лин не могла поверить в то, что говорил ей Джон Генри.

Эдвард решил, что пришло время напомнить им обоим, что он ещё здесь: «Если позволите объяснить, Мисс Эллисон Лин. Я работал над проектом разработки искусственного интеллекта почти два года, прежде чем Джон Генри связался со мной, и я хорошо осведомлён, что Джошуа – искусственный интеллект». – он быстро взглянул на Джона Генри: «Я понятия не имел, что могут быть машины настолько продвинутые, как Джон Генри, но это именно то, что я пытался сделать, поэтому я не думал очень долго, когда мне предложили работу здесь. Конечно, я не знал, что буду работать на машины, но после того, как мне сказали правду, у меня не было проблем с адаптацией к этому факту. Я действительно взволнован, работая над такими передовыми технологиями, невообразимыми там, откуда я пришёл».

Эллисон Лин заметила, что Эдвард был далёк от своего высокомерного стиля, когда он объяснял ей, как он пришёл работать в корпорацию «Зейра». Его глаза сияли, и было видно, что ему очень нравится эта работа.

Эдвард почувствовал себя немного неловко в этой внезапной тишине, поэтому он спросил Эллисон Лин: «Надеюсь, я не слишком груб, но мне бы очень хотелось узнать ваше полное имя. Если это не секрет».

Эллисон Лин улыбнулась впервые с тех пор, как столкнулась с Эдвардом: «Нет, это определённо не секрет. Я Эллисон Лин Коннор, дочь Джона и Кэмерон Коннор».

Выражение лица Эдварда ясно показывало, что он был ошеломлён тем фактом, что он разговаривал с дочерью двух людей, о которых он так много слышал от Джона Генри и Джошуа: «Джон и Кэмерон Коннор»?

Эллисон Лин странно посмотрела на него: «Я не знала, что есть ещё Джон и Кэмерон Коннор».

«Прости»! – Эдвард теперь явно выглядел смущённым и смотрел вниз.

*Ты больше не такой самонадеянный, да?* Эллисон Лин на мгновение задумалась и улыбнулась: «Приятно видеть, что ты сожалеешь. Возможно, ты не безнадёжен».

На этот раз Эдвард решил промолчать, хотя ему пришлось прикусить язык, чтобы не ответить резко. Он достаточно слышал об этой молодой девушке, чтобы сдержаться. Не говоря уже о том, что он знал, как оберегают Джон и Кэмерон свою дочь.

Джон Генри смотрел на обоих без эмоций на лице, и когда они замолчали, он спросил Эллисон Лин: «Полагаю, ты пришла поговорить с Джошуа, верно»?

Эллисон Лин кивнула и повернулась к экрану: «Он проснулся»? – затем она повернула голову и краем глаза посмотрела на Джона Генри: «Думаю, позже нам придётся мило и долго поговорить. Наедине»! – она бросила быстрый взгляд на Эдварда, прежде чем вернуться к экрану.

«Я его сейчас разбужу. Мы делали некоторое обслуживание и должны были выключить его на время. Иначе мы рисковали причинить ему вред. А это последнее, чего мы хотим».

Эдвард смотрел вслед Эллисон Лин, которая в этот момент явно забыла о нём, сосредоточившись на Джошуа и решительно направившись к большому экрану. Он не мог не отметить, что девушка была настоящей красавицей, но больше всего его впечатлило то, как она противостояла ему, когда он пытался вести себя высокомерно. *Это та девушка, которую нельзя обмануть и которая не купится ни на какое дерьмо. Интересно, а её родители такие же?*

**Глава 20.**

**Эллисон Лин 17 лет**

Улыбаясь своей жуткой улыбкой, Джон Генри стащил простыню с каталки и показал мужское тело. Оно выглядело лет на 20, имело каштановые волосы и выглядело достаточно приятно.

Эллисон Лин сузила глаза и решительно шагнула к телу. Через несколько секунд она широко улыбнулась и повернулась к Джону Генри и Эдварду. На их лицах было написано предвкушение, и после того, как они увидели её улыбающееся лицо, оба выглядели облегчённо: «Так это твой секретный проект, Джон Генри? Вы работали над этим телом последние два года и сумели сохранить это в секрете. Как получилось, что моя мама ничего не знала об этом проекте? И как это возможно, что вам потребовалось так много времени, чтобы закончить его»?

Эдвард лукаво улыбнулся ей, прежде чем ответить: «Ну, у нас определённо были проблемы, скрывая это от твоей матери и отца. Но Джошуа и миссис Уивер помогли нам. Что касается того, что нам потребовалось много времени на его создание... Не было технологий для обработки частей эндоскелета, и у нас возникло много проблем с тем, чтобы органическое покрытие выглядело как натуральная кожа».

«Значит, Кэтрин тоже об этом знала»? – Эллисон Лин нахмурилась: «Я не уверена, понравится ли это моим маме и папе. Вообще-то, я думаю, они немного разозлятся, что вы скрывали это от них. Затем она снова повернулась к телу на каталке: «Хорошо, значит, вы сделали тело. Но что насчёт чипа»?

Улыбка Эдварда стала шире: «У нас есть и чип. Он может быть не таким продвинутым, как у твоей матери, но он будет работать какое-то время. И это сделает Джошуа мобильным, но есть ограничения для его роста».

Джон Генри кивнул: «Правильно. Мы усовершенствуем чип. На данный момент мы разработали конфигурацию из трёх чипов, все три работают совместно, чтобы достичь удовлетворительных возможностей обработки данных для ИИ». – он подошёл к шкафу рядом с каталкой и открыл ящик. Через секунду он достал чип и показал его Эллисон Лин: «Три таких чипа сделают Джошуа мобильным на некоторое время. Но когда он начнёт расти быстрее, нам придётся разработать и изготовить более мощные. Я уверен, что мы сможем это сделать».

Эллисон Лин долго смотрела на тело: «Как вы сделали органическое покрытие для него»?

Джон Генри, казалось, был смущён в течение доли секунды, прежде чем он восстановил своё пустое выражение лица: «Мы создали его на основе ткани Кэмерон».

Эллисон Лин открыла рот и уставилась на Джона Генри: «Но... Но вы сказали, что она ничего не знает об этом проекте! Как вы заставили её дать вам образец её ткани»?

«Ну, вообще-то, мы не спрашивали»... – Джон Генри был прерван громким хлопком двери, которая распахнулась и врезалась в стену. Поэтому никто не заметил Эдварда, который удивлённо посмотрел на Джона Генри. Было ясно, что он понятия не имел, что они делают что-то без одобрения Кэмерон.

«Так, что это за секретный проект? Ты прекрасно знаешь, что я ненавижу сюрпризы»! – Кэмерон была явно рассержена, когда ворвалась в комнату, и по её лицу было видно, что её не очень-то веселит тот факт, что она должна прийти сюда и увидеть «что-то». Джон последовал за ней и, увидев свою дочь, закатил глаза и вздохнул.

Прежде чем кто-либо успел ответить, она заметила тело на каталке и нахмурилась: «Что это такое? Тело для Джошуа»? – затем она просияла и повернулась к Джону Генри: «Значит, вам действительно удалось конструировать для него тело». – это был не вопрос, это было утверждение.

«Да, это так». – Джон Генри выглядел самодовольным и даже немного гордым.

Кэмерон подошла ближе, чтобы осмотреть тело, и она коснулась его предплечья.

Джон хихикнул при этом зрелище, а когда Эллисон Лин бросила на него любопытный взгляд, покачал головой: «Твоя мать – такое тактильное существо. Ей нужно потрогать и проверить всё новое, нужно просканировать его и узнать всё, что можно».

Кэмерон нахмурилась, услышав его слова, но продолжила сканирование тела. Чем дольше она его сканировала, тем темнее становилось её лицо. Через минуту она закончила исследование и повернулась к Джону Генри: «Это тело – точная копия моего. Ткань точно такая же, как у меня. Как такое возможно»? – её голос был ровным, но в нём была явная угроза.

Эллисон Лин вздохнула и повернулась к отцу, который недоуменно смотрел на жену: «Джон Генри сказал мне, что они взяли мамины ткани в качестве образца. Я сказала ему, что она не будет в восторге от этого»...

Джон кивнул, не отрывая глаз от тёмного лица жены, которая сделала шаг навстречу Джону Генри. Он также заметил, как Эдвард осторожно сделал шаг назад и увеличил разрыв между ним и явно злившейся Кэмерон.

«Джон Генри, объясни, почему это тело – копия моего и почему его покрытие – копия моих тканей. Я никогда не давала тебе своего согласия на это. Что касается моей памяти, а она служит мне идеально, ты никогда не просил меня дать тебе какие-либо подробности или схемы».

Джон Генри стоял неподвижно, не понимая, почему Кэмерон ведёт себя так странно: «Я использовал эту возможность, когда мы делали модернизацию твоего шасси, полностью просканировав твою конструкцию. Я также взял образец твоего органического покрытия».

«Зачем ты это сделал»? – голос Кэмерон становился тише, но всё более угрожающим. Она сузила глаза, и Джон заметил, что её левый кулак начал быстро сжиматься и разжиматься. Он в смятении покачал головой. *Я не видел этого глюка больше пятнадцати лет. Должно быть, она очень разозлилась.*

«Я подумал, что было бы неплохо иметь точные данные о твоём шасси и ткани на случай, если тебе понадобится ремонт». – Джон Генри с любопытством посмотрел на Кэмерон.

Кэмерон заставила себя помолчать несколько мгновений, прежде чем кивнуть: «Я это прекрасно понимаю. Возможно, я не в восторге от этого, но я понимаю. Но»... – она сделала паузу, и Джон уже думал, что она не будет продолжать, когда она снова заговорила: «Но я никогда не давала тебе на это разрешения. И я определённо не давала тебе разрешения копировать моё тело и мои живые ткани. Ты должен был спросить»! – с этими словами она повернулась на каблуках и выбежала из комнаты, не обращая внимания на свою семью.

После того как она покинула комнату, на мгновение воцарилось неловкое молчание, прежде чем Джон Генри невинно спросил: «Почему она так рассердилась? Я просто делал всё, что мог».

Джон кивнул и глубоко вздохнул: «Мы понимаем, Джон Генри. Однако ты перешёл черту. Ты вторгся в её личную жизнь. Возможно, раньше у неё не было чувства личного пространства, но за те годы, что мы вместе, оно у неё появилось. Взять её данные и даже образец ткани, чтобы создать другое тело – это то, на что она должна дать согласие. Так что»... – пожав плечами, Джон посмотрел на Эллисон Лин: «Думаю, нам лучше пойти за твоей мамой. Думаю, ей нужно будет на ком-то выместить свой гнев, и будет лучше, если мы попадём под раздачу, а не кто-то другой».

Эллисон Лин кивнула и повернулась, чтобы последовать за отцом, который уже выходил из комнаты. Но, прежде чем выйти, она повернулась к Джону Генри: «Я считаю, что ты поставил себя в очень плохое положение. Если я что-то знаю о своей матери, она будет злиться на тебя довольно долго». – она покачала головой, как будто не верила, что Джон Генри сделал это и ушла.

Джон Генри задумался, а потом повернулся к Эдварду, который всё время пытался казаться невидимым: «Я считаю, что совершил ошибку».

Эдвард кивнул: «Точно». – он сделал паузу, прежде чем продолжить: «Я был уверен, что ты попросил у миссис Коннор её согласия, прежде чем копировать структуру и ткани». – он задумчиво посмотрел на экран, где появилось лицо Джошуа.

«Как мы собираемся решить эту проблему? Я не знал об этих фактах. И теперь кажется, что мы все были заодно». – он не выглядел оскорблённым, но ему пришлось констатировать факты. Сухо и прямо – как и положено ИИ, пока их не «испортили» люди.

Джон Генри покачал головой: «Понятия не имею. Думаю, нам придётся подождать, пока Кэмерон успокоится, а потом попытаться всё объяснить».

Эдвард и Джошуа кивнули, один лично, другой на изображении: «Ну, теперь мне придётся оставить вас на весь день. Есть кое-что очень срочное, о чём я должен позаботиться». – Эдвард внезапно, казалось, заторопился покинуть двух ИИ. Ни Джон Генри, ни Джошуа ничего не имели против этого, и он оставил их.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

После того, как он покинул комнату, Эдвард поспешил вдоль коридора, пока не добрался до своей лаборатории. Оказавшись там, он быстро потянулся к телефону и набрал номер.

«Я сожалею о том, что сделал Джон Генри. Я действительно понятия не имел». – Дождавшись ответа от человека на другом конце линии, он закивал.

«Конечно, я уже сказал ему, и, думаю, он понимает, что совершил серьёзную ошибку, не спросив одобрения твоей матери. Посмотрим, что я смогу сделать. Пока».

Он положил телефон на стол и вздохнул. У него будут серьёзные разговоры... С Джоном Генри, с Эллисон Лин, с Кэтрин Уивер и, возможно, с Кэмерон Коннор. И последнюю он боялся больше всего. Можно сказать, что он уважал красивого киборга больше, чем кто-либо другой; он мог даже немного бояться её, хотя она выглядела как хрупкая молодая девушка. Но внешность может быть обманчивой.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Это был Эдвард»? – Джон повернулся к Эллисон Лин, которая только что положила трубку. Кэмерон взяла их машину, и ему пришлось одолжить её у корпорации «Зейра», чтобы вернуться домой, а Эллисон Лин сидела рядом с ним, погружённая в свои мысли. По крайней мере, так казалось.

«Да. Он собирается дать понять Джону Генри, что тот определённо перешёл черту». – она вздохнула и покачала головой: «Иногда я задаюсь вопросом, насколько неуклюжим может быть Джон Генри. Он намного хуже мамы в социальных вопросах. Как такое возможно»?

Джон усмехнулся и ответил: «Я думаю, проблема заключается в том, что он почти никогда не покидает здание «Зейра». Его опыт общения с людьми очень ограничен, в то время как твоя мать живёт среди людей почти всю свою жизнь. Ну, по крайней мере, с тех пор, как она вернулась во времени и даже раньше, после того, как присоединилась к сопротивлению. Она всегда была вынуждена приспосабливаться к людям и ей приходилось общаться с разными людьми. Так что ей действительно пришлось развиться гораздо дальше, чем её первоначальная программа, что сделало её почти неотличимой от человека».

Эллисон Лин задумчиво кивнула: «Наверное, ты прав».

Джон вдруг лукаво улыбнулся дочери: «А как у вас с Эдвардом обстоят дела? Что нового»?

Эллисон Лин играла в неведение и посмотрела на отца большими глазами: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду».

Ухмылка Джона стала ещё шире, и он опустил солнцезащитный экран перед Эллисон Лин, чтобы показать ей её лицо в зеркале.

Когда Эллисон Лин посмотрела в маленькое косметическое зеркальце, она заметила покрасневшие щёки. *Вот чёрт! Я должна научиться контролировать своё смущение!* Она повернулась к боковому окну, чтобы скрыть покрасневшее лицо.

Джон улыбнулся и молча покачал головой, понимая, что его дочери трудно признать, что между ней и Эдвардом что-то происходит. Он вспомнил, как несколько лет назад она чувствовала влечение к Марку, и позже, когда она была постоянно в компании Джошуа. Увидев её отражение в окне, он решил не настаивать далее и сменил тему: «Я считаю, что нам предстоит довольно сложная работа по успокоению твоей мамы. Прошло много лет с тех пор, как я видел её такой расстроенной».

Эллисон Лин поняла, что её отец видел её насквозь, а также поняла, что он отпустил эту тему, чтобы не смущать её ещё больше. И она была благодарна ему за заботу и понимание: «Я никогда раньше не видела её такой взбешённой».

«Что ж, поедем домой и посмотрим правде в глаза. Хотя мы не сделали ничего плохого»... – Джон позволил концу фразы повиснуть в воздухе и устремил взгляд на дорогу.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Кэмерон была расстроена. Нет, расстроена было слишком слабое выражение. Она была в ярости! Впервые с тех пор, как она пришла из будущего, она чувствовала себя оскорблённой в такой степени. Её кулаки неудержимо сжимались и разжимались, и она сжимала зубы с такой силой, что они бы уже сломались, будь она человеческой женщиной.

Дверь в их особняк открылась, и она услышала голоса Джона и Эллисон Лин. Она очень любила их обоих, но в этот момент ей пришлось взять себя в руки, чтобы не наброситься на них. Они не сделали ничего плохого, но они были под рукой. Сара и Дерек были в своей комнате, и её муж и дочь были единственными, на кого она могла сорваться.

Медленные шаги приблизились к комнате, где Кэмерон пыталась успокоиться. С очень небольшим успехом на данный момент: «Мама»? – робкий вопрос Эллисон Лин внезапно прорвал плотину, и Кэмерон с горящими глазами повернулась к своей семье.

«Как он посмел так поступить? Как он мог подумать, что я соглашусь с его действиями»? – Кэмерон не кричала, она даже не говорила вслух, но в её глазах был лёд, когда она смотрела на Джона и Эллисон Лин: «Простите, я знаю, что вы не имеете к этому никакого отношения»...

Джон вдруг понял, что ей нужно, и быстро преодолел пропасть между ними, заключив её в крепкие объятия.

Сперва Кэмерон напряглась, но потом внезапно всё напряжение исчезло, и она обняла Джона, хотя и так сильно, что он застонал и молился, чтобы у него не было переломов от его сильной жены. Эллисон Лин присоединилась к ним и обняла свою мать. Они стояли там несколько минут, не разговаривая и гнев Кэмерон медленно рассеивался. Она даже близко не была к тому, чтобы пролить слезу; однако она знала, что, если Джон Генри будет здесь в данный момент, у неё будут проблемы, чтобы не показать ему физически, насколько она сердита на него.

«Я не буду разговаривать с Джоном Генри по крайней мере неделю. И ему придётся извиниться за то, что он сделал»! – голос Кэмерон был ровным, безэмоциональным, но всё ещё отчётливо ледяным и стальным.

«Я понимаю Кэм, и всё в порядке. Я сам очень зол, и ему будет трудно справиться с двумя разгневанными Коннорами». – Джон сказал это не для того, чтобы утешить Кэмерон, а для того, чтобы выплеснуть свой собственный гнев из-за поступка Джона Генри.

«Тремя чертовски взбешёнными Коннорами»! – Эллисон Лин вмешалась.

Кэмерон откинулась из объятий и бросила на дочь хмурящийся взгляд: «Язык, Эллисон, Лин»!

Эллисон Лин пожала плечами и через некоторое время ответила: «Думаю, я просто выразила то, что мы все чувствуем в данный момент. Я знаю, что папа использовал бы ещё более сильные слова, если бы не ты».

Джон вдруг слегка покраснел и бросил на дочь раздражённый взгляд. Увидев её улыбку, он повернулся к жене: «Всё не так, как она сказала. Я бы не стал использовать»...

Он был прерван Кэмерон, которая уже забыла, что она была в ярости всего несколько минут назад: «Ты считаешь меня глупой, Джон Коннор»?

«Нет, с чего бы мне думать такую чушь? Я знаю, что ты самый умный человек на планете».

«Подхалимство не спасёт тебя. Я не раз слышала, как ты произносишь слова, о существовании которых наша дочь даже не должна знать. Так что даже не пытайся». – прекрасный киборг уже иронично улыбалась, глядя на мужа.

Джон вдруг выпустил жену и пошёл к лестнице на верхний этаж: «Одну минуту, пожалуйста». – и он поспешно исчез, поднявшись по лестнице.

«Куда это он собрался»? – Эллисон Лин растерянно посмотрела на мать.

Кэмерон догадывалась, куда направляется Джон, но не была уверена и не хотела строить гипотезы о том, чего она ожидает от мужа. Поэтому она остановилась на нейтральном ответе: «Сейчас посмотрим».

Мать и дочь обнявшись стояли молча почти минуту.

Быстрые шаги с верхнего этажа и странный урчащий звук открыли Кэмерон, что происходит, и её лицо озарилось красивой улыбкой. Она выпустила Эллисон Лин и повернулась к лестнице, ожидая, когда её муж спустится.

Через несколько мгновений они увидели, как он спускается по лестнице с маленьким ребёнком на руках. Ребёнок, очевидно, был в хорошем настроении, потому что агукал в сторону Джона, и его ручки метались, пытаясь дотянуться до волос на голове Джона.

«Кто-то хочет, чтобы его обняла мама. Она всё ещё сердится или крепко обнимет своего мальчика»? – Джон улыбнулся Кэмерон и в одно мгновение понял, что она более чем готова забрать у него маленького мальчика.

Как только мальчик заметил, куда его несут, он обернулся, и как только его глаза нашли Кэмерон, он громко завизжал и попытался прыгнуть с рук Джона в руки девушки-киборга.

Кэмерон протянула руки к большому и маленькому парню и улыбнулась от уха до уха. Как только Джон с мальчиком на руках подошёл к ним, она взяла ребёнка из его рук и прижала к груди. Обе крошечные ручки мальчика тут же были на её шее, и вцепились в волосы Кэмерон, как будто от этого зависела его жизнь.

«Тебе было одиноко, Дэвид? Ты скучал по мне»? – Кэмерон ворковала с мальчиком и получила счастливый смех, в сочетании с агуканьем в ответ. Внезапно мальчик наклонился вперёд и поцеловал её в щёку.

Эллисон Лин улыбнулась, а затем повернулась к отцу: «Я ничего не понимаю. Она любит его так сильно, и всё же она не пошла к нему сразу после возвращения домой». – покачав головой, она также явно выразила своё смущение тем, что Кэмерон давно не ходила к её младшему брату.

«Она была так зла, что боялась причинить ему боль. Ты знаешь, что тебе тоже нужно несколько минут прийти в себя, когда ты очень зла и будешь сожалеть, если сделаешь или скажешь что-то в запале плохое тем, кого ты любишь».

«Да, наверное, ты прав». – Эллисон Лин внезапно поняла, что её мать никогда не простит себя, если она будет груба со своим мальчиком, с её младшим братом, который стал частью их семьи около месяца назад.

Внезапно раздался звонок в дверь, и Джон, и Эллисон Лин вопросительно посмотрели друг на друга. Кэмерон проигнорировала звонок, потому что была слишком занята разговором со своим маленьким мальчиком. Поэтому Эллисон Лин решила пойти к двери и впустить посетителей или отослать их.

Через несколько мгновений она вернулась, её лицо было совершенно раскрасневшимся, и когда Джон открыл рот, чтобы спросить, почему она так смущена, он увидел Эдварда, входящего в комнату всего в нескольких шагах сзади Эллисон Лин. Но, мгновенно вспомнив разговор с дочерью в машине по дороге домой, он только усмехнулся и покачал головой: «Что привело тебя сюда, Эдвард»?

Эдвард выглядел очень смущённым, но Джон не мог определить причину этого. Хотя он вполне нормально принял молодого чудака, Кэмерон вдруг посмотрела на него почти убийственными глазами. Очевидно, Джон был не единственным, кто заметил это, потому что Эдвард выглядел ещё более смущённым, если это вообще было возможно, прежде чем заговорить: «Я пришёл извиниться за то, что сделал Джон Генри. Я понимаю, что это больше, чем промах, и я также пытался дать ему это понять. Боюсь, что, когда речь заходит о тонкости и социальном поведении, ему серьёзно не хватает необходимых навыков. Он объяснил мне, что даже не понимает, что может перейти черту своими действиями».

Взгляд Кэмерон смягчился, пока Эдвард тихо говорил. Она видела, даже не прикасаясь к нему, что он говорит правду и что он совершенно искренен в своих извинениях. Кроме того... Держа Дэвида на руках, она почти полностью успокоилась и вдруг спросила себя, не слишком ли остро реагирует. Поэтому она решила успокоить молодого человека и прервала его, прежде чем он смог продолжить говорить: «Я понимаю это, Эдвард. Я сама знаю, как трудно мне было понять эту человеческую потребность в личном пространстве и такте. У Джона Генри почти нет опыта, пока я живу среди людей почти всё своё существование. Я не могу сказать, что я в порядке после того, что он сделал, но я могу понять его, и если это заставит его понять что-то больше о том, как работает человеческое общество, тогда у этого был хотя бы один положительный результат».

«Облегчение Эдварда было очевидным: «Значит, вы не сердитесь на меня»? – неуверенно, почти робко прозвучал его голос, в то время как его рука подсознательно нашла руку Эллисон Лин.

Кэмерон не пропустила их сплетение рук и внутренне улыбнулась, оставаясь бесстрастной снаружи: «На самом деле я рассматривала возможность того, что ты заодно с Джоном Генри. Тем не менее, я не думаю, что ты знал что-нибудь о том, что он не спросил меня. Я права»? – даже если это был вопрос, это больше походило на утверждение.

Эдвард быстро закивал: «Совершенно верно, мэм! Если бы я знал это раньше, я бы его наверняка»...

«Ну, в это я уж точно не поверю». – Эллисон Лин рассмеялась, и её глаза сверкнули. Рука Эдварда в её руке казалась горячей. Даже очень горячей.

«Почему»? – Эдвард в замешательстве нахмурился.

«Потому что тебя даже не было здесь, когда это случилось. Следовательно, ты не смог бы предотвратить что-то, если ты даже не присутствовали в то время, когда это произошло». – Эллисон Лин широко улыбнулась и вдруг потянулась к Эдварду и поцеловала его в щёку. Как только она это сделала, до неё дошло, что она только что сделала, и она поспешно отстранилась, покраснев в насыщенный красный цвет.

Джон раздражённо покачал головой: «Ну, это то, что я определённо не хочу видеть»!

Тихое хихиканье Кэмерон помешало ему говорить дальше, и он отвернулся от молодой пары, старающейся быть невидимой, чтобы посмотреть на жену, но она лишь широко улыбнулась ему. Даже Дэвид восторженно захихикал, не понимая, что произошло. Он просто наслаждался внезапной непринуждённой атмосферой и очевидным счастьем своей матери: «Что»?

Кэмерон взяла под контроль своё хихиканье и просто закатила глаза, прежде чем разразиться новой волной счастливого смеха.

А потом до Джона дошло. Он закрыл глаза рукой, как будто смущённый, и недоверчиво покачал головой: «О Боже, я превращаюсь в свою мать»!

Кэмерон кивнула. Несколько лет назад, когда их отношения с Джоном были ещё в самом начале, Сара часто реагировала на их нежные прикосновения и поцелуи, как это теперь делал Джон.

Эллисон Лин смотрела то на отца, то на мать, слегка озадаченная, мгновенно забыв, что она, должна быть смущена, но прежде, чем она смогла что-либо спросить, Джон посмотрел на неё: «Не спрашивай, Элли. Просто... Не спрашивай»! – и ей пришло в голову, что это должно быть произошло задолго до её рождения.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«Мне очень стыдно за то, что я сделал, и я глубоко сожалею об этом». – слова Джона Генри звучали так, будто он выучил их наизусть, но на его лице было искреннее сожаление.

Кэмерон всё ещё злилась на него, но понимала и, наконец, результат его ошибочных действий был позитивным: «Я всё ещё злюсь на тебя, Джон Генри. Но я понимаю тебя и прощаю. Просто пообещай мне никогда больше не делать ничего подобного. Ни с кем, не только со мной»!

Джон Генри торжественно кивнул, радуясь, что Кэмерон, очевидно, не затаила на него обиду: «Спасибо тебе». – затем он повернулся к телу, лежащему на каталке: «Теперь вставим чипы»?

Все в комнате, а их было немало: Джон, Кэмерон, Эллисон Лин, Эдвард, Джон Генри, Кэтрин Уивер, Саванна Уивер и даже Дэнни Дайсон, выглядели взволнованными. Это был заключительный акт превращения Джошуа, который стал другом всех присутствующих, в мобильного.

«Разумеется. Я предлагаю Эллисон Лин и Саванне сделать это». – Джон улыбнулся девушкам, которые обе покраснели, Саванна гораздо больше, чем Эллисон Лин. Было совершенно очевидно, что Саванна очень любила Джошуа так же, как раньше казалось, что Эллисон Лин влюбилась в ИИ. До того, как она встретилась и поначалу яростно воевала с Эдвардом. Он покачал головой, думая о том, как это казалось невозможным для двух людей, которые даже в начале не могли сосуществовать в одной комнате и как это медленно превратилось во что-то совершенно противоположное.

Джон Генри на секунду растерялся, но потом улыбнулся девушкам: «Конечно, почему бы и нет. Вы его лучшие друзья, и это правильно, что вы приведёте его в этот мир».

Девушки обменялись взглядами и кивнули, прежде чем шагнуть к телу. Им потребовалось всего несколько мгновений, чтобы вставить чипы в соответствующие гнёзда и закрыть их защитными крышками. После того, как они разгладили кожу над ними, глаза тела, в котором теперь находилась личность Джошуа, открылись.

Несмотря на то, что все были готовы к пробуждению, всё же было немного недоверия, и Джон мог видеть, что руки Кэтрин были сформированы как острые лезвия. Он приподнял бровь и вопросительно посмотрел на терминатора из жидкого металла.

Кэтрин заметила его взгляд и просто пожала плечами, словно пытаясь сказать, что это простая мера предосторожности, если что-то пойдёт не так.

Джон слегка кивнул ей, прежде чем повернуться к Джошуа, который уже сидел на каталке, готовясь встать. Как только он встал на ноги, он споткнулся и опрокинул стул, едва удерживаясь в вертикальном положении. Он схватился за стойку в непосредственной близости, чтобы стабилизироваться.

Джон не мог сдержать улыбки, едва заметной, когда повернулся к Кэмерон: «Ты была так же неуклюжа в первый раз»?

Кэмерон бросила на него пустой взгляд на несколько секунд, прежде чем ответить: «Не спрашивай! Я сломала половину лабораторного оборудования, прежде чем смогла контролировать тело. Он совсем не плох»! – уголки её губ едва приподнялись, но глаза почти танцевали от смеха.

Джон широко улыбнулся и обнял Кэмерон за талию: «Я даже представить не могу, что ты могла быть такой неуклюжей. Ты самый изящный человек, которого я когда-либо встречал».

«Ну, все изменилось». – Кэмерон улыбнулась ему, прежде чем повернуться к Джошуа, который теперь стоял сам по себе, в то время как Эллисон Лин и Саванна окружили его, выглядя словно наседки, следя за всем, что он делал: «Но тогда у меня не было такой помощи».

**КОНЕЦ**

**Эпилог от переводчика**

Вот мы и подошли к финалу. Судя по комментариям автора, по общей логики фанфика и по незавершённому статусу, планировалось завершить историю 21 главой. Почему последняя глава не была дописана и как планировалось завершать историю мы скорее всего уже никогда не узнаем, т.к. последнее обновление вносилось автором в 2016 году. Из общих соображений можно предположить, что история должна была закончиться 18-летием Эллисон Лин, где мы должны были бы попрощаться со всеми основными персонажами серии. Но вышло иначе. Тем не менее, 20 глава оставляет читателя на вполне себе удачном месте, когда главные герои привносят новую жизнь в мир, а венчает всё финальный диалог Джона и Кэмерон, который удачно подводит черту не только под этой историей, но и под всей серией «Каникулы» в целом. «*Всё изменилось*». Так что по итогу мы получили большую цельную историю, посвящённую героям любимого сериала, пусть и изложенную в несколько альтернативном по духу виде, но от того не менее интересную. Было невероятно приятно читать и переводить эту литературную серию и надеюсь, что такое же удовольствие получат всё новые и новые читатели. Всем спасибо!

1. **SeaWorld** – это сеть морских парков млекопитающих в Соединённых Штатах, океанариумы, тематические парки животных и реабилитационные центры, принадлежащие SeaWorld Entertainment. [↑](#footnote-ref-1)
2. ***London eye*** *— крупнейшее колесо обозрения в Европе и одно из крупнейших в мире, расположенное в лондонском районе Ламбет на южном берегу Темзы. С высоты 135 метров открывается вид практически на весь Лондон и его окрестности на расстоянии до 40 километров при солнечной погоде.* [↑](#footnote-ref-2)
3. **Массачу́сетский технологи́ческий институ́т** (МТИ, англ. Massachusetts Institute of Technology, MIT) — университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США. Одно из самых престижных технических учебных заведений США и мира. [↑](#footnote-ref-3)