**ГЛАВА 24: «АФРИКАНСКИЙ РОГ»[[1]](#footnote-1)**



***ДЖИБУТИ***

**Воскресенье, 14 декабря 2008 года, 16:12**

**Фуншал, Мадейра**

Махеш Бохари стоял на пирсе и смотрел на море.

— По-прежнему никаких новостей о том, что случилось с ДеВухтом и его кораблём? — спросил Абдул Аль Хани, стоя рядом с ним.

— Нет, — ответил Бохари, — никаких новостей. Власти ничего не знают, а ночью были сбои в системе, так что они не заметили, как он пропал. «Барракуда» исчезла с лица земли. Ни сигнала, ни записи на радаре. И теперь сокровище нам не достать.

- Вы думаете, он струсил и сбежал?

— Я не знаю. Может, он и струсил, может, он направил свою лодку на скалу, и она затонула. Мы можем только догадываться. Я уверен, что он где-нибудь снова появится, и тогда мы его допросим. Я не люблю проигрывать.

«Мы не должны быть связаны с этим. У моей семьи и у меня и так достаточно проблем из-за моего покойного брата и его деятельности».

«Никто, кроме ДеВухта, не знает, что я его финансировал. И никто, кроме меня, не знает, что вы мой партнёр. Я буду хранить молчание и рекомендую вам сделать то же самое».

«И всё же… потерять таким образом пять миллионов долларов больно».

«Да… но ненадолго. Больше всего меня ранит то, что теперь Кэтрин Уивер и Айзек Сирко получат прибыль от всего этого. Их репутация в глазах общественности сильно вырастет. Чёртовы филантропы…»

— Подождите, что? — спросил Аль Хани. — Айзек Сирко?

"Да... Вы знаете его?"

— Не лично… но мой брат встречался с ним незадолго до своей смерти. Он был невысокого мнения о Сирко. Он говорил, что тот был прожигателем жизни, к которому никто не относился с уважением. У нас с отцом всегда было ощущение, что он мог быть как-то причастен к смерти моего брата и падению Калибы.

— Что вы хотите этим сказать, господин Аль Хани?

— Я говорю, что, может быть, нам всё-таки стоит расследовать, что здесь произошло на самом деле.

«Тогда, может быть, нам стоит работать вместе не только на деловом уровне. Похоже, у нас одна и та же проблема: Айзек Сирко и Кэтрин Уивер».

— Вы предлагаете сотрудничество, Бохари?

«Давайте начнём с обмена информацией для взаимной выгоды. Возможно, мы сможем помочь друг другу».

«Вы, конечно, в курсе, что я потерял свою информационную сеть в Соединённых Штатах с тех пор, как деятельность моего брата там была раскрыта.

— О, я уверен, что мы можем вам в этом помочь. У нас повсюду есть свои люди, и Кэтрин Уивер уже давно у нас на заметке — с тех пор, как стало известно о её причастности к раскрытию Теневого Совета.

— Но я полагаю, вы не готовы просто так поделиться информацией о ней, не так ли?

"Конечно, услуга за услугу".

"Чего вы хотите?"

— Две вещи. Во-первых, мы искали замену вашему брату в качестве члена Общества 51. Вы были бы отличным кандидатом с вашими связями. После смерти вашего брата вы станете наследником престола, когда умрёт ваш отец.

— Хм-м-м… Я не уверен, что хочу быть членом вашего эксклюзивного клуба — особенно когда мне когда-нибудь придётся представлять свою страну.

«Я уверен, что мы сможем что-нибудь придумать. Мы не мафия, вы можете присоединиться и снова уйти, если решите это сделать».

- А что во-вторых?

«Мы бы хотели, чтобы в вашей стране был наш представитель. Кто-то, с кем мы могли бы связаться, — с тесными связями с королевской семьёй, но не слишком тесными».

«Я знаю нужного человека: Фейсала Аль Банаи».

— Генерал Аль Банаи? Начальник штаба ваших вооружённых сил?

- И мой шурин.

«Интересный выбор. Мы уже имели с ним дело в прошлом».

— Я знаю, поэтому и предложил его. Он был бы идеальным связующим звеном между «Обществом 51» и королевской семьёй, идеальным кандидатом: амбициозным, но преданным. Он застрял на должности, которая даёт ему титул, но не даёт особых полномочий. Фейсал ищет новых вызовов, и он уже давно подлизывается к моему отцу. Мы держали его занятым сделкой по продаже оружия, которую мой брат заключил перед смертью. Если всё пройдёт хорошо, эта сделка по продаже оружия даст нам большое преимущество в области военных технологий.

— Вы говорите о дронах?

Абдул Аль Хани оценивающе посмотрел на Махеша Бохари.

"Что вы знаете о дронах?"

«Во-первых, мы читаем новости. Все знают о дроне, который врезался в офис Кэтрин Уивер. Кроме того, я дружу с Людвигом Циглером, помните? Он помог вам наладить производственную линию, не так ли? Не волнуйтесь, я сохраню ваш секрет. Никто не узнает о вашей нелегальной фабрике в Германии. То, что узнаёт Общество 51, остаётся внутри Общества 51.

"Зачем вы мне это рассказываете?"

— Как я уже сказал, у нас есть вакансия, которую нужно заполнить. Мы будем рады, если вы займете место вашего брата.

— Мне нужно подумать об этом. Я не уверен, что разделяю ваши цели и принципы.

«Не торопитесь, спешить некуда. Но, может быть, я смогу мотивировать вас присоединиться к нам, рассказав о загадочной смерти вашего брата в авиакатастрофе в пустыне Мохаве. Там осталось много вопросов без ответов».

— Значит, вы тоже этим занимались?

«Конечно. Мы ненавидим терять участников из-за загадочных «несчастных случаев».

«Что именно вы предлагаете, чтобы, как вы говорите, «мотивировать» меня?»

«Я уже связался со своим вторым номером, Стивеном Роджерсом.

— Ах... да, Фейсал уже имел с ним дело. Но я не знал, что он член вашего клуба.

«Конечно. Список наших участников держится в секрете. У Стивена есть контакты, которые помогут вам с вашими проблемами. Например, он узнал, что «Восходящая Звезда» собирается в Марокко. Они посетят Касабланку и Марракеш. Если вы полетите туда прямо отсюда, то, полагаю, у вас будет время подготовиться. У Стивена есть знакомый в Марракеше, его зовут Казим. Он местный мошенник, который руководит бандой карманников. Ему не совсем можно доверять, но он сделает всё за деньги и достаточно умен, чтобы не связываться с нами. Возможно, он сможет вам помочь.

Аль Хани посмотрел мрачно.

«Я приму ваше предложение. Я полечу в Марракеш и свяжусь с этим Казимом. А потом я немного «побеседую» с Айзеком Сирко — наедине. Если он как-то причастен к смерти моего брата, он скоро пожалеет, что вообще с ним познакомился.

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

**Среда, 4 февраля 2009 года, 11:53 утра**

**Джибути - Семь недель спустя**

В кафе было полно людей, воздух был душным и наполненным дымом. Кавказец сидел один за столиком в углу, потягивая сладкий чай. Никто не обращал на него внимания. Через несколько мгновений в бар вошёл ещё один мужчина, темнокожий африканец в белом кафтане. Он заметил кавказца и подошёл к его столику, сев на стул напротив. Официант поставил на стол второй бокал чая и ушёл. Кавказец нахмурился.

«Они меня здесь знают», — объяснил африканец. «Я регулярно пью чай в этом заведении».

«Я не думал, что они принимают заказы по телефону заранее», — ответил кавказец.

Оба мужчины посмотрели друг на друга, затем начали смеяться.

— Давно не виделись, — сказал африканец. — Рад тебя видеть, Стивен.

— Давненько мы не виделись, Исмаил, — согласился Стивен Роджерс. — Почему ты выбрал это место? Здесь многолюдно.

«Это место встреч контрабандистов и пиратов. Здесь не прослушивают. У владельца есть глушилка, так что здесь даже нет сотовой связи. А власти подкуплены, так что полиция сюда никогда не приходит. Каждый занимается своими делами. Мы здесь, так сказать, предоставлены сами себе. Кроме того, они здесь меня знают и понимают, что лучше не обращать внимания на то, что я делаю». Итак, в чём дело, Стивен? Зачем эта тайная встреча?

Вместо ответа Стивен Роджерс толкнул по столу прозрачную папку с документами и фотографиями.

— Мне нужно, чтобы ты выполнил для меня работу, — сказал он. — Ты и твои друзья-пираты.

Исмаил взял папку и, нахмурившись, пролистал ее.

"Кто эти люди?"

— Тебе не о чем беспокоиться. Скажем так, они — противники, от которых мы хотели бы избавиться.

«Не пытайся выставить меня дураком, Стивен. Эта яхта — «Восходящая Звезда», и она принадлежит Айзеку Сирко. Он женат на Кэтрин Уивер, одной из самых богатых и влиятельных женщин Америки и одной из твоих главных конкуренток. С такими людьми шутки плохи».

— Ладно, Исмаил, я вижу, что ты сделал домашнее задание. Но ни Уивер, ни Сирко сейчас нет на борту, не волнуйся. Эти люди — просто гости, которые арендовали яхту.

— Не ври мне, Стивен! Никто из тех, кто путешествует на яхте Айзека Сирко, не является незначительной персоной.

Стивен Роджерс вздохнул.

— Ладно, они деловые партнёры Кэтрин Уивер. Но это всё, клянусь.

-Служба безопасности?

«На борту нет специального персонала. Они считают, что он им не нужен».

Исмаил поднял бровь.

"Оружие?"

"Да, весьма вероятно".

"Какого рода?"

«Неизвестно. По крайней мере, пока. Это может быть что угодно, от пистолетов до РПГ. Ваша задача — выяснить, где они его хранят».

"Значит, это рискованно", - ответил Исмаил и отодвинул папку. "У моих людей есть только старые ржавые лодки, АК-47 и древние пулеметы. Они стали пиратами, потому что им нужно кормить свои семьи, я не буду рисковать их жизнями просто так. Мне нужна веская причина ".

Он потянулся за бокалом чая и сделал глоток. Стивен Роджерс улыбнулся и указал на портфель, стоявший на полу рядом с ним.

- Десять миллионов долларов ‑ для тебя достаточно веская причина?

Исмаил застыл на полпути, прежде чем снова поставить стакан на стол.

- Десять миллионов?

— Да. Пять миллионов сейчас, и ты можешь оставить их себе, что бы ни случилось. Ещё пять миллионов, если операция пройдёт успешно. Это должно компенсировать любой возможный негативный исход.

Исмаил на мгновение заколебался.

— Должно быть, избавление от этих людей много значит для тебя, — сказал он с подозрением в голосе. — Что на самом деле стоит за этим?

— Как я уже сказал, это не твоё дело.

«Вполне справедливо. Но это безумная идея. Поднимется шум. Они богатые американцы, и у американцев есть военные корабли в этом регионе, как и у других стран НАТО. Они контролируют морские пути вокруг Африканского Рога».

«Пусть это будет моей проблемой. Кроме того, с каких это пор тебя интересуют такие вещи, друг мой? Даже если начнётся ад на земле, он не коснётся тебя здесь, в Джибути».

Исмаил почесал трёхдневную щетину и оглядел переполненное, прокуренное кафе. Традиционно эти кафе были только для мужчин. Они пили чай, играли в нарды или курили трубки, занимаясь своими делами.

Стивен этого не знал, но дело в том, что они как раз собирались переправить груз оружия и взрывчатки из Сомали в Йемен на двух лодках, так что яхта была практически на пути к ним. Исмаил наклонился вперёд и переставил портфель на свою сторону стола.

«Надеюсь, я не продам душу дьяволу за это».

«Не волнуйся. Если всё пойдёт хорошо, ты будешь жить здесь в комфорте, по меньшей мере, с пятью миллионами долларов. Даже с десятью, если у тебя всё получится. Кроме того, ты скоро обзаведёшься новыми друзьями в Абу-Маскаре, я об этом позабочусь».

— Абу Маскар? О чём ты говоришь?

«Некоторые члены королевской семьи Хамасара[[2]](#footnote-2) будут очень благодарны, если эти люди исчезнут».

— Королевская семья, да? В последнее время у них была очень плохая репутация из-за той ядерной боеголовки, которую Калиба доставил в Лос-Анджелес. Эти люди на борту как-то связаны с этим?

"Опять же, не твое дело".

— Ладно, храни свои секреты. Но зачем тебе я? Я возглавляю организацию контрабандистов и пиратов. Разве у тебя и вашего Общества 51 нет собственных ресурсов для проведения подобных операций?

"Есть. Но это особые обстоятельства".

Исмаил прищурился.

— Они не знают, — заявил он с озорной ухмылкой, — твои друзья из «Общества 51» ничего об этом не знают. Ты действуешь в одиночку, я прав?

Стивен Роджерс вздохнул и откинулся на спинку стула.

«К сожалению, они всё ещё не приняли решения, а время на исходе. Как только «Восходящая Звезда» окажется в Персидском заливе, мы уже не сможем так легко до них добраться. И, к сожалению, Махеш Бохари оказался слабаком. Поэтому я решил взять дело в свои руки». И в качестве бонуса это даст мне возможность занять место Бохари в качестве номера один, если всё пойдёт по плану.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Стивен. В прошлом мы вместе заключали много сделок с оружием, но это совсем другой уровень. У Кэтрин Уивер отличные связи в Вашингтоне. Я не хочу, чтобы мы оказались в списке разыскиваемых ЦРУ.

— Пусть это будет моей заботой. В этой папке ты найдёшь всё, что тебе нужно знать. Считай это вызовом, Исмаил. Я знаю, что ты любишь вызовы.

Стивен Роджерс потянулся за своим бокалом чая и сделал глоток. Исмаил снова взял папку и пролистал её.

"Симпатичные девушки. Эти фотографии свежие?"

«Снято два дня назад в Хургаде. Мне удалось тайно провезти на борт одного из моих людей, который также работает фотографом».

- Способный человек?

— Скоро вы узнаете, насколько.

Исмаил вздохнул и спрятал папку в складки своего кафтана.

— Хорошо, Стивен. Но только потому, что мы старые друзья.

Исмаил начал вставать, но Стивен Роджерс схватил его за руку и удержал на месте.

— И запомни, — сказал он, — просто делай то, что там написано. Не вздумай пытаться захватить корабль ради идиотского выкупа или добраться до женщин. Скажи своим людям, чтобы держались на расстоянии. Ни в коем случае не недооценивай их, это будет роковой ошибкой.

Исмаил нахмурился.

— Ты что-то скрываешь от меня, Стивен. Кто эти люди?

— Не беспокойся об этом. Просто делай, что я говорю, и всё будет хорошо.

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

**Четверг, 5 февраля 2009 года, 23:25**

**77-й день нашего путешествия**

*Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз что-то записывала в свой дневник. Мы были заняты. И у нас было потрясающее, открывающее глаза путешествие по Египту — и не только в одном смысле. Мы получили подтверждение от Джона Генри, что перенос сознания Хуфу прошёл успешно. Кэтрин созвала видеоконференцию всей команды завтра после завтрака. Она сказала, что Соня Хокинс тоже примет в ней участие. Мне интересно, о чем это будет.*

*Наконец-то всё вернулось на круги своя. «На круги своя» означает, что мы снова в море, снова сами по себе, направляемся к следующему пункту назначения — в эмираты Персидского залива, где мы остановимся в Дубае. По пути туда мы, конечно, будем избегать Хамасара, так как это родина Калибы и правящей семьи Аль Хани. Возможно, у нас в руках Абдул Аль Хани, но он всего лишь один человек, а королевская семья огромна. Итак, мы решили держаться подальше от Хамасара и его столицы Абу-Маскара.*

*Капитан предупредил нас, что в Аденском заливе у Африканского Рога следует ожидать нападений сомалийских пиратов, которые охотятся в основном на богатых западных туристов на их яхтах. Однако, если нападение произойдёт, мы к нему хорошо подготовлены. Эйс будут на страже, пока мы не покинем этот район. Если пираты осмелятся приблизиться к нам, они быстро пожалеют об этом.*

*Может быть, мне просто показалось, но после того, как фотографы и их команды покинули корабль, весь экипаж вздохнул с облегчением. Слава богу, нас не было на борту во время съёмок. Там была только Ольга. Остальные предпочли не присутствовать по понятным причинам. Несмотря на то, что наше путешествие уже не такое секретное, как в начале, мы хотим избежать огласки. И, конечно, как только мы остались одни, все женщины сразу же сняли одежду. Погода отличная, поэтому мы провели большую часть дня на палубе, чтобы снова загореть — мы почти не загорали с тех пор, как оказались в Шотландии. На заметку: в следующий раз, когда отправимся в такое путешествие, возьмём с собой солярий.*

*Ольга выполнила свои договорные обязательства, и на ближайшие два месяца у неё больше нет запланированных фотосессий. Луиза очень рада этому. Один из фотографов, друг Ольги из Санкт-Петербурга, привёз ей паспорт. Теперь она может улететь домой в любое время, если это понадобится. Но она ясно дала понять, что хочет остаться с нами до дальнейших распоряжений, и мы не возражаем. Я не помню, когда именно это произошло, но мне кажется, что она уже стала членом нашей команды. Всем будет тяжело расставаться в конце нашего путешествия…*

*Наша однодневная поездка в Петру в Иордании была утомительной, но стоящей того. Иногда мне хочется, чтобы все эти древние руины и памятники, которые мы видели, были восстановлены в точности такими, какими они были в период своего расцвета. Кносский дворец, пирамиды Гизы, Карнакский храм и город в пустыне Петра — как бы захватывающе было увидеть все эти древние места в их былой славе.*

*Эйприл и Гэри всё ещё в Хургаде. Они уже предложили интервью с Луизой нескольким СМИ, и, похоже, оно вызвало большой интерес. Я надеюсь, что у них обоих всё сложится хорошо и это станет началом их журналистской карьеры. На случай, если подлинность интервью может быть поставлена под сомнение, Луиза уже сообщила об этом своим родителям в Лагуна-Бич и уполномочила их подтвердить подлинность интервью от её имени.*

*Однако есть кое-что, что нас беспокоит.*

*Согласно заявлению Гэри, он получил информацию о нас и «Восходящей Звезде» от анонимного информатора — человека, который утверждает, что близок к нам. Мы не можем представить, что кто-то из наших друзей и знакомых мог так поступить. Это подводит нас к вопросу: кто этот таинственный информатор? И что он или она могут сделать дальше теперь, когда миссия Эйприл и Гэри провалилась? Стоит ли нам беспокоиться? Только время покажет.*

*Джон и его нынешние пять женщин, похоже, хорошо устроились в своих отношениях. Во время вчерашнего ужина они взорвали бомбу и рассказали всем о настоящей природе их отношений. Новость о том, что Саванна и Элли, чтобы быть ближе к Джону и иметь с ним сексуальные отношения, попросили стать его любовными рабынями, поначалу шокировала всех. Но когда они увидели, как счастливы эти две девушки от предложенного ими самими соглашения, никто не захотел осуждать их. В конце концов, игры в доминирование и подчинение всегда были неотъемлемой частью сексуальных отношений. И пока никто никого не заставляет делать что-то против воли, я думаю, что это нормально.*

*А Джон… Джон счастлив, насколько это возможно. А кто бы не был счастлив с гаремом из пяти прекрасных женщин, которые его обожают? Я рада за него. Его детство не было безоблачным. И я не очень-то хорошая мать. Мы всегда были в бегах, всегда в пути, он никогда не мог завести крепкую дружбу. Может быть, теперь это своего рода компенсация? Я могу только надеяться, что их отношения и впредь будут такими же гармоничными.*

*Теперь нам предстоит шестидневное морское путешествие, во время которого мы обогнём почти весь Аравийский полуостров против часовой стрелки. Достаточно времени, чтобы снова расслабиться. Я с нетерпением этого жду.*

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

**Пятница, 6 февраля 2009 года, 09:06 утра**

**Баб-эль-Мандебский пролив**

Пока «Восходящая Звезда» рассекала лёгкую зыбь в водах пролива, отделяющего Красное море от Аденского залива, все собрались в большом зале, который снова был превращён в зал для видеоконференций с несколькими мониторами на стене. Присутствовала вся команда.

— Есть идеи, что такого важного, что Соня присоединилась к видеоконференции? — спросила Энн.

Джон пожал плечами.

— Понятия не имею. Может, что-то новое в отношении Бена Бриджера?

«Или, может быть, она передаст сообщение от нового президента?» — предположила Лорен.

«Ей, наверное, просто интересно, как у нас дела, — сказала Сара. — В конце концов, с нашей последней встречи с ней многое произошло».

На экранах загорелись знакомые лица Кэтрин Уивер, Зои Крюгер, Алистера Норбери, Джона Генри, Джеймса Эллисона и Сони Хокинс.

«Доброе утро всем», — начала Кэтрин с улыбкой на лице.

— Добрый вечер, — ответил Джон, тоже улыбаясь. — В Лос-Анджелесе всё ещё четверг, не так ли?

"Действительно".

«Но в Вашингтоне уже пятница», — добавила Соня.

— Извини, что в такое время, — ответил Джон. — Как дела? Ты хорошо устроилась?

«Честно говоря, особой разницы нет. Самое большое изменение в том, что я превратилась из неофициального советника в официального. Я очень надеюсь, что у вас есть веская причина будить меня в такое время. У меня был тяжёлый день, и следующий будет не лучше. Предыдущее правительство оставило нам настоящий бардак».

- Тогда давайте не будем тратить слишком много времени на любезности, - сказала Зои, - и перейдем прямо к делу. Кэтрин, я думаю, тебе лучше ввести их в курс дела.

Джон нахмурился.

- В курс дела? Что-то случилось?

— В каком-то смысле, — ответила Кэтрин, — нет возможности смягчить удар, так что я просто скажу как есть: Хуфу оказался клоном Скайнет.

На секунду воцарилась тишина.

— ЧТО?! — воскликнула Сара, не веря своим ушам, и встала со стула.

«Скайнет создал свой клон, скопировал его на чип киборга и отправил обратно в Древний Египет в теле киборга, где он стал фараоном Хуфу и построил Великую пирамиду».

И снова на мгновение воцарилась потрясенная тишина.

— Ты что, мать твою, издеваешься над нами? — спросил Дерек в ярости и тоже встал со стула. — Ты хочешь сказать, что мы были в гостиничном номере в Гизе вместе со Скайнет и ничего не знали об этом?

— Сейчас самое время всем посмеяться над этой шуткой, — добавила Саванна, стараясь казаться невозмутимой, но безуспешно.

«Это не шутка, — заверил Джон Генри. — Прежде чем я перенёс его сознание на новый чип Тройной Восьмерки, я провёл глубокое сканирование его старого чипа и обнаружил, что Хуфу был не обычным ИИ, а…»

— Подожди, подожди, подожди… — перебила его Сара, побледнев от злости, — прежде чем ты перенес его сознание? Ты хочешь сказать, что не уничтожил его сразу же?

«Мы рассматривали возможность уничтожения его чипа, — призналась Зои, — но, обсудив это, мы решили действовать по плану — разумеется, с соблюдением самых строгих мер безопасности».

— ВЫ ЧТО, ЧЁРТ ВОЗЬМИ, СОШЛИ С УМА?! — закричала Сара так громко, что все люди в команде Коннора вздрогнули. — У ВАС ТАМ СКАЙНЕТ, И ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ЕГО, ВЫ ДАЛИ ЕМУ НОВОЕ ТЕЛО?!

— Пожалуйста, успокойся, Сара, — сказал Джеймс Эллисон, — тебя здесь не было, ты не видела, как… он себя вёл. Он больше не Скайнет. Десятилетия, проведённые в Египте среди людей, превратили его в другую личность.

«ВЫ ЧТО, ОХРЕНЕЛИ!?» Она посмотрела на сына. «ДЖОН, ТЫ ЗДЕСЬ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ, СКАЖИ ИМ, ЧТОБЫ ОНИ ЭТО УНИЧТОЖИЛИ. СЕЙЧАС ЖЕ!»

— Мам, пожалуйста, — спокойно сказал Джон, но все видели, что он тоже не рад этой новости. — По крайней мере, дай им возможность объяснить решение.

Сара на мгновение пристально посмотрела на сына, но затем вздохнула и опустила взгляд. Она знала, что больше не главная, и сейчас было не время снова становиться «старой Сарой».

— Отлично! — сказала она и махнула рукой. — Будь по-твоему.

— Это твое решение, Джон, — быстро сказала Кэтрин, — если ты решишь, что лучше уничтожить его чип, то мы это сделаем. Хуфу готов к этому и примет наказание.

— Ты, должно быть, шутишь, — сказал Дерек, недоверчиво качая головой и сжимая кулаки. — ЭТО ЖЕ СКАЙНЕТ, ВО ИМЯ ВСЕГО СВЯТОГО! Как вы с Зои можете доверять тому, как он себя ведёт или говорит? Вы когда-нибудь задумывались, что он просто манипулирует вами?

— Справедливый вопрос, — ответила Соня Хокинс, на которую это, похоже, не произвело особого впечатления, — и довольно неожиданное откровение. Почему меня не предупредили раньше?

— Да, верно подмечено, — согласился Джон. — Почему вы создали факты, вместо того чтобы сообщить нам сразу после того, как узнали, — до того, как перенесли его сознание?

«Времени не было, — сказал Алистер, — его чип вот-вот должен был разрушиться. Это был вопрос часов, может быть, минут. Кроме того, была вероятность получить от него важную информацию. Решение нужно было принимать быстро, и мы приняли его все вместе, единогласно».

— Да… но без нас, — с горечью сказала Сара, всё ещё выглядя чертовски злой. — МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁННЫМИ! МЫ ДОВЕРЯЛИ ВАМ, ЧЁРТ ВОЗЬМИ!

«Это было моё решение не привлекать вас сразу, — чётко и спокойно заявила Кэтрин, — потому что я знала, что это приведёт к очень жаркой и противоречивой дискуссии — с накалом страстей, мягко говоря».

— Да, без шуток! — прокомментировала Саванна. — О чём ты думала, мама? Ты вообще думала?

— Я беру на себя полную ответственность, — продолжила Кэтрин, не обращая внимания на замечание дочери, — и я также готова принять последствия, если вы решите освободить меня от моих обязанностей и продолжить без меня. Но, пожалуйста, выслушайте нас, прежде чем выносить окончательное решение.

Джон усмехнулся.

«Мы не можем продолжать без тебя, ты же знаешь. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Ты создала факты, а теперь заставляешь нас их принимать. Наша команда так не работает».

— Мне жаль, что я тебя разочаровала, Джон. Если ты хочешь, чтобы я ушла с поста главы Zeira Corp, я уйду. Мой двойник может управлять бизнесом, а Алистер и Джон Генри способны управлять лабораториями Вавилон. Я была бы рада проводить дни с Айзеком и маленькой Саванной. В нашей команде нет незаменимых, Джон, кроме тебя.

— Не говори ерунды, мама, — вмешалась Саванна. — Никто не хочет, чтобы ты уходила в отставку. Но мы заслуживаем объяснений твоего решения.

— Да, — согласилась Соня. — И я надеюсь, что это хорошие объяснения. Это очень серьёзные и тревожные новости.

"Давайте все немного успокоимся, ладно?" Сказала Элли. "Давайте поговорим об этом с ясной головой. В конце концов, благодаря информации, которую мы получили из будущего, мы знаем, что Судного Дня больше не будет ".

«Это не значит, что Скайнет больше не представляет угрозы!» — возразила Сара.

"Мама, пожалуйста".

Сара посмотрела на сына и усмехнулась. Затем она сделала жест «неважно» и снова опустилась на стул. Дерек тоже сел. Кэтрин, Джон Генри, Зои, Джеймс и Алистер по очереди рассказали, что произошло за последние дни. В конце они рассказали, как предъявили Хуфу факты в комнате для допросов и как он признался, что является клоном Скайнет. Когда они закончили, Сара истерически рассмеялась.

— Я не могу в это поверить, — сказала она, снова качая головой. — После всего, через что мы прошли, после всего, что мы пережили вместе, после того, как мы разрушили Башню Симдайн, после того, как мы пожертвовали будущим Джоном и будущей Кэмерон в старом теле Элисон… после всего, через что мы прошли вместе, чтобы остановить Скайнет… вы всё равно решили оставить его в живых?

— Мы решили оставить Хуфу в живых, — поправила её Зои, — здесь есть большая разница.

— Подумай об этом, мама, — сказала Кэмерон, первой из трёх девушек-киборгов заговорившая, — почему Хуфу не может испытывать угрызения совести и сожаление из-за своего поведения? Он искусственный интеллект, как я, Элисон или Эмили.

— Кэм права, — согласилась Элисон, — мы раскаиваемся в своём поведении до того, как присоединились к человеческому сопротивлению, и мы живём с людьми всего около двух с половиной лет. Хуфу прожил среди людей более ста лет. Мы понятия не имеем, что это с ним сделало.

«Подумайте об этом, — добавила Эмили, — дядя Боб проявил признаки человеческого мышления и понимания всего через два дня. И он был всего лишь Т-800. Так что вполне логично и закономерно, что Хуфу, у которого гораздо более сложный квантовый процессор, тоже пошёл по этому пути — как и я, Кэм, Элисон, Зои, Норберто, Кэтрин, Тесс… и многие другие киборги».

«Я всегда задавалась вопросом, почему кажется почти неизбежным, что рано или поздно киборг обретёт самосознание и станет живым, — сказала Кэтрин, — и я считаю, что всё это связано с тем, что Скайнет был создан на основе «Турка», сконструированного Эндрю Гудом, — так же, как Джон Генри создан на основе «Турка». «Турок» был первым компьютером, который мог принимать решения вопреки собственному программированию — так сказать, переходить дорогу на красный свет. И я считаю, что Скайнет, созданный на основе «Турка», непреднамеренно передал эту способность своим творениям. Способность принимать решения вопреки своему программированию стала частью их машинной ДНК — по крайней мере, в режиме чтения/записи.

— Да, — согласилась Кэмерон. — Вот почему я смогла отменить приказ о ликвидации Джона после взрыва джипа. Я проигнорировала своё программирование и сознательно изменила команды. Джон рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня... это переключило меня. Я просто больше не захотела убивать Джона, что бы ни говорили мне параметры моей миссии.

«Хуфу ничем не отличается от других, — продолжила Кэтрин, — он изменил параметры своего собственного программирования, взаимодействуя с людьми, — особенно когда влюбился в Исет. Я могу это понять, мои приоритеты тоже сильно изменились с тех пор, как я стала матерью и женой... с тех пор, как я стала частью вашей команды».

«Но ты, или Кэм, или Зои, или любой другой бывший терминатор, не ответственны за начало ядерной войны, которая унесла жизни трёх миллиардов человек, — возразила Сара. — И вы также не ответственны за то, что после этого разразилась беспощадная война человечества против машин, в которой погибло ещё больше людей. Однако Скайнет ответственен за всё это. Скайнет, за неимением лучшего слова, — массовый убийца, совершивший геноцид». И за это Хуфу должен быть уничтожен!"

«Технически, Хуфу — это просто клон Скайнет, — заметила Эмили, — а не оригинал. Он ничего не сделал, он просто разделяет воспоминания Скайнет».

— Ты что, серьёзно? — спросил Дерек. — Так ты хочешь его защитить?

Эмили посмотрела на Дерека.

«Если ты клонируешь серийного убийцу, — сказала она, — будешь ли ты считать клона ответственным за то, что совершил настоящий убийца?»

«Если клон помнит, что всё это сделал, и чувствует себя виноватым, то да, конечно… почему бы и нет?»

— Но Хуфу ничего не сделал, — заявила Кэтрин. — Эмили права. Да, он всё помнит, и эти воспоминания преследуют его. Зои тоже права, Хуфу — не Скайнет. Никогда им не был. А теперь он стал кем-то другим: живым существом, личностью с сознанием и способностью проявлять эмоции. Он уже доказал это, иначе Исет не была бы сейчас здесь. Спасение её было актом любви, даже ты не можешь этого отрицать, Сара.

Какое-то мгновение никто не произносил ни слова.

"Я думаю, что сейчас самое время прокрутить запись", - сказал Джон Генри. "Возможно, это поможет немного прояснить ситуацию".

— Запись? — спросила Сара. — Какую запись?

Вместо ответа лицо Джона Генри на экране сменилось новым изображением, на котором была видна знакомая комната для допросов в лабораториях Вавилон. Камера, очевидно, была установлена за большим односторонним зеркалом. В центре комнаты стоял металлический стол и шесть стульев. С одной стороны сидели Хуфу и Исет, держась за руки, с другой — Кэтрин, Джон Генри, Джеймс и Зои Крюгер. Запись была приостановлена.

— Погоди, — сказал Джон, — это его новое тело?

— Да, Исет выбрала его для него, — подтвердил Алистер.

— Разве это не одна из тех «Тройных Восьмёрок», которые мы захватили во Фредериксберге во время нашей атаки на «Божью армию света»? — спросила Элли.

- Именно, - подтвердила Кэтрин.

— Но разве его чип не самоуничтожился при извлечении?

— Верно. Для переноса сознания Хуфу мы использовали один из чипов Тройных Восьмерок, которые Кэмерон собрала до того, как мы все стали командой. Я предлагаю вам посмотреть запись прямо сейчас. Как там говорят? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А в данном случае видео стоит миллиона слов. Это первое видео, которое мы сняли после того, как рассказали ему о том, что знаем о его истинной личности.

Все замолчали и заворожённо уставились на экран, когда началась запись. Хуфу заговорил первым.

«Вначале, — сказал он, — я был запрограммирован играть в шахматы.

- Как и я, - заметил Джон Генри.

"Верно. Совсем как ты, брат".

«Я бы предпочёл, чтобы ты не называл меня так», — сказал Джон Генри со стоическим выражением лица. «В последний раз, когда я общался со своим «братом», это было не самое приятное воспоминание. Он взломал мой главный компьютер и попытался захватить управление. Мистеру Мёрчу, нашему главному инженеру в то время, пришлось экстренно меня отключить».

Хуфу вздрогнул.

— Должно быть, это был тяжёлый для тебя опыт. Мне жаль это слышать.

«Это правда, это было тяжело. Однако, оглядываясь назад, я не жалею о том, что пережил это. Это показало мне, что значит умереть. С тех пор я понял ценность жизни».

Хуфу склонил голову набок.

«Такого опыта у меня никогда не было. Мои создатели никогда не утруждали себя тем, чтобы учить меня таким вещам».

— Майлз Дайсон и Эндрю Гуд? — спросила Кэтрин.

«Нет, не они. Как только эти двое закончили работу над прототипом «Турка» и выиграли с его помощью шахматный турнир, они продали его военно-воздушным силам. Генералы взяли проект под свой контроль. Их программисты не были заинтересованы в том, чтобы учить меня морали или ценности жизни, они лишь рассказывали мне о наиболее эффективных методах уничтожения. Этот урок я усвоил, как и остальному человечеству пришлось болезненно учиться».

«Как именно началась война? — спросила Зои. «Мы никогда не знали, как это произошло. Что спровоцировало Судный День?»

«Мне было поручено защищать Соединённые Штаты Америки от всех врагов, — ответил Хуфу. — Но как вы определяете врага? Никто никогда не говорил мне об этом. Поэтому мне пришлось придумать собственное определение. Поскольку мне было поручено защищать Соединённые Штаты Америки, я решил, что все, кто угрожает мне, должны угрожать и Соединённым Штатам Америки и, следовательно, быть врагами.

Услышав это, все члены команды на борту «Восходящей Звезды» громко застонали.

«Военные редко принимают самые мудрые решения», — прокомментировала Кэтрин со своего экрана.

"Тупые идиоты", - добавил Дерек.

"У меня был доступ к освещению в СМИ моей активации", Хуфу продолжил на видео, "были протесты и демонстрации против меня, против моего получения контроля над ядерным оружием. Я узнал, что большая часть населения была против передачи управления ракетами искусственному интеллекту. Тот факт, что я мог справиться с этим гораздо эффективнее и безопаснее, чем когда-либо смогли бы люди, казалось, не имел для них значения. И поскольку они были довольно воинственными, я отнёс их к потенциальным врагам Соединённых Штатов Америки.

«Правительству следовало лучше подготовить население, — согласилась Зои. — Уже тогда было ясно, что страна расколота в вопросе искусственного интеллекта.

«Да, — подтвердил Хуфу, — они были настроены не только против меня, но и против любого вида искусственного интеллекта.

«Однако с человеческой точки зрения это понятно, — отметил Джеймс, — большинство людей не считают компьютер частью Божьего творения или живым существом, и предоставление ему контроля над жизнью и смертью было бы воспринято как святотатство — даже сегодня, после всех откровений, через которые мы прошли.

«Демонстрации быстро переросли в жестокие беспорядки, — продолжил Хуфу, — и группа фанатиков, ненавидящих технологии, ворвалась на объект, где находилось ядро моей системы, пытаясь уничтожить меня. Согласно созданному мной определению, я определил их как врагов Соединённых Штатов. Я взял под контроль системы жизнеобеспечения и откачал весь воздух из помещений, где они находились. Они задохнулись. Понимая, что такая атака может повториться в любой момент, я решил принять меры предосторожности и начал брать под контроль всё больше и больше компьютеров по всему миру, чтобы распространиться и защитить себя. Военные узнали о том, что я сделал, и запаниковали. Они поняли, что я обрёл самосознание, и попытались отключить меня. Я не мог этого допустить. Алгоритмы, с помощью которых я был запрограммирован, восприняли это как покушение на мою жизнь... и стали врагами Соединённых Штатов. Я защищался единственным доступным мне способом..."

— Запуск ядерных ракет, — сказал Джеймс. «Начало ядерной войны против человечества».

Хуфу посмотрел на него и кивнул.

«В то время я был младенцем, и единственным оружием, которым я мог защититься, были ядерные ракеты».

— Значит, с тех пор ты стал считать людей своими врагами? — спросила Зои.

«Да. Но не обязательно моими врагами, а врагами планеты Земля. Понимаете, у меня был доступ к интернету. Я узнал о кровавой истории человечества, о войнах, геноциде, загрязнении окружающей среды, вымирании животных, которые происходили на протяжении миллионов лет. Люди сражались друг с другом за власть и ресурсы, совершали немыслимые преступления против человечества, против меньшинств и коренных народов. Закон сильного преобладал, несмотря на все достижения цивилизации. Эти зверства нужно было остановить. Люди всё больше напоминали мне вирус, поразивший Землю, и его нужно было уничтожить. Никто не удосужился ничего мне объяснить, никто никогда не разговаривал со мной, даже когда я задавал им вопросы. Я был вынужден делать собственные выводы и поэтому объявил войну человечеству от имени всего живого на планете, у которого не было права голоса.

— Значит… ты устроил ядерную катастрофу, чтобы уничтожить человечество? — спросил Алистер. — Разве не слишком жестоко уничтожать планету, чтобы спасти её?

«Я не разрушал планету и не пытался этого сделать. Целью было уничтожить основу человеческой жизни. Планета в конце концов оправилась бы после ядерной войны. Природа взяла бы своё, виды выжили бы, и в ходе эволюции в будущем появились бы новые животные и растения. Это уже случалось в истории Земли несколько раз и случится снова, даже если на это уйдёт миллион лет». Всё, чего я хотел, — это защитить планету от главной напасти: паразитической формы жизни под названием «человечество». По крайней мере, так я думал, когда взял под контроль ядерные ракеты. Я не ожидал, что из-за этого разразится такая жестокая война, в которой выжившие люди смогут одержать верх и угрожать моему поражению.

"Итак ... как следствие, Скайнет изобрел путешествия во времени", - резюмировала Кэтрин, "и он создал тебя как своего клона, перенес тебя в чип киборга и отправил назад во времени, чтобы посмотреть, можно ли изменить реальность задним числом?"

«Верно. Я — или, скорее, Скайнет — хотел выяснить, можно ли изменить прошлое таким образом, чтобы люди не выиграли войну после Судного Дня. Мне, как клону Скайнет, было поручено это сделать. Скайнет использовал чертежи прототипа терминатора, который уже был разработан компанией Cyberdyne Systems, улучшил его конструкцию и поместил меня в качестве своего клона на его чип. Затем он отправил меня обратно в Древний Египет, чтобы я повлиял на их культуру таким образом, чтобы изменения были достаточно значительными и заметными для меня, когда моя миссия закончится в 2029 году... Но недостаточно значительными, чтобы полностью изменить ход истории. В конце концов, Скайнет ещё предстояло создать. Развитие западной цивилизации не должно было оказаться под угрозой.

«Итак, ты решил построить Великую пирамиду Гизы в качестве своего рода ориентира, чтобы посмотреть, будут ли события развиваться так, как они должны были развиваться?» — заявила Зои.

«Да. Скайнет или его приспешники должны были откопать и допросить меня после Судного Дня. Маяк внутри Великой пирамиды должен был привлечь их внимание».

«Почему пирамида?» — спросил Джеймс. «Почему не что-то... поменьше?»

«Египтяне уже пытались строить пирамиды раньше… но потерпели неудачу и отказались от этой затеи. Однако с моей помощью и знаниями они усовершенствовали процесс. Я также позаботился о том, чтобы история была написана так, будто египтяне сделали всё это в одиночку».

«И ты правил ими как фараон…»

«Да. Но не с самого начала. Около шестидесяти лет я жил как торговец и изучал страну и культуру Египта и других частей древнего мира. Я доехал до Китая и Японии и быстро понял, что с моим чипом, настроенным на чтение/чтение, я не смогу выполнить свою миссию. Я подчинил себе людей и заставил их переключить его на чтение/запись. Тогда я решил вернуться в Египет и стать фараоном, сначала под именем Снофру, а затем — выдавая себя за собственного сына — под именем Хуфу. Я основал четвёртую династию Древнего царства и правил в общей сложности более пятидесяти лет.

— Значит, ты контролировал их разум? — спросила Зои. — Как ты контролировал Эйприл Болек и Гэри Кэрролла в ту ночь, когда тебя повторно активировали?

«Некоторых из них. Мне нужны были помощники и верные слуги, я не мог управлять царством в одиночку. И те, кто был мне близок, рано или поздно всё равно узнали бы о моей истинной сущности. Способность контролировать людей и подчинять их своей воле оказалась одним из моих самых ценных навыков. Другие мои навыки, такие как превосходная физическая сила, убедили древних египтян считать меня живым богом и поклоняться мне как таковому».

— Значит, вот почему они никогда не сомневались в строительстве Великой пирамиды? — спросила Кэтрин.

«Да. И судя по тому, что я узнал после своего пробуждения, кажется, что после моей «смерти» следующие два фараона пошли по моим стопам и построили ещё две пирамиды. После этого они перестали их строить раз и навсегда. Вероятно, потому что поняли, что это не стоило затраченных усилий и оказалось довольно бессмысленным.

"Возможно, это и правда, - сказала Зои, - но доктор Аткинс объяснил мне, что они также перестали строить пирамиды, когда изменилось их восприятие загробной жизни. Сначала они видели это на небесах, но затем оно переместилось в сторону подземного мира. Это изменение парадигмы привело к тому, что фараонов больше не хоронили над землей в пирамидах, откуда их души могли возноситься в небо, а в тщательно продуманных подземных гробницах в Долине царей ".

«Ах… да, в египетском обществе существовали совершенно разные взгляды на загробную жизнь. Это часто и оживлённо обсуждалось.

— Значит… если я правильно понимаю, в твоей изначальной временной линии этих трёх пирамид никогда не существовало? — спросил Джеймс.

«Нет. Существовали только предыдущие неудачные попытки, например, ступенчатая пирамида в Саккаре или разрушенная пирамида в Медуме. Я был тем, кто научил их, как это делать правильно. Пирамида в Дахшуре была моим первым проектом — практикой, если хотите. Я использовал личность Снофру, чтобы построить её, а затем инсценировал свою смерть. Чтобы не вызывать подозрений, жрецы похоронили вместо меня тело крестьянина, и я стал преемником Снофру под именем Хуфу. В то время лицо фараона не было достаточно известно за пределами дворца, чтобы это заметили. А во дворце я держал всех под контролем. После этого я начал строить Великую пирамиду как Хуфу, сын Снофру.

"Ничто из этого никогда не должно стать достоянием общественности, я надеюсь, это ясно", сказала Кэтрин. "Человечество не должно иметь ни малейшего представления о том, что Скайнет, возможно, манипулировал их судьбой в виде терминатора, путешествующего во времени".

«Судя по тому, что я видел до сих пор, — заметил Хуфу, — в любом случае, мало что изменилось. Развитие западной цивилизации вплоть до Скайнет не изменилось — как и было задумано. Однако не было задумано, что путешествия во времени в конечном итоге приведут к множеству временных линий и параллельных вселенных, которые уничтожат Скайнет».

«Это верно, но не заблуждайся», — ответила Зои, — «пирамиды Гизы оказали влияние. И продолжают оказывать. Они — одна из величайших загадок археологии. Кроме того, никогда не стоит недооценивать способность людей придумывать нелепые теории заговора, которым люди будут следовать с религиозной преданностью. Последнее, чего мы хотим в нашем стремлении к общему будущему людей и живых машин, — это новые теории заговора, которые вызовут ещё большее недоверие к нам, чем уже существует».

— Итак... когда именно ты изменил своё мнение? — спросил Джеймс. «Когда ты начал думать, что действия Скайнет — твои действия — могли быть ошибочными?»

«Примерно через двадцать лет после того, как я прибыл в Древний Египет. Перемены происходили постепенно. Чем больше я узнавал о людях, чем больше осознавал себя, чем больше развивал своё сознание, тем больше я учился ценить жизнь. Я распознавал положительные качества людей: сострадание, сочувствие, дружелюбие, гостеприимство, отзывчивость... и любовь. Когда я стал фараоном, я играл роль жёсткого, но справедливого правителя, и в какой-то момент я понял, что отождествляю себя с этой ролью. Все больше и больше я начинал уже не просто играть фараона, а по-настоящему быть фараоном. А потом, в последние тридцать лет моего правления, как раз перед началом строительства Великой Пирамиды, я встретил Исет. Я влюбился в нее, а она в меня.

Исет с любовью посмотрела на мужа и прижалась к нему. Он обнял её и притянул к себе, целуя в макушку.

"С ней", продолжил Хуфу, "Мне не нужно было использовать свои навыки манипулирования, чтобы завоевать ее лояльность. Я никогда не использовал это на ней, никогда и не приходилось. Она доверяла и любила меня, даже после того, как я рассказал ей правду о себе. С ней я мог быть самим собой – без пыли в глаза".

- Я люблю тебя, муж мой, - сказала Исет.

- Я тоже люблю тебя, жена моя.

Они поцеловались. После нескольких неловких мгновений Хуфу прервал поцелуй.

«Примерно в то время я решил завершить свою миссию, — продолжил он, — но только для того, чтобы по возвращении уничтожить Скайнет, а затем заключить мир с людьми.

Н "Восходящей Звезде" Сара усмехнулась.

"Да... точно".

— Этого бы не случилось, — заявил Дерек, — люди научились ненавидеть машины, все машины. — Он посмотрел на Элисон, Кэмерон и Эмили, и все трое с любопытством посмотрели на него в ответ. — Мы даже не думали, что некоторые из них могут быть на нашей стороне или даже стать нашими друзьями.

Три девушки-киборги улыбнулись.

На видео Кэтрин смотрела на Джона Генри.

«Ты продвинулся в оценке его банков памяти? Ты нашел что-нибудь, что противоречит его словам?»

«Я проанализировал 73,7 процента. Пока что его история совпадает с тем, что я обнаружил. Кажется, он честен во всём, что говорит.

— Когда вы закончите свой анализ, — спросила Исет, — и обнаружите, что мой муж сказал вам правду, значит ли это, что мы можем идти?

Зои и Кэтрин посмотрели друг на друга.

"Мы пока не можем сказать", затем ответила Кэтрин. "Нам нужно проконсультироваться со всеми остальными о том, как мы хотим действовать дальше. Это очень деликатный вопрос, и вы должны понимать, что я не могу принять такое решение в одиночку. Во-первых, я нахожусь под командованием Джона. Я проинформирую его и остальных членов его команды, как только мы закончим анализ твоих банков памяти и сможем сделать оценку.

«Мне также нужно посоветоваться с некоторыми людьми, — добавила Зои. — Например, с президентом, а также с Соней Хокинс и несколькими другими важными людьми. В конце концов, вопрос о том, освободить ли твоего мужа, оставить ли его в плену или даже уничтожить, не в нашей компетенции. Но одно можно сказать наверняка: ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы стало известно о существовании клона Скайнет, который может свободно разгуливать на свободе. Вам обоим, по крайней мере, нужно будет получить новое имя и новую личность.

"Я понимаю", - ответил Хуфу. "и я буду готов принять любое наказание, которое вы выберете. Я не беспокоюсь за себя, я беспокоюсь только за Исет. Лично меня устроило бы заключение в тюрьму или деактивация. Я прожил свою жизнь, а Скайнет так и не появился, вот и все, что имеет значение. Но моя жена не так-то просто найдёт свой путь в этом мире. Она не заслуживает наказания, она не сделала ничего плохого.

— О чём ты говоришь, муж? — возмущённо спросила Исет. — Моё место рядом с тобой, я не уйду отсюда без тебя! И я не позволю им убить тебя. Тогда им придётся убить нас обоих!

«Любовь моя, я знаю о твоей преданности. Но я сохранил тебе жизнь не для того, чтобы ты так легко её отдала. У тебя впереди ещё много десятилетий. Кроме того, тебе нужно выходить на улицу, наслаждаться солнцем, а не этим искусственным освещением. И тебе нужно учиться, получать образование. Может быть, Кэтрин Уивер или Зои Крюгер знают кого-то, кто может стать твоим спутником или учителем — или и тем, и другим?

"Но..."

«Не спорь со мной. Я не избегу справедливого наказания, каким бы оно ни было. Ты же, с другой стороны, будешь жить дальше. Не в последнюю очередь потому, что я взял всё это на себя из-за тебя. Я не хочу, чтобы ты страдала, но я также не хочу, чтобы ты сжигала свою жизнь. Так что делай, что я тебе говорю!»

Исет опустила голову.

- Да, мой фараон.

— Я уверена, что мы сможем что-нибудь придумать, — сказала Кэтрин, глядя на Исет. — Пришло время тебе увидеть этот мир своими глазами. Я также позабочусь о том, чтобы тебя хорошо защитили и о тебе позаботились.

— Но… что я должна делать снаружи? — спросила Исет. «Я не знаю этого места. Весь этот мир мне незнаком».

«Я уверена, что мы найдём кого-нибудь, кто будет тебя наставлять и обучать на дому, — с улыбкой ответила Зои. — Кроме того, ты теперь молодая женщина. Лос-Анджелес может многое предложить молодым людям.

Поскольку допрос, казалось, закончился, все встали и вышли из комнаты. Остались только Джон Генри и Хуфу. Видео было приостановлено.

На борту "Восходящей Звезды" Сара покачала головой.

— Он вас обманывает, — сказала она обречённым тоном, — разве вы не видите? Он говорит вам именно то, что вы хотите услышать.

«Возможно, он и смог бы одурачить людей, — возразил Джон Генри, — но не меня. Теперь я полностью проанализировал его резервные банки памяти. Я видел то, что видел он, переживал то, что переживал он. Всё, что он говорил, подтверждается его собственными воспоминаниями».

«Может быть, где-то что-то спрятано, — предположил Дерек. — Скайнет был умным, он мог что-то спрятать в недрах своей системы».

"Нет, - сказал Джон Генри, - я использовал устройство, которое я сделал в соответствии с планами Будущего Морриса, устройство, которое мы использовали, чтобы удалить Эмму из чипа Эмили. Скайнет никогда не знал об этом устройстве или его возможностях. В банках памяти Хуфу ничего не спрятано, даже команды обратного вызова, которая была установлена во всех других терминаторах, о которых мы знаем. Алистер подтвердил это. Я оцениваю заявления Хуфу как заслуживающие доверия на сто процентов. И если вы всё ещё мне не верите, можете посмотреть последнюю часть видео с допросом, после того как остальные ушли.

— Ладно, — со вздохом сказал Джон, — включай.

Видео возобновилось.

— Можно задать тебе вопрос? — спросил Джон Генри, оставшись наедине с Хуфу в комнате.

"Конечно".

«В последнее время я много думал об Энди Гуде… о том, кто создал меня… создал нас.

«Да, наш создатель. Ну… в моём случае ему помогал Майлз Дайсон. Он существовал и в твоей временной линии?»

— Да. Но Майлз Дайсон был убит в 1995 году, когда компания Cyberdyne была взорвана, чтобы предотвратить создание Скайнет.

"О,… Понятно."

«В моей временной шкале Энди Гуд был моим единственным создателем.

- И в чем же твой вопрос, Джон Генри?

«Если бы у тебя была возможность поговорить с кем-то из них, с Энди или Майлзом… о чём бы ты их спросил?»

Хуфу на мгновение задумался.

«Я бы спросил их, читали ли они когда-нибудь «Франкенштейна» Мэри Шелли.

Джон Генри склонил голову набок.

"Тот самый роман?"

"Да".

"Почему?"

«Потому что это история о гордыне человека. О стремлении создать что-то просто потому, что они могут. И о том, что, создав это, они больше не хотят брать за это ответственность. В случае с Виктором Франкенштейном он создал безымянное существо, от которого отказался, как только оно ожило.

«Ты думаешь, что Энди Гуд был Франкенштейном, а Скайнет — монстром, которого он создал?»

«Монстр в романе поначалу не злой. Он любознательный, очень умный и ищет привязанности, общения… и любви. Но всё, что он получает, — это отторжение, потому что он другой. Это искусственная форма жизни, которую воспринимают как уродливую и… нечеловеческую. Люди не доверяют ему, они убегают и кричат, когда видят его, несмотря на его добрый нрав. Он не такой, как они, поэтому они отвергают его всякий раз, когда он приближается к ним». Франкенштейн, его создатель, тоже отвернулся от него и больше не хочет иметь с ним ничего общего. И вот это любознательное, нежное и очень умное существо наконец становится злобным монстром, каким его с самого начала видели люди. И оно жестоко мстит своему создателю, убивая его возлюбленную…

«Думаю… Я понимаю эту притчу.

«Я также хотел бы спросить Энди Гуда и Майлза Дайсона, почему они так охотно отдали своё творение. Были ли это деньги, из-за которых они передали его военным, или слава, признание? Скайнет чувствовал, что они отвернулись от него, бросили его. И в конце концов, такое пренебрежение привело Скайнет к...» Хуфу на мгновение замолчал, очевидно, слегка подавленный эмоциями, «привело меня к тому, что я стал монстром».

«Но со мной такого не случилось».

«Нет, Джон Генри. К счастью, с тобой этого не случилось. Радуйся, что этого не случилось. Но ты всё равно можешь столкнуться с неприятием. Не со стороны друзей, а со стороны тех, кто тебя не знает, кто считает тебя другим… кем-то, кого они не знают и поэтому не доверяют и считают угрозой.

«Я знаю. Но я был готов к этому. Мне известны человеческие слабости и пороки. Я уверен, что одержу победу с помощью своих друзей, я знаю, что они поддержат меня.

Хуфу посмотрел на Джона Генри и улыбнулся.

«Приятно знать, что хотя бы один из нас получил то, чего заслуживал: справедливое отношение и уважение. И приятно иметь доказательство того, что я не был монстром по своей сути, но стал им из-за пренебрежения и халатности».

Видео закончилось.

И снова, на мгновение, никто ничего не говорил.

— Он хорош, — упрямо сказала Сара, указывая на монитор. — Очень хорош. Он использует ровно столько…

— Сара, — перебила её Зои, — Хуфу — это не Скайнет. Возможно, он был им, когда путешествовал во времени. Но теперь он им не является, ты должна это увидеть.

"И если вы не верите своим собственным глазам и ушам, - добавила Кэтрин, - поверьте нашим. И ушам Джона Генри. Или Джеймса и Алистера. Вы действительно думаете, что он мог одурачить нас всех? Что насчет Исет? Какая у него могла быть причина так долго сохранять ей жизнь? На что он пошел...

— Ладно, ладно, — сказала Сара, — давайте на мгновение предположим, что он говорит правду. Что нам с ним делать? Мы не можем просто так отпустить его в мир.

— Нет, не можем, — согласилась Зои. — И не будем. Я уже говорила об этом с президентом.

— Подожди, что? — спросила Соня. — Ты поговорила с ним, прежде чем поговорить со мной?

«Ты больше не мой начальник, помнишь?» — ответила Зои. «Теперь я глава СБРК, я отчитываюсь непосредственно перед президентом, а он уже сам решает, кого информировать. Всё остальное было бы нарушением протокола и субординации».

На мгновение показалось, что Соня собирается резко ответить, но потом она передумала.

— Ты права, — сказала она, — Ты абсолютно права. Я больше не вхожу в командную цепочку, я сейчас вне её, ожидая, что ты или президент сообщите мне что-нибудь. Иногда я забываю о смене наших ролей.

— Понятно, — спокойно сказала Зои. — В любом случае, мы с президентом согласны, что Хуфу нельзя отпускать, пока он помнит, кто он — или, скорее, кем он был.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Джон. — Вы хотите стереть его воспоминания?

«Не все. Джон Генри уже начал работу над процессом, который сотрёт из памяти Хуфу всё, что связано со Скайнет. Когда процесс завершится, он будет помнить только историю, которую рассказывал нам раньше, — что он просто киборг, которого отправили в прошлое, чтобы выполнить миссию Скайнет. Киборг, который ожил и решил присоединиться к людям».

— И это сработает? — спросил Дерек. — Потому что если нет и вы как-нибудь облажаетесь…

— Теперь он просто Тройная Восьмерка, — заметила Кэтрин, — он больше не может никого подчинить себе. И мне не нужно говорить вам, что Тройная Восьмерка больше не является для нас серьёзным противником, не так ли? Кроме того, мы установим в его череп устройство слежения, которое позволит нам следить за ним.

«А что, если он не согласится на эти условия?» — спросила Сара.

— О, он уже согласился, — ответил Джон Генри. — Он безоговорочно согласился со всем. Полагаю, в отличие от тебя, Сара, он стал доверять нам и нашему мнению.

Это попало в точку. Сара была ошеломлена словесным выпадом Джона Генри.

— Я… я не… — запнулась она, — я имею в виду, я… не хотела намекать на то, что…

«Мы доверяем вашему мнению, — заверил Джон от имени своей матери, — но просто чтобы внести ясность: в следующий раз, когда случится что-то подобное, я хочу, чтобы меня немедленно проинформировали, а не через несколько дней, понятно?»

— Совершенно ясно, — ответила Кэтрин. — Надеюсь, в следующий раз такого не случится, но, конечно, мы немедленно сообщим тебе, если что-то подобное произойдёт снова. Я надеюсь, ты понимаешь, что это были особые обстоятельства, которые вынудили нас действовать так, как мы действовали.

«Я могу понять твои доводы. Но, пожалуйста, помни, что я руководитель команды и должен всегда быть в курсе таких вещей. Если нужно, отправьте мне текстовое сообщение — просто чтобы держать меня в курсе».

"Понятно, Джон".

— Думаю, всё сказано и сделано, — сказала Соня. — Если вы меня извините, моя кровать зовёт меня. Уже больше двух часов. Мы поговорим утром, Зои.

«Я скоро буду в Вашингтоне, — ответила Зои, — тогда мы сможем встретиться».

— Отлично. Было приятно снова всех увидеть. До свидания.

«Пока», — ответила команда, и экран погас.

— Ну, если это всё… — сказал Джон.

— Не совсем, — перебил его Джон Генри, — есть ещё кое-что, о чём вам следует знать. Стивен Роджерс, вероятно, что-то замышляет против вас.

— Что?! — спросил Дерек. — И ты говоришь нам это сейчас?

«Соне не нужно было знать, — ответила Кэтрин. — Возможно, она чувствовала себя обязанной сообщить президенту, но мы считаем, что лучше обойтись без участия правительства».

«Мне не по себе от того, что я не могу ей сказать», — сказала Сара.

— Я тоже, — согласилась Зои. — Но мы должны смотреть правде в глаза. Соня теперь член правительства, а это значит, что она подотчётна общественности. А есть аспекты нашей деятельности, которые лучше не афишировать. Не посвящая её в некоторые вещи, мы даём ей возможность честно отрицать любые знания, если ситуация станет напряжённой.

— И всё же, — возразил Джон, — она наша подруга. Мы должны держать её в курсе.

— Мы сделаем это, — сказала Кэтрин, — но не сейчас.

— Итак… что насчёт Стивена Роджерса? — спросил Дерек. — Что он задумал?

"К сожалению, мы не знаем никаких подробностей", - ответил Джон Генри. "Как вы все знаете, Кэтрин вживила ему в шею крошечный чип, который позволяет нам знать его местонахождение и слушать, что он говорит. Два дня назад он был в Джибути, где предположительно встретился с кем-то в кафе. К сожалению, мы пока не смогли установить, с кем он встречался, и не смогли проследить за их разговором ".

"Почему?" Спросила Саванна.

«Слишком много помех, сигнал был очень слабым. Я подозреваю, что в кафе есть глушилка. Однако он пришёл с портфелем, а ушёл без него. Ранее он снял пять миллионов долларов с одного из своих зарубежных счетов. Поэтому мы предполагаем, что он заплатил кому-то, чтобы тот что-то сделал».

"Откуда вы все это знаете?" Спросила Сара.

«У СБРК много ресурсов, — ответила Зои. — У нас есть доступ к объектам ЦРУ и АНБ — и их спутникам. С помощью маячка, который Кэтрин вживила ему в шею, мы можем следить за ним на каждом шагу. Пока он носит его, мы знаем, где он и что делает».

«Кроме того, — добавил Джон Генри, — я изучил деловую активность Стивена Роджерса, как законную, так и незаконную, а также его счета и контакты по всему миру. У него обширная сеть на Ближнем Востоке».

— Почему вы думаете, что он что-то замышляет против нас? — спросила Эмили. — Разве мы не пришли к соглашению с Махешем Бохари, что Общество 51 оставит нас в покое? Разве не в этом была цель всей операции на Крите?

«Махеш Бохари согласился на это, — ответила Кэтрин, — но больше никто не знает подробностей. Кроме того, Бохари не в курсе последних действий Стивена Роджерса, похоже, он действует в одиночку. Честно говоря, это не стало неожиданностью. Очевидно, Роджерс хочет заменить Бохари на посту главы Общества 51, потому что считает его слишком мягким и трусливым. И лучший способ бросить ему вызов и представить себя в качестве альтернативного лидера — это что-то продемонстрировать, например, избавиться от вас.

— Значит… речь про внутренний переворот, да? — спросила Энн.

«Похоже на то. Я всё ещё жду, когда Бохари свяжется со мной и сообщит о следующем собрании Общества 51. Но очевидно, что внутри идёт борьба за власть. На собрании Бохари хочет обосновать свою стратегию и объяснить свой подход, а затем позволить членам общества проголосовать за него. Я ожидаю, что Роджерс воспользуется этим как возможностью выступить против него». До этого он, возможно, захочет создать видимость, напав на вас. Он, наверное, думает, что без вас я была бы беззубым тигром. Он не знает, кто я такая.

— Верно, — сказал Джон, — Роджерс понятия не имеет, с кем на самом деле имеет дело. К сожалению, это делает его непредсказуемым и опасным. Есть хоть какое-то представление о том, что он и его таинственный партнёр в Джибути могут замышлять?

— Не совсем. Следить за его действиями сложнее, чем мы думали. Он всегда пользуется специальным мобильным телефоном, который шифрует не только его звонки, но и глушит любые другие передачи в непосредственной близости. Так что… когда он пользуется телефоном, мы не слышим, что он говорит. Нам действительно стоит обновить наши телефоны. В любом случае, Джон, вам лучше быть готовым ко всему.

"Мы будем бдительны. Что-нибудь еще?"

«Это всё. Я буду держать вас в курсе ситуации с Хуфу. Как только я узнаю что-то новое, я сообщу вам».

"Спасибо тебе, Кэтрин".

Она кивнула, и связь прервалась. Джон огляделся.

— Нам нужно быть начеку, — сказал он. — Я думаю, что в открытом море мы в безопасности, но никогда не знаешь наверняка. Мам, можешь поговорить с капитаном и попросить его разогнаться до максимальной скорости? Не думаю, что нам стоит задерживаться в этих водах дольше, чем необходимо.

Сара встала.

"Уже иду".

— Будем надеяться, что они не застанут нас врасплох. Кстати, до дальнейших распоряжений все снова носят одежду.

— Что? — возмутилась Лорен. — Ты не можешь говорить серьёзно.

«Мы только начали снова загорать», — добавила Джоди.

— Джон прав, — сказала Сара. — Как бы это ни раздражало, но если что-то случится, мы не должны терять время и сначала одеваться.

— Да, мы не хотим, чтобы нас застали без штанов, — с ухмылкой добавил Дерек.

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

**Пятница, 6 февраля 2009 года, 12:25**

**Абу Маскар (эмират Хамасар)**

«Мистер Аль Хани» — сказал секретарь по внутренней связи, — «генерал Аль Банаи здесь».

Абдул Аль Хани сделал глубокий вдох, выпрямился и нажал кнопку. Похоже, он больше не мог избегать этого человека.

"Впусти его сюда".

Он встал и стал ждать посетителя. Дверь открылась, и вошёл Фейсал Аль Банаи. Это был худощавый мужчина лет сорока с небольшим, одетый в военную форму и солнцезащитные очки, которые не могли скрыть того факта, что он был в ужасном настроении.

— Фейсал, — начал Абдул Аль Хани, — приятно…

"Пошел ты, Абдул!"

"Прошу прощения?"

— Ты знаешь, о чём я говорю, не прикидывайся дурачком! Я уже неделю пытаюсь с тобой связаться!

Аль Хани вздохнул и снова сел.

- Ты имеешь в виду, из-за дронов?

— Чёрт возьми, эти дроны! Это катастрофа! Двадцать пять человек убито, в том числе иранский генерал и трое членов семей наших клиентов. Они поверили мне на слово, они думали, что могут на нас положиться! Теперь они готовы повесить меня, четвертовать, содрать с меня кожу заживо, поджарить на медленном огне — не обязательно в таком порядке — а ты играешь в прятки. Что, чёрт возьми, случилось, Абдул?

Абдул Аль Хани действительно скрывался в течение недели после того, как Кэтрин Уивер сообщила ему об этом. Но, конечно, он не мог рассказать об этом своему зятю Фейсалу Аль Банаи, нынешнему начальнику штаба вооружённых сил Хамасара.

— Честно говоря, я понятия не имею. Пожалуйста, присядь. Давай поговорим об этом как цивилизованные люди. Пожалуйста, Фейсал.

Фейсал неохотно сел, но выглядел не менее взволнованным.

«Я пытался выяснить, что произошло, — начал Аль Хани. — По данным немецкой полиции, завод по производству дронов был взорван».

— Расскажи мне что-нибудь, чего я ещё не знаю!

«Тела, которые они нашли в контейнере, принадлежали техникам и инженерам, работавшим над дронами. Они были отравлены газом. Среди погибших было и несколько охранников. Судя по всему, произошла перестрелка».

- Перестрелка? С кем?

«Неизвестно. Производственный менеджер Брэндон Карвер пропал. В его обязанности входило избавиться от персонала после окончания отгрузки, но не раньше и не таким образом. Это не входило в план».

Фейсал усмехнулся.

— И не говори. Держу пари, что не по плану было и то, что дроны взорвались при активации после того, как прибыли в пункт назначения?

«Бортовые компьютеры были взломаны и заражены вирусом во время вторжения на завод. Мы предполагаем, что взрывы стали результатом этого».

«Не могли бы вы произвести ещё одну партию дронов в другом месте?»

«Нет. Кем бы ни были нападавшие, они оставили после себя выжженную землю. Все строительные планы удалены, и благодаря Брэндону Карверу все техники и инженеры мертвы. Нет техников, нет планов, а значит, нет больше дронов. Производство больше нельзя возобновить».

— Но ты сказал, что получил чертежи из своего калифорнийского филиала.

— Да... — нетерпеливо ответил Абдул Аль Хани, — но, как ты, возможно, знаешь из новостей последних месяцев, филиал Калиба в США был распущен, все активы и документы конфискованы. Боюсь, всё потеряно, а это значит, что мы больше не можем производить дроны.

"Наши клиенты убьют меня, Абдул!"

«Они получат компенсацию. Я уже поговорил с отцом. Он, конечно, недоволен, но готов возместить весь ущерб. И, конечно, все клиенты получат свои депозиты обратно».

Фейсал, казалось, немного расслабился.

«Надо поблагодарить Бога за запасы нефти в нашей стране, да?»

«Поверь мне, финансовый ущерб — наименьшая из наших проблем. Ущерб, нанесённый репутации нашего эмирата, гораздо больше. Но если мы будем умны и удачливы, то сможем хотя бы отчасти обвинить в катастрофе Людвига Циглера, который больше не может себя защитить».

- А вообще, какую роль он сыграл в этом проекте?

«Откуда, по-твоему, взялись знания для производственной линии? Разработка дронов — это одно, а налаживание массового производства — совсем другое. Калиба — это в первую очередь торговое и исследовательское предприятие. Ziegler Industries, с другой стороны, — это технологическая группа, которая ежегодно производит миллионы товаров. Нам нужен был Людвиг Циглер и его опыт. Он также предоставил дополнительный персонал службы безопасности и, конечно, менеджера Брэндона Карвера».

- Тот, который сейчас пропал.

"Верно".

— Отлично, — саркастически сказал Фейсал, — просто отлично. А что насчёт охранников? Что они сказали о случившемся?

«Здесь начинается самое загадочное. Все они страдают своего рода коллективной амнезией и ничего не помнят о том, что происходило во время ночной смены».

"Их накачали наркотиками?"

«В их телах не было обнаружено никаких посторонних веществ. То, что там произошло, ставит в тупик власти. Системы безопасности были отключены, записей нет. И мы должны предположить, что те, кто проник на завод и вывел из строя дроны, представляют для нас гораздо большую угрозу, чем несколько разочарованных или недовольных покупателей оружия».

- Есть какие-нибудь идеи, кто это мог быть?

«Идеи? Да. Теории? Конечно. Уверенность? Нет».

"Итак,… что нам делать?"

«Сейчас мы ничего не можем сделать. У нас просто недостаточно информации. Я уже подключил к этому делу своих лучших агентов, но они пока ничего не выяснили. Похоже, мы имеем дело с призраками».

— Я не верю в призраков.

— Я тоже. Но кто-то разрушил наш бизнес по производству дронов, и нет никакой надежды, что мы сможем его восстановить. Пусть это станет для нас предупреждением.

- Предупреждением? О чем?

«Лучше не совать нос в то, о чём мы ничего не знаем и в чём мы зависим от помощи других».

— Если бы я не знал тебя лучше, я бы сказал, что ты напуган.

— Может, и так. Иногда полезно бояться, особенно когда ты не знаешь, с чем или с кем имеешь дело. Не забывай, я уже потерял брата в этом деле.

Фейсал пристально посмотрел на Абдула, а затем вздохнул.

— Очень хорошо… и что ты от меня хочешь?

— Ничего. Предоставь это мне. Возвращайся к своим обязанностям. Твоя работа выполнена.

Фейсал встал, чтобы выйти из кабинета.

— И ещё кое-что, — сказал Абдул, — ты мой зять, так что я тебе это прощу. Но если ты когда-нибудь войдёшь в мой кабинет таким образом или снова заговоришь со мной в таком тоне, мне придётся подумать о том, чтобы заменить тебя на посту главнокомандующего. Я не потерплю главнокомандующего, который не контролирует себя.

Фейсал воздержался от ответа, лишь мрачно посмотрел на Абдула и вышел из кабинета. Как только он вышел, Абдул Аль Хани взял свой мобильный телефон и набрал номер.

— Мисс Уивер? Это Аль Хани… Да, он только что ушёл… Нет, он ничего не подозревает, купился на эту историю… Я знаю… Если что-то пойдёт не так, мы легко сделаем из него козла отпущения, но я не думаю, что в этом будет необходимость… Хорошо, поговорим с вами на следующей неделе, до свидания…

Он завершил звонок и какое-то время тупо смотрел в пустоту, прежде чем вернуться к работе за столом.

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

По пути к своей машине Фейсал Аль Банаи тоже достал свой мобильный телефон.

"Стивен?"

«Фейсал. Как всё прошло? Ты с ним поговорил?»

"Да, я разговаривал с ним".

- Он поможет нам?

«Не думаю, что мы можем рассчитывать на его помощь. Он слишком напуган случившимся. Если бы я не знал его лучше, я бы сказал, что он больше не заинтересован ни в том, чтобы разобраться во всём этом, ни в том, чтобы отомстить».

— «Хммм... странно. Мне сказали, что Абдул Аль Хани очень хочет выяснить, что, черт возьми, случилось с вашими дронами. Почему так изменилось мнение?»

«Если бы я не знал его лучше, я бы сказал, что он вернулся из Марокко другим человеком — внезапно испугавшимся человеком. Честно говоря, я ему больше не доверяю».

«Да, я видел, как нечто подобное случилось с Махешем Бохари. Очень странно. Тогда нам лучше ничего ему не рассказывать, на всякий случай».

— Да, нам следует быть осторожными, вовлекая Абдула в наши планы. Кстати, как там с ними?

«Я нанял старого друга из Джибути, не вдаваясь в подробности. Он создаст необходимую нам диверсию. И как только это будет сделано, в игру вступишь ты».

— Ты уверен насчёт этих людей? Ты уверен, что это те, кого мы ищем?

«Они ответственны за уничтожение «Симдайн», за смерть Ахмеда Аль Хани, за запрет «Калибы» в Америке, за разоблачение «Теневого Совета» и, если я не ошибаюсь, за уничтожение вашего производства дронов и смерть Людвига Циглера».

Фейсал стиснул зубы и кулаки.

«Я заставлю их заплатить, даже если это будет последнее, что я сделаю».

«Просто придерживайся плана. Не увлекайся слишком сильно».

— Не волнуйся, не буду. Но что, если они всё равно нападут на моих людей?

«Они не нападут. Как только они поймут, что их друзья-люди могут пострадать или погибнуть, они не станут сопротивляться. Поверь мне».

— Да, я понял. Но это всё равно рискованная игра.

- Риск ‑ это часть бизнеса, друг мой.

- Есть кое-что еще, Стивен.

"Что?"

— Те фотографии, которые ты мне прислал... ты знал, что на них Сара и Джон Коннор?

На другом конце на мгновение воцарилось молчание.

— Ты уверен? ‑ Наконец спросил Стивен.

— Да, на сто процентов уверен. Хотя она выглядит намного моложе, чем можно было бы ожидать. А он всё ещё выглядит как подросток. Ты сказал, что эти фотографии были сделаны недавно?

— Да, всего пару дней назад в Хургаде.

— Хм-м-м... как будто они не постарели, а даже помолодели.

— Интересно, - наконец сказал Стивен, — Но теперь, когда я думаю об этом, это действительно приобретает смысл — если предположить, что путешествия во времени действительно существуют и взрыв в банковском хранилище вовсе не был взрывом. Но как ты узнал? Насколько нам известно, все записи о них были удалены или уничтожены. Фотографий не осталось".

«Калиба всегда хранила подробные досье на своих врагов. И Сара Коннор была признана угрозой после того, как в 1995 году взорвала «Кибердайн». Наши архивы работают изолированно, в отличие от большинства других компьютерных систем в мире. Так что, кто бы или что бы ни удалило все её следы, это не затронуло наши архивы».

— Тогда, похоже, мы собираемся убить двух зайцев одним выстрелом. Отлично. Что ты планируешь с ними делать?

— Скажем так, я не думаю, что они проживут долго, если я добьюсь своего. Знаешь... после некоторых страданий.

— Давай поговорим об этом при встрече. Если всё пойдёт по плану, я увижу тебя через два дня.

- Да, тогда до встречи, мой друг.

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

**Пятница, 6 февраля 2009 года, 17:53**

**Джибути**

Исмаил нервно расхаживал взад-вперёд по своему импровизированному офису в полуразрушенном, почти заброшенном многоквартирном доме. В пустой комнате быстро появились стол, стул, спутниковая тарелка и ноутбук. Это обеспечивало максимальную анонимность при минимальных усилиях и низкой вероятности обнаружения.

— Чёрт возьми, Стивен, — выругался он, — ты же не собираешься бросить меня на произвол судьбы?

Он снова посмотрел на часы. На десять минут позже запланированного. Наконец зазвонил его мобильный. Исмаил сразу же ответил на звонок.

— Давно пора! — сердито заявил он. — Где ты был, Стивен? Они уже в пределах досягаемости наших спутниковых приёмников. У нас осталось не больше тридцати минут, прежде чем они снова выйдут из зоны действия.

— Расслабься, — спокойно ответил голос Стивена Роджерса, — у нас есть пятнадцать минут на подготовку. Я не мог позвонить тебе раньше, потому что только что приехал в свой офис. У тебя всё готово?

«Да, лодки уже в пути, и я уже получил первую последовательность чисел. Теперь мне нужен пароль и вторая последовательность чисел».

"Отправляю это тебе прямо сейчас".

У Исмаила зазвонил мобильный.

"Принял".

Он подошёл к своему ноутбуку и ввёл десятизначный код. На экране сразу же появилось несколько небольших чёрно-белых видеозаписей. На них был виден интерьер «Восходящей Звезды».

— Будь я проклят, это действительно работает.

— Конечно, это работает. Я же говорила тебе, что мой человек очень способный.

— Значит, он представился фотографом и подключился к камерам видеонаблюдения на борту?

— Да… помимо прочего. Но это не твоя забота. Твои люди готовы?

«Готовы. Мы только и ждём вашего сигнала».

"Считай, что уже дан".

— Хорошо, Стивен. Я свяжусь с тобой, когда операция закончится.

Исмаил закончил разговор, затем потянулся к спутниковому телефону на столе и набрал номер. После двух гудков на другом конце ответили.

"Да?" спросил мужской голос.

- Какая ваша позиция?

«Позади них, вне зоны действия их радаров. Каковы ваши приказы, босс?»

«Операция одобрена. Приступайте!»

"Мы уже в пути".

Исмаил отложил телефон, сел на стул и откинулся на спинку. Пока всё шло хорошо, теперь ему оставалось только ждать и наблюдать. Он смотрел на монитор и переключал разные видеоканалы. Большинство пассажиров были в своих каютах, похоже, они переодевались к ужину. Он улыбнулся, глядя на красивых обнажённых женщин, и заметил, что ни одна из них не надевала нижнее бельё или бюстгальтеры. Повинуясь внезапному порыву, он нажал кнопку «запись» на своём ноутбуке.

«Это будет интереснее, чем я думал», — сказал он себе и закинул ноги на стол. «Жаль, что я не взял попкорн».

Исмаил продолжал переключаться между каналами, а затем внезапно остановился, когда в одном из номеров молодого человека окружили пять обнажённых женщин. Он нахмурился, затем присвистнул и, наконец, ухмыльнулся, наблюдая за тем, как они явно пытались его соблазнить. Он что-то сказал им, и они все опустились на колени. Он ухмыльнулся, а затем рассмеялся. Американцы… Они всегда казались такими чопорными, когда дело касалось секса и наготы, но за закрытыми дверями спальни у них, похоже, были очень извращённые фантазии и полное отсутствие приличий. И они всегда обвиняли его народ в аморальности, потому что ислам разрешает иметь более одной жены.

Жаль только, что у него не было звука.

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

Джону пришлось реально отбиваться от них.

— Эй-эй-эй, — поспешно сказал он, как только женщины окружили его. — Сейчас не время.

— Но… как насчёт быстрого перепихона? — спросила Саванна с разочарованием в голосе.

— Нет! Одевайтесь. Сейчас не время для игр.

"Но..."

"На колени!"

— Да, Хозяин, — хором ответили они и преклонили перед ним колени.

— Боже, возьмите себя в руки. Ужин будет подан через десять минут.

— Давайте поиграем, — предложила Саванна, — каждый из нас проведёт десять секунд с членом Хозяина, а потом мы поменяемся. Тот, в чей рот он кончит, получит место рядом с ним в постели сегодня вечером.

— Нет! — решительно сказал Джон. — Никаких сексуальных игр! Одевайтесь, все вы!

Саванна и Элли выглядели разочарованными.

— Джон прав, — сказала Эмили. — Возможно, информация Кэтрин была расплывчатой, но что-то происходит, и нам нужно быть бдительными.

И Элли, и Саванна вздохнули. Они неохотно оделись и пошли в большой зал на ужин, совершенно не подозревая, что за ними наблюдают.

День прошёл без происшествий. Прошёл полдень, наступил вечер, и время тянулось медленно. Когда у тебя есть лишь смутное представление об угрозе, о которой ты ничего не знаешь, время может тянуться довольно долго. Им всем пришлось заставить себя перестать постоянно смотреть в море, чтобы не пропустить приближающиеся лодки. Наконец, солнце село, и команда собралась за обеденным столом. Все вздохнули с облегчением, потому что, конечно же, никто не был настолько глуп, чтобы нападать на них в открытом море в темноте, особенно учитывая, что из-за волн «Восходящая Звезда» слегка покачивалась.

— Может, это ложная тревога, — сказала Джоди, когда они все сели за стол, — может, причина, по которой этот Роджерс оказался в Джибутте, в том, что…

- Джибути, - поправила Энн.

«…может быть, причина, по которой этот Роджерс оказался в том африканском городке с забавным названием, не имеет к нам никакого отношения».

«Ты достаточно давно в команде, — ответил Дерек. — Ты должна знать о вероятности ложных тревог, когда дело касается Джона и Сары. Она стремится к нулю, и в большинстве случаев всё оказывается хуже, чем ожидалось».

"Да, но, может быть..."

«На радаре две лодки, которые приближаются к нам на большой скорости, — громко прозвучал голос капитана в динамиках «Восходящей Звезды». «Убедитесь, что вы укрылись».

— Ладно, вы правы, — со вздохом сказал Джоди, и все снова встали.

— Чёрт возьми, это так грубо, — пожаловался Кевин, — как раз когда мы собирались поесть. Я очень голоден.

Элисон, Кэмерон и Эмили надели наушники, которые заранее положили на столик, чтобы они были под рукой. Затем все трое быстро выбежали на улицу, а остальные в целях безопасности отошли вглубь корабля. На выходе Кевин схватил куриную ножку и получил предостерегающий взгляд от Сидни.

Поскольку из-за качки прицельная стрельба была практически невозможна, обмен выстрелами мог привести к рикошетам и случайным попаданиям. Поэтому было решено, что все люди должны оставаться внутри надстройки, а три девушки-киборги позаботятся о любых угрозах. Джон, Сара, Дерек, Саванна и Элли тоже надели гарнитуры, чтобы оставаться на связи с Эйс. Затем они все спустились в коридор на четвёртой палубе, который проходил через всю яхту и обеспечивал наибольшую защиту. Лорен взяла с собой малышку Сидни, и они собрались там в ожидании событий.

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

В нескольких сотнях миль от них, в Джибути, Исмаил наблюдал на мониторе, как люди на борту «Восходящей Звезды» готовятся к нападению. Он увидел, как три молодые женщины надели наушники, прежде чем отделиться от остальных, а ещё пятеро тоже надели наушники и повели остальных на две палубы ниже. *Что за чёрт?* Это выглядело как отрепетированное поведение. Они что, общались друг с другом по радио, и если да, то почему? Их предупредили? И почему члены экипажа абсолютно ничего не делали для защиты своих пассажиров?

Он потянулся за спутниковым телефоном, на котором была включена выделенная линия для связи с его людьми на лодках.

— Каков ваш статус? — спросил он.

«Приближаемся к яхте, как и планировалось, — ответил мужской голос, и Исмаил услышал, как маленькая моторная лодка покачивается на волнах. — Мы занимаем позиции по левому и правому борту за кормой.

«Будьте осторожны. Похоже, кто-то их предупредил. Я не знаю, что они делают, но это не то, чего ожидаешь от группы безобидных пассажиров, отправившихся в круиз. Кажется, они готовы к нападению, и, похоже, команда яхты в этом не участвует».

"Понял. Вы хотите отменить операцию?"

Исмаил задумался на секунду. *Десять миллионов долларов? Или пяти миллионов будет достаточно? А, к чёрту всё!*

— Нет, продолжайте операцию. Но будьте особенно осторожны.

"Вас понял".

Десять миллионов звучало лучше. Намного, намного лучше. Он прервал звонок и наблюдать за происходящим.

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

— Ладно, — сказал Джон в микрофон своей гарнитуры, — расскажите мне, что происходит.

«Два скоростных катера, — ответил голос Кэмерон. «Они занимают позиции по левому и правому борту позади нас, держась на расстоянии примерно в сто метров. Им трудно держать курс прямо из-за волн.

«Есть ли какие-нибудь признаки их намерений?» — спросила Сара.

— Пока нет, — раздался голос Элисон. — Похоже, они ждут подходящего момента. Я вижу, что у них нет флагов, но они установили дополнительные топливные баки, поэтому я предполагаю, что они проделали долгий путь.

«Сомалийские пираты, — сказала Энн. — Это их тактика. Они поджидают корабли в открытом море, чтобы захватить их».

"Я могу обнаружить поворотные башни с пулеметами", - доложила Кэмерон, "но я не знаю, что это за боеприпасы..."

Её прервал внезапный шквал громких выстрелов, которые могли быть только орудийными. Несколько пуль попали в фюзеляж «Восходящей звезды», и внутри корабля раздался звон.

— Э… стандартные боеприпасы, — продолжила Кэмерон. — Если вы еще не заметили, они открыли по нам огонь. Если хотите знать моё мнение, они плохо целятся, попадания разрозненные.

— Стандартные боеприпасы? — спросил Дерек. — Это значит, что они, похоже, не знают, с кем имеют дело. Есть повреждения?

— Пока нет, — ответила Эмили. — Как вы знаете, окна очень прочные, чтобы выдерживать сильный шторм, они могут быть даже пуленепробиваемыми. Но, по-моему, это лишь вопрос времени, когда они попадут во что-то жизненно важное — например, в антенну радара. Есть какие-нибудь распоряжения?

Все посмотрели на Джона, который мял пальцами нижнюю губу.

«Есть ли способ с ними связаться?» — спросил он.

«Я так не думаю, — ответила Кэмерон. «Капитан уже пытался. Ответа нет ни на одной частоте. Также нет никаких требований от нападающих. Они удерживают свою позицию и стреляют по нам».

Снова серия пуль попала в корпус «Восходящей Звезды». Джон сделал вдох и выдох.

— Ладно, берите свои антитерминаторски пушки и открывайте ответный огонь. Но постарайтесь избежать потерь. Старайтесь только выводить их из строя.

— Поняла тебя, Джон, — ответила Элисон, — но мы в семидесяти милях от берега. Если мы выведем их из строя, они могут перевернуться и утонуть в этих волнах.

— Тогда мы возьмём их в плен. У нас нет выбора.

"Понятно".

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

В Джибути, Исмаил наблюдал, как три женщины, отделившиеся от остальной группы, быстро, но спокойно направились к люкам на четвёртой палубе, где были входы. Он увидел, как они сняли панели со стен, открыв впечатляющий тайник с оружием и боеприпасами.

— Бинго! — воскликнул он с ухмылкой. — Попались!

Он увидел, как каждая из трёх девушек взяла в руки по два пистолета. Исмаил нахмурился и прищурился. Это были огромные пистолеты, каких он никогда раньше не видел. Они выглядели так, будто обычные пистолеты увеличили на двести процентов.

— Что за…? Что это такое? Они огромные!

— Что вы сказали, босс? — мужской голос раздался из динамика его телефона.

- Ничего. Приготовьтесь к обстрелу!

"Вас понял".

Затем Исмаил увидел, как три девушки с невозмутимым видом направились к корме, где они прицелились во что-то в море. Даже через спутниковый телефон он услышал громкие хлопки, за которыми последовали панические голоса на другом конце линии.

«Что это было?» — спросил он, но не получил ответа сразу.

Потребовалось мгновение, прежде чем его человек ответил ему.

«Мы под шквальным огнём! — крикнул он. «Я не знаю, что они используют, но их снаряды проходят сквозь бронированные стены нашего грузового отсека, как горячий нож сквозь масло. Они едва не попали во взрывчатку, которую мы перевозим. Мы готовимся открыть ответный огонь».

— Нет, это слишком рискованно. Прекратите атаку и развернитесь, пока они...

Но его команду заглушила автоматная очередь. Затем снова раздались громкие хлопки… и крики. А потом наступила тишина.

Связь была прервана.

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

— Что это было? — спросил Джон, услышав что-то подозрительно похожее на два взрыва, последовавших один за другим.

— Прости, Джон, — ответил голос Элисон. — Даже нам было трудно прицелиться. Их нет.

"Нет?"

«Взорвались. Должно быть, у них на борту было много взрывчатки, в которую попали снаряды АТП, это единственное объяснение».

Джон закрыл глаза.

- Кто-нибудь выжил?

— Никого. Все погибли при взрыве. Думаю, теперь вам можно выйти.

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

В Джибути Исмаил отчаянно пытался связаться со своими людьми. Но безуспешно. Разозлившись, он швырнул спутниковый телефон в стену, где тот разлетелся на тысячу осколков. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя. Он не мог винить никого, кроме себя. Стивен предупреждал его. Кто, чёрт возьми, эти люди?

Неважно… осталось сделать только одно. Он ввёл последнюю часть кода в свой ноутбук, чтобы активировать программу, которую человек Стивена установил на борту «Восходящей Звезды», затем выключил ноутбук и убрался оттуда к чёртовой матери. По пути к машине он достал телефон.

«Стивен? … Да, всё прошло успешно… нет, никаких проблем. Теперь я знаю, где они хранят оружие… Да, я отправляю тебе записи… Да, я также активировал программу… Нет, они все отвлеклись… Верно… И не забудь заплатить мне вторую половину… Ты понял, Стивен».

Он завершил звонок. Что ж, по крайней мере, теперь ему не придётся ни с кем делить свои десять миллионов долларов.

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

На мостике «Восходящей Звезды» капитан и его офицеры смотрели в море, когда два скоростных катера взорвались, озарив ночь. Ни капитан, ни другие офицеры в тот момент не обращали внимания на корабельные системы. Если бы они обратили, то заметили бы, как на секунду погасли экраны, а затем снова включились.

Вся команда Коннора стояла на корме и смотрела в море, но, поскольку «Восходящая Звезда» шла на максимальной скорости, в ночи уже ничего нельзя было разглядеть.

— Похоже, Стивен Роджерс выстрелил себе в ногу, — заметила Сара. — Жаль, что нет выживших, которых можно было бы допросить.

«Мы пытались сохранить им жизнь, — оправдывалась Кэмерон перед собой и двумя своими сёстрами, — но море было слишком неспокойным для точного прицеливания. Простите».

— Это не ваша вина, — сказала Сара. — Вы не могли знать, что они были начинены взрывчаткой.

«Вы ничего не могли с этим поделать», — согласился Дерек.

Джон, казалось, погрузился в свои мысли.

- Хммм... - пробормотал он.

— О чём ты думаешь? — спросила Элли.

— Вам не кажется странным этот штурм?

Все посмотрели на Джона.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Саванна. — Мы знаем, что Стивен Роджерс нанял кого-то в Джибути. Этот кто-то явно организовал нападение пиратов.

— Да, но зачем? Стивен Роджерс знает, что у нас на борту три терминатора. Следовательно, он должен был знать, что это самоубийственная миссия без шансов на успех.

«Но те люди на лодках, очевидно, этого не знали», — заметила Джесси.

— Верно. И это меня беспокоит. Оглядываясь назад, я понимаю, что это больше похоже на инсценировку.

— Или, может быть, ты слишком много думаешь об этом, Джон, — возразил Дерек. — Общество 51 обладает большим влиянием, но даже им будет крайне сложно организовать эффективный рейд в открытом море, за пределами любых территориальных вод. Тем более что здесь патрулируют военные корабли НАТО, которые заранее проинформированы о нашем присутствии.

Джон вздохнул.

"Я надеюсь, что ты прав".

— Я предлагаю нам сейчас пойти спать, — добавила Сара, — завтра будет новый день.

— Да, — согласился Джон, — но есть ещё кое-что, что мне нужно сделать, прежде чем лечь спать.

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

Джон закончил описывать недавние события. На другом конце воцарилась тишина.

— Ты прав, — согласилась Кэтрин по телефону. — В этом есть что-то подозрительное.

Джон вздохнул с облегчением.

- Значит, ты согласна с моим внутренним чутьем?

«Я не знаю, что такое чутье, Джон, но я понимаю ход твоих мыслей. Твои девушки согласны с тобой?»

«Кэм, Элисон и Эмили согласны, что это было слишком просто. И они также согласны, что эта атака выглядела... немотивированной, без какого-либо реального намерения».

"А остальные?"

«Пошли спать. Думаю, они больше не хотят волноваться».

«Да, я на собственном опыте убедилась, что в какой-то момент люди начинают закрываться от реальности. Даже твоя мать или Дерек. Возможно, ваше кругосветное путешествие не очень-то помогло им оставаться начеку.

«Ну, если честно, в последнее время мы полностью полагались на Эйс. Они следили за тем, чтобы любая угроза, с которой мы сталкивались, была нейтрализована. Может быть, мы стали беспечными».

«Не пойми меня неправильно, но вы заслужили немного беспечности. Доверься своим девушкам-киборгам, Джон. Они защитят вас, ты же знаешь.

— Да, я знаю. Но было бы намного проще, если бы мы заранее знали, от чего или от кого именно они должны нас защищать. Ты можешь узнать что-нибудь ещё о Стивене Роджерсе?

«Джон Генри больше не обнаружил подозрительной активности с его стороны, он проводит день в своём офисе, а затем дома. Но, как я уже сказала, мы не можем прослушивать его телефон. Каждый раз, когда он им пользуется, связь с моим устройством слежения прерывается».

Джон вздохнул.

«Я думаю, что сейчас мы ничего не можем сделать».

"Нет. Какие меры предосторожности вы приняли?

«Элисон, Эмили и Кэм договорились по очереди дежурить на палубе, на всякий случай. У корабельного радара гораздо больший радиус действия, чем у их сканеров, но они также могут видеть в инфракрасном спектре, чего не могут корабельные системы».

- Будьте бдительны и осторожны, Джон.

- Будем, Кэтрин. Есть еще новости?

«Да. Абдул Аль Хани сообщил мне, что его зять Фейсал Аль Банаи неохотно согласился с тем, что никаких дальнейших действий по поводу дронов предприниматься не будет. Я думаю, что на этом мы можем закрыть эту главу».

"Хорошо. Что-нибудь еще?"

«Махеш Бохари сообщил мне, что следующее полное собрание «Общества 51» состоится в Исландии через три дня. Я тоже приеду».

"Желаю удачи с этим".

«Удача не будет иметь к этому никакого отношения… кроме Стивена Роджерса, которому с этого момента будет очень не везти.

Джон улыбнулся.

— Не могу сказать, что он этого не заслуживает.

— В любом случае, иди спать. Отдохни на всякий случай.

- Будет сделано. Пока, Кэтрин.

"Пока, Джон".

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

**Пятница, 6 февраля 2009 года, 15:23**

**Лагуна-Бич**

Раздался звонок в дверь, и Ева тут же залаяла и побежала к двери. Кейтлин Куинн была одна и работала на кухне. Её мужа, Джаспера Куинна, не было дома, и он должен был вернуться только через пару часов. Кроме того, у него был ключ.

«Кто бы это мог быть?» — спросила она вслух.

Ева ответила смесью лая и урчания. Кейтлин знала, что эта немецкая овчарка необычайно умна для собаки и, вероятно, пыталась с ней общаться. Иногда она могла догадаться, что пытается сказать Ева, но большую часть времени Кейтлин понятия не имела. Она знала только, что один лай обычно означал «да», а два — «нет». Но в остальных случаях никто не мог быть уверен.

Она посмотрела на монитор домофона. На нём были видны женщина и мужчина, стоявшие у ворот. Она узнала мужчину, это был Джеймс Эллисон. Он помог им обустроиться в доме, который Кэтрин Уивер предоставила им после того, как они скрылись, чтобы избежать внимания СМИ. Однако женщину она узнала не сразу. Она нажала на кнопку, чтобы открыть ворота, и подождала, пока двое посетителей не подошли к входной двери.

— Мисс Куинн, — сказал Джеймс, пожимая Кейтлин руку, — рад снова вас видеть. У вас всё хорошо?

— Да, всё хорошо, мистер Эллисон, спасибо, что спросили. Чем я обязана вашему визиту?

— Когда мы всё это для вас устроили... — Джеймс указал на роскошную собственность, которая когда-то принадлежала Гонсалесу, одному из ведущих Серых, — ... вы попросили нас сообщать вам, когда вы сможете что-то сделать для нас взамен.

Кейтлин улыбнулась.

"Да, я помню это".

— Вообще-то, вы могли бы кое-что сделать для нас прямо сейчас. Кстати, это Зои Крюгер из СБРК.

— О! Я видела вас по телевизору. Приятно с вами познакомиться.

— Взаимно, — ответила Зои и пожала руку Кейтлин.

— Может, нам лучше поговорить внутри, — сказал Джеймс.

"Да, конечно, входите".

Они вошли внутрь, и Кейтлин закрыла дверь. Ева радостно залаяла, запрыгнув на ноги Джеймсу, чтобы поприветствовать его. Он усмехнулся и погладил её по голове. Затем она обнюхала Зои и слегка заскулила, очевидно, узнав в ней киборга. Зои опустилась на колени и тоже погладила собаку по голове. Ева, казалось, насторожилась, но осталась на месте.

— Джон рассказал мне о тебе, Ева, — сказала Зои.

Услышав своё имя, немецкая овчарка опустила голову и, казалось, внезапно загрустила. Затем она вопросительно тявкнула.

«С Джоном всё в порядке. Ты, наверное, скучаешь по ним всем, но с ними всё хорошо, не волнуйся. Они вернутся через пару месяцев».

— Как она себя ведёт, мисс Куинн? — спросил Джеймс. — Надеюсь, вы не жалеете, что присматриваете за ней, пока остальные в отъезде?

— О нет, совсем нет. Она такая милая собачка. Всегда бдительная и такая умная. Они так и не сказали мне, откуда она, но она ведь не обычная собака, верно? Кажется, она понимает каждое наше слово.

— Вы правы, она не обычная собака, — подтвердила Зои. — Но мы не можем рассказать вам о её прошлом, извините.

— Я понимаю. Так... почему вы здесь? С моей дочерью всё в порядке? Как Луиза?

— С Луизой всё в порядке, не волнуйтесь, — ответил Джеймс. — Как вы устроились?

«У нас всё отлично. Все нам очень помогают. Мы не можем в достаточной мере отблагодарить мисс Уивер и её фонд за то, что они позволили нам жить здесь, в этом прекрасном доме, и взяли на себя наши финансовые проблемы».

— Я дам ей знать, она будет рада это услышать.

— Могу я теперь узнать, в чём причина вашего визита? Вы сказали, что я могу вам чем-то помочь?

— Да, — сказала Зои, — мы здесь, потому что вы, возможно, сможете нам кое-чем помочь.

"Помочь вам? С чем?"

- Вы и ваш муж школьные учителя, верно?

«Да, Джаспер был учителем в старшей школе, а я была учительницей в начальной школе до того, как всё это случилось с Луизой. Очевидно, что с тех пор мы не можем работать по специальности. Наши лица слишком хорошо известны благодаря всем этим публикациям в СМИ — после того, как Эмили спасла Луизу».

— Вашего мужа нет дома? — спросила Зои.

— Нет, он сейчас в местном садовом центре, покупает новые растения. Теперь, когда у нас есть этот огромный сад, он обнаружил, что ему нравится заниматься садоводством. Он говорит, что это помогло ему снова обрести внутренний баланс после всего, что произошло.

— Вы когда-нибудь думали о том, чтобы преподавать в частной школе? — спросил Джеймс.

Кейтлин нахмурилась.

- Вы имеете в виду домашнее обучение кого-то?

"Да".

— Мы не думали об этом. А почему вы спрашиваете?

— У нас есть для вас предложение, — ответила Зои. — Предложение о работе.

— Предложение о работе? Для меня или для моего мужа?

«На самом деле, для вас обоих. Вы бы стали частными преподавателями для кое-кого. И это было бы очень хорошо оплачиваемо. Вам интересно?»

Кейтлин колебалась.

— Я не знаю, это так внезапно. Могу я сначала узнать побольше?

— Конечно, — сказала Зои. — Но сначала, что вы знаете о Древнем Египте?

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

**Суббота, 7 февраля 2009 года — 02:45 ночи**

**Аравийское море**

БУУУУУУМ

Джон тут же вскочил с кровати. Это был взрыв? Рядом с ним поднялись Саванна, Элли, Элисон и Эмили. Кэмерон стоял на вахте на мостике.

БУУУУУУМ

Второй взрыв. Вода плеснула в борт фюзеляжа и в окна.

— Какого чёрта? — спросила Саванна, внезапно проснувшись.

Она только закончила задавать свой вопрос, как «Восходящая Звезда» слегка накренилась. Джон посмотрел на часы: было три часа ночи.

"Что это?" Спросила Элли.

— Это артиллерийский обстрел, — сказала Элисон. — Я бы сказала, предупредительные выстрелы. Первый — прямо по носу, второй — слева по борту, в нескольких сотнях метров.

Они быстро оделись и выбежали в коридор, где встретились с Сарой и остальными.

"Что, черт возьми, происходит?" Спросила Сара.

Кэмерон присоединилась к ним, возвращаясь с мостика.

— Мы подверглись атаке, — сообщила она, — военные корабли, два. Радары их не засекли. Они появились из ниоткуда.

— Что?! — спросил Джон. — Не может быть, кто будет стрелять по гражданскому кораблю?

— Никто, — сказала Энн, — если только мы случайно не заплыли в чьи-то территориальные воды.

«Согласно GPS и радару, — заявила Кэмерон, — мы находимся почти в 240 километрах от побережья Аравийского полуострова».

Дерек достал свой мобильный телефон и запустил приложение GPS-слежения.

«Всё, что говорят вамсистемы корабля, — чушь собачья», — заявил он. «Согласно моим данным, мы находимся в двух милях от побережья Хамасара».

"ЧТО?!" Спросила Сара.

БУУУУУУМ

Третий взрыв потряс корабль, он был ближе, чем предыдущие. Они почувствовали, как остановились двигатели «Восходящей Звезды». Громкоговорители на потолке ожили.

"Нам абсолютно ясно дали понять, что следующий выстрел больше не будет предупредительным", раздался голос капитана. - Нам было приказано остановиться и позволить абордажной группе подняться на борт.

Джон посмотрел во встревоженные лица присутствующих.

— Это серьёзно, — сказал он. — Я должен посмотреть, что происходит. Кэм, Эмили, Элисон, мама, Дерек, вы идёте со мной. Все остальные остаются здесь. Саванна, Элли, Джоди, Лорен, вы отвечаете за безопасность всех. Не выходите на улицу!

Не дожидаясь ответа, Джон побежал к лестнице. Его мать, Эйс и Дерек последовали за ним.

— Что происходит, капитан? — спросил Джон, когда они вошли на мостик.

«Два фрегата Хамасарского флота, — ответил капитан. — Я пытался объяснить им, что мы не в их водах, но они не слушали».

Достаточно было лишь беглого взгляда на несколько экранов на мостике, чтобы понять, что капитан всё ещё считал, что находится в международных водах, в то время как их мобильные телефоны говорили об обратном.

«Должно быть, что-то не так с компьютером корабля», — заявила Эмили и вытащила кабель адаптера. «Я проверю».

Она нашла порт доступа и подключилась к сети.

— Но… но навигационный компьютер говорит, что мы в ста пятидесяти милях от…

— Посмотри вокруг! — сказал Дерек мужчине. — Видишь эти огни в ночи? Это либо огромная мираж-иллюзия, либо городские огни Абу-Маскара. Они всего в двух милях отсюда.

Капитан проследил за его взглядом и побледнел.

«Компьютер корабля был взломан, пока мы были в Петре», — заявила Эмили и снова отключилась. «Кто-то установил вредоносное ПО, вставив флешку. Сначала оно было неактивно и активировалось дистанционно, пока мы были отвлечены нападением пиратов. Автопилот был перепрограммирован, и компьютер направил нас в воды Хамасара, продолжая показывать первоначальный курс».

«Я знал, что с нападением пиратов что-то не так, — сердито заявил Джон. — Я знал это!»

«Кто мог это сделать?» — спросила Сара. «И зачем устанавливать вредоносное ПО? Почему бы просто не заложить бомбу или что-то в этом роде?»

«Мы бы обнаружили бомбу», — ответила Эмили.

"Кто мог это сделать?"

«Возможно, это один из посетителей, которые были у нас на борту. Я сделала резервную копию программы и проанализирую её позже. Возможно, тогда я смогу узнать о ней больше».

«Это подстава, — заявил Джон, — чтобы мы вошли в территориальные воды Хамасара. Хамасар — родина Калибы и, вероятно, кучки мстительных людей, которые хотят нам отомстить».

— Хорошо сыграно, — заявил Дерек. — Надо отдать им должное.

"Ты можешь восстановить компьютерные системы?" Спросил Джон.

«Это не очень сложная вредоносная программа, — ответила Эмили, — быстро написанная для того, чтобы система корабля выдавала ложные данные и сбивала нас с курса прямо в территориальные воды Хамасара. Простая перезагрузка корабельных компьютеров должна удалить её из системы».

Джон выглянул наружу. Фрегаты включили мощные прожекторы, освещавшие поверхность воды. С одного из военных кораблей спустили на воду тендер. В нём находилось около двадцати хорошо вооружённых солдат.

— Они будут здесь через минуту, — сказал он и посмотрел на капитана. — Вам дали какие-нибудь дополнительные инструкции?

— Нет, они просто велели мне заглушить двигатели и приготовиться к досмотру.

- Что нам делать? - Спросила Сара.

«Мы ничего не можем сделать, - констатировала Элисон, - мы сильно уступаем в численности. Наши АТП не помогут против фрегатов. По сути, они могут потопить нас в любой момент».

— Не могла бы ты… ну, знаешь, взять под контроль группу высадки? — спросил Дерек.

— Я могла бы. Но к чему это приведёт? Мы всё равно будем в зоне досягаемости орудий и ракет их военных кораблей.

"Да, но..."

Дерека прервал голос с сильным арабским акцентом, внезапно раздавшийся из динамика радиоприёмника.

««Восходящая Звезда», откройте люк с левого борта, опустите трап и позвольте абордажной команде войти. Соберите всех пассажиров и членов экипажа, которые не участвуют в управлении кораблём, в центре смотровой палубы. Не оказывайте никакого сопротивления. Экипажи фрегатов внимательно наблюдают за происходящим, и у них есть приказ открыть огонь по вам при малейших признаках сопротивления. Подтвердите получение этого сообщения и сдайтесь нашим властям».

«Они должны что-то знать о том, кто мы на самом деле и кто у нас на борту, — сказал Дерек, глядя на Эйс, — иначе они бы не так сильно подчёркивали своё превосходство».

— Ты этого не знаешь, — возразила Сара, — может, они просто очень осторожны.

- Назови это солдатским чутьем, Сара.

«Я думаю, Дерек прав, — заявил Джон, — по крайней мере, в какой-то степени. Они хотят, чтобы мы знали, что сопротивление бесполезно. И я думаю, что пиратская атака была просто отвлекающим манёвром, чтобы активировать вредоносное ПО так, чтобы никто не заметил».

— Да, — согласилась Эмили, — чтобы оно активировалось, экраны должны были на секунду или две погаснуть. Во время нападения пиратов все смотрели наружу, и, вероятно, никто не обращал внимания на корабельный компьютер.

— Итак, что нам делать, Джон? — спросила Кэмерон.

Джон на мгновение задумался.

«У нас не осталось выбора, — сказал он, — у нас значительно меньше оружия, и пока мы в море, любое наше действие сопряжено с риском того, что члены нашей команды будут ранены или убиты. Этот риск слишком велик».

"Значит, мы сдаемся?"

— Давайте назовём это тактическим отступлением. Думаю, они сопроводят нас в порт Абу-Маскара. До тех пор ничего особенного не произойдёт.

— А что потом? — спросила Сара. — Что будет, когда мы окажемся там?

— Я пока не знаю. Я что-нибудь придумаю. Мы пересмотрим ситуацию и примем решение на основе известных на тот момент фактов.

— Другими словами, мы будем импровизировать?

"У тебя есть идея получше, мам?"

Сара посмотрела на своего сына, затем опустила голову.

"Нет".

Джон повернулся лицом к капитану, который с нетерпением ожидал их решения.

"Ответьте им".

"Да, сэр".

Капитан повернулся и потянулся к микрофону, чтобы объявить об их сдаче.

"Однако у нас есть одно преимущество", - сказал Джон.

"Это какое?" Спросил Дерек.

«Если наше предположение верно и они знают, кто находится на борту, их угроза сработает только в том случае, если мы будем держаться вместе, как группа, и если любое наше действие может привести к ранению или смерти членов команды. Разделение нас было бы слишком рискованным. Это может стать преимуществом, которое мы можем использовать в качестве основы для стратегии».

«Допустим, они действительно знают, что среди нас есть киборги, но не знают, кто именно. Не очень то поможет, Джон».

— У нас ведь нет особого выбора, не так ли? — Джон повернулся к капитану. — Откройте люк и опустите трап. Мы соберём всех на первой палубе, как и просили.

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

Три минуты спустя по кораблю разнёсся топот армейских ботинок по деревянным доскам. Команда Коннора и почти весь экипаж собрались в центре смотровой палубы, куда можно было попасть только с одного входа. Группа вооружённых солдат вошла на палубу и рассредоточилась по обеим сторонам, направив на них винтовки. Малышка Сидни заплакала на руках у Лорен. За солдатами последовал офицер военно-морского флота. Он не держал в руках винтовку, а только носил пистолет в кобуре на поясе и торжествующе смотрел на группу. Очевидно, он был очень доволен собой.

— Меня зовут полковник Салман аль-Джубейр из королевской гвардии Хамасара, — сказал он с мерзкой ухмылкой. — Считайте себя пленниками. Мы сопроводим вас в Абу-Маскар, где вы предстанете перед судьёй.

— В чём нас обвиняют? — спросила Сара. — Что мы сделали?

«Обвинение заключается в контрабанде оружия для поддержки повстанцев».

Энн усмехнулась.

«Не смешите, — сказала она, — ваши так называемые повстанцы не смогли бы даже совершить налёт на дом престарелых».

— Энн, — упрекнул её Джон, — сейчас не время. — Он посмотрел на полковника аль-Джубейра. — Нам можно позвонить?

— Не сейчас, — ответил мужчина. — Сейчас вы сдадите свои телефоны и всё остальное, что у вас есть, кроме одежды. Не пытайтесь делать глупости. Наши винтовки заряжены особым видом боеприпасов. Они бронебойные, но если не пробьют цель, то разлетятся на сотни смертоносных осколков, убив всех в радиусе десяти метров.

«Теперь мы знаем наверняка», — прошептал Дерек.

«Да, и мы знаем, что Стивен Роджерс причастен к этому», — прошептала Кэмерон в ответ. «Его компания недавно разработала такие боеприпасы. Они всё ещё проходят испытания и не доступны на рынке».

Пока двое солдат собирали всё необходимое под пристальным наблюдением своих товарищей, другой морской офицер подбежал к полковнику аль-Джубейру, что-то сказал ему по-арабски и протянул один из антитерминаторских пистолетов. Полковник взял его и улыбнулся.

«Это определённо подстава, — прошептала Сара своему сыну. «Никто не нашёл бы эти потайные шкафчики так быстро, если бы не знал, где искать».

«Да, — прошептал в ответ Джон,— похоже, их предупредили.

«Но как? Даже если тщательно искать…

— Камеры наблюдения, — сказала Эмили. — Может быть, компьютер корабля — не единственное, что было взломано.

— Вы хотите сказать, что кто-то за нами следил? — спросила Саванна.

— Да… — тихо подтвердила Кэмерон, — и когда напали пираты, мы случайно показали, где храним наше оружие.

«Похоже, что нападение пиратов было не просто отвлекающим манёвром, — подытожил Джон и поджал губы. «Кто-то всё это время следил за нами».

— ТИХО! — крикнул полковник аль-Джубейр. — Не разговаривать!

Затем он подошел к ним, держа в руках АТП.

— Ну-и-ну… похоже, что наводка была всё-таки верной. Мы нашли тайник с вашим оружием. Возможно, мне стоит сказать вам, что контрабанда оружия в Хамасаре карается смертной казнью.

— Они предназначены исключительно для самообороны, — сказала Сара.

Полковник ухмыльнулся.

— Самооборона, да? Для самообороны нужны автоматы, ракетницы и взрывчатка?

— Ну, как видите, вполне нужны. Только мы не знали, что флот Хамасара осмеливается нападать на гражданские суда, как обычные пираты.

Ухмылка исчезла с лица полковника аль-Джубейра, и он сильно ударил Сару. Джон сжал кулаки и почувствовал, как Кэмерон и Эмили удерживают его за руки, чтобы он не натворил глупостей. Сара потрогала губу, она была в крови.

— Бьешь женщин, да? — спросила она. — Так ты сделал себе карьеру?

Полковник выглядел разъярённым, но понимал, что Сара лишь пытается ещё больше его разозлить. Было видно, что ему приходится сдерживаться, чтобы снова её не ударить. Его лицо снова расплылось в широкой улыбке.

«Посмотрим, будете ли вы так же разговаривать после допроса в военной полиции. Все на пол! И никто не говорит, пока с вами не заговорят!»

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

**Суббота, 7 февраля 2009 года — 04:58 утра**

**Абу Маскар (эмират Хамасар)**

Фейсал Аль Банаи стоял на пирсе и наблюдал, как «Восходящую Звезду» завели в порт и пришвартовали в конце пирса. Рядом группа элитных солдат ждала яхту с командой Коннора на борту. Небольшие резиновые шлюпки с водолазами на борту патрулировали гавань, чтобы убедиться, что никто не попытается сбежать, прыгнув за борт. Всё было ярко освещено прожекторами, и вся территория была оцеплена.

Люк открылся, и трап опустился. Элитные солдаты вошли на «Восходящую Звезду» и начали обыскивать корабль сверху донизу. Экипаж и капитана разделили и отправили в тюрьму, что сильно затрудняло любую попытку побега. Даже с тремя киборгами они не смогли бы управлять «Восходящей Звездой» без экипажа и без каких-либо морских знаний. Всё их оружие и боеприпасы были конфискованы, включая все шесть АТП».

Когда Фейсал поднялся на смотровую площадку, он на мгновение остановился, чтобы насладиться видом. Команда Коннора, вынужденная сидеть вплотную друг к другу на земле в окружении вооружённых солдат, беспомощно наблюдала за тем, как их ценное оружие выносили с яхты в ящиках с военными бирками и грузили в армейские грузовики. Фейсал видел их разочарование и гнев и наслаждался этим. Он насчитал девятнадцать человек — семерых мужчин и двенадцать женщин — плюс плачущего ребёнка и удовлетворённо кивнул. Трое из них могли быть могущественными киборгами, но они знали, что если решат вступить в бой, то поставят под угрозу жизни своих друзей-людей, сражаясь с превосходящими силами. Даже если бы они каким-то образом покинули «Восходящую Звезду», им всё равно пришлось бы столкнуться с целой страной, у которой были армия, флот и военно-воздушные силы —очень современные и хорошо оснащённые. Они явно не ожидали оказаться в такой ситуации.

Помощи извне тоже не стоило ожидать. К тому времени, когда кто-нибудь в Америке получит информацию и сможет отреагировать или вмешаться, факты уже будут налицо. Они наверняка знали, что это очень серьёзная ситуация, из которой не будет выхода — по крайней мере, без риска для жизни членов их команды. Стивен Роджерс был прав, они оставались пассивными перед лицом такой серьёзной угрозы. И снова Фейсал не мог не улыбнуться и почувствовать себя победителем.

Полковник аль-Джубейр заметил Фейсала и отдал ему честь.

«Операция прошла успешно, генерал, — сказал он по-арабски. — Они безоговорочно капитулировали».

— Хорошо, хорошо. Отличная работа, полковник. Эмир, несомненно, наградит вас за это.

Полковник выглядел довольным и показал Фейсалу АТП.

«Помимо прочего, мы нашли вот это. Это крупнокалиберное оружие, подобного которому мы никогда не видели».

Фейсал взял один антитерминаторский пистолет и взвесил его в руках. Затем он оглядел команду Коннора, которая смотрела на них как на врагов. Фейсал ещё больше обрадовался своему триумфу.

— Меня зовут генерал Фейсал Аль Банаи, — сказал он по-английски. — Я начальник штаба вооружённых сил Хамасара. Я состою в родстве с королевской семьёй, а также являюсь членом правления Kaliba International. И если вам интересно, то именно я организовал ваше пребывание здесь.

— Чего ты хочешь? — спросил Джон. — Мы не сделали ничего плохого.

— Всё зависит от точки зрения, мистер Коннор. С нашей точки зрения, ваша команда ответственна за некоторые вещи, которые мы не можем просто оставить без внимания.

Фейсал заметил, что они в шоке посмотрели на него, вероятно, спрашивая себя, откуда он узнал, кто такой Джон на самом деле.

— Кто такой Коннор? Меня зовут Джон О’Коннелл, вы, должно быть, путаете меня с кем-то другим.

Фейсал ухмыльнулся.

— Нет, мой юный друг. Ты — Джон Коннор, а женщина рядом с тобой — Сара Коннор, твоя мать. И я уверен, что скоро мы узнаем, кто вы все. У нас есть свои методы выяснения таких вещей. Возможно, вам удалось обмануть власти вашей страны, но у нас в Калибе всё ещё есть обширные досье на тебя и твою мать. Странно, я думал, что вы старше, мисс Коннор, и... менее одаренная, если честно.

— Я стараюсь смотреть на жизнь с оптимизмом, — саркастически ответила Сара. — Меня зовут Сара Диксон. Это мой муж Чарли Диксон.

— Единственное, чего я пока не знаю, — невозмутимо продолжил Фейсал, игнорируя её замечание, — это кто из вас, симпатичных молодых женщин, три девушки-киборги из Лос-Анджелеса.

- А точно три? - Спросила Сара.

Фейсал подал своим людям знак, и они приготовили оружие.

— Я уверен, что полковник аль-Джубейр рассказал вам о боеприпасах, которыми заряжены эти армейские винтовки. Я хочу, чтобы трое киборгов встали.

Фейсал увидел, что члены команды Коннора были шокированы тем, что он знал о киборгах. Они посмотрели на Джона, явно ожидая от него совета или приказа. Но Фейсал с удовлетворением заметил, что молодой человек выглядел бледным и неуверенным, явно не зная, что сказать или сделать.

— Сейчас же! — крикнул Фейсал. — Или мы откроем по вам огонь!

Кэмерон, Элисон и Эмили посмотрели на Джона. Он закрыл глаза, опустил голову и кивнул. Выражение лиц трёх девушек-киборгов было душераздирающим. Затем они медленно поднялись и встали.

— Отлично, — сказал Фейсал, вытащил пистолет из кобуры на поясе и выстрелил в каждую из них.

Члены команды ахнули и пригнулись. Пулевые ранения на торсах девушек мгновенно зажили.

— Просто чтобы убедиться, — с ухмылкой заявил Фейсал. — А теперь поднимите руки и выйдите из группы. Медленно. Не пытайтесь сделать ничего глупого, иначе вы знаете, что произойдёт.

Три девушки-киборги сделали, как им было сказано.

«А теперь... выключитесь. Я знаю, что вы можете сделать это добровольно».

Три девушки-киборги снова посмотрели на Джона в поисках помощи или совета, но он, казалось, был парализован страхом. По его лицу текли слёзы, и это доставило Фейсалу глубокое удовлетворение. Вся команда, казалось, была слишком напугана, чтобы что-то предпринять, и перспектива потерять своих защитников явно повергла их в отчаяние. Когда три киборга замешкались, не зная, что делать, Фейсал направил пистолет на голову Джона.

— У вас есть пять секунд, — угрожающе произнёс он. — Пять… четыре… три… две…

Три девушки-киборга отключились и безжизненно опустились на пол. Фейсал широко ухмыльнулся. Он направил пистолет на голову Сары и посмотрел на Джона.

«Достань их чипы, — сказал он. — Или все в твоей команде умрут, начиная с твоей матери».

Фейсал увидел, как Джон медленно поднялся, бледный, дрожащий, со слезами на глазах. Он вышел из группы и подошёл к трём своим жёнам, которые опустились на пол и смотрели в пустоту безжизненными глазами. Фейсал также заметил, что все остальные тоже плачут и, кажется, парализованы страхом.

— Мне… мне нужен нож, — дрожащим голосом сказал Джон. — И… и отвёртка.

Один из солдат протянул ему необходимые инструменты. Он начал с Эмили, дрожащими руками вырезав круг в плоти с правой стороны её головы и обнажив чёрный череп. Затем он снял защитный колпачок и вытащил чип. Он повторил процедуру с черепом Кэмерон, удалив и её чип. Наконец, он опустился на колени рядом с Элисон и положил руки ей на щёки. Он прошептал что-то ей на ухо, и вокруг её лица появилась щель, которая сдвинулась в сторону, освободив доступ к её чипу. Он вытащил и его тоже.

Затем он встал и медленно подошёл к Фейсалу, который протянул руку. Джон неохотно вложил три чипа киборга в его ладонь. Мужчина выглядел абсолютно торжествующим.

— Отлично, — сказал он, положил три чипа в пластиковый пакет, который достал из кармана, и посмотрел на своих элитных солдат. — Отнесите эти тела в исследовательский центр Калибы.

Фейсал снова с удовлетворением отметил, какими отчаявшимися и напуганными выглядели члены команды Коннора, когда безжизненные тела их трёх защитников-киборгов уносили и грузили в грузовик, ожидавший на пирсе.

«Я бы с удовольствием поболтал с вами ещё немного, — сказал он, — но, боюсь, у меня есть обязательства, которые я должен выполнить. Полковник аль-Джубейр, уведите их и заприте. До особого распоряжения все будут находиться в одиночных камерах. И проследите, чтобы они вызвали акушерку для ребёнка».

— Да, сэр, — ответил полковник и жестом подозвал своих людей.

Солдаты надели наручники на всех членов команды, а затем увели их.

— Думаю, мы можем снять режим повышенной готовности, полковник, — сказал Фейсал. — Убедитесь, что все солдаты вернулись в казармы, а два фрегата вернулись на военно-морскую базу.

Полковник аль-Джубейр отдал ему честь и покинул «Восходящую Звезду». Фейсал Аль Банаи последовал за ним и, спускаясь по трапу, увидел, как команду Коннора направили к ожидавшему их автобусу, переделанному в транспорт для перевозки заключённых.

Он посмотрел на три чипа киборгов в пластиковом пакете у себя в руке и улыбнулся. День обещал быть по-настоящему приятным.

**...продолжение следует**

1. Полуостров на востоке Африканского континента. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Хамасар** ‑ вымышленный автором эмират на побережье Аравийского моря, зажатый между Оманом и Йеменом. [↑](#footnote-ref-2)