Я стоял в ангаре и смотрел, как «Искандер» швартует трофейный фрегат. Вроде бы прошло много времени, но я до сих пор помню эту сумасшедшую затею.

В тот памятный день новобранцы 8-го отдельного ударного императорского взвода «Буран» стояли в главном зале станции «Страж 17». В свои 28 лет я успел побывать во многих сражениях, полетать на разных кораблях, но при этом чувствовал себя тогда еще новичком. Этот взвод был легендой, наводя ужас на пилотов федерации и Иерихона, прославляя своими подвигами великого императора. Перед нами, одетый в безупречно отглаженную белую форму с кортиком на поясе, выступил Марк Нем – наш командир. Коротко поздравив нас с вступлением во взвод, он отпустил всех по каютам. Испытывая гордость и трепет, я направился к себе, но вдруг почувствовал на своём плече чью-то ладонь. Обернулся. Передо мной стоял пилот империи в парадной одежде.

– Слушай новобранец, – обратился он ко мне. – Поможешь?

Я, недоумевая, чем могу помочь такому пилоту, осторожно спросил:

Постараюсь. Что нужно сделать?

,

Если бы я знал заранее, что стоит за этой просьбой, я конечно, никогда бы не согласился на подобную авантюру. «Но, разве мы говорим правду сразу, зная, что нам откажут?»

– Надо долететь на соседнюю станцию и забрать один корабль, это недалеко. Наши пилоты сейчас все заняты, а оставлять там наш корабль не очень хочется. Придётся за ним возвращаться. Да, и кто знает, вдруг его поломают.

У меня было свободное время и я, конечно же, согласился помочь.

– Отлично, – сказал имперец. – Мой позывной «Искандер», а у тебя какой?

– «Лазурный Дракон», можно просто «Азур».

– Ну, лазурный так лазурный, – весело рассмеялся он. – Встречаемся через 15 минут во-о-о-н у того перехватчика.

В назначенное время, одетый в костюм пилота, я пришёл к указанному кораблю.

«Искандер» уже был там и активно готовил корабль к отправке. В боевые слоты истребителя он загрузил ракеты и плазменные генераторы. Весело напевая, он погрузил винтовку Гаусса и несколько батарей с зарядами для неё, одну из последних модификаций скафандра (их обычно использует спецназ для проникновения в базу с наружной стороны станции, т.е. через космос) и пару странных ящиков в багажное отделение. .

Видя мой взгляд, он радостно сообщил, обращаясь то ли ко мне, то ли к себе:

– Император защищает, но лететь на заряженном корабле не помешает.

– А винтовка тебе зачем?

– Скафандр видишь?

– Вижу!

– Что непонятно?

– А зачем?

– «Искандер» сделал серьёзный вид, и тоном строгого учителя, хотя в глазах читался явный смех, сообщил:

– Вот нападут на тебя, ты будешь из пушек отбиваться, а я надену костюм и буду тебе помогать – стрелять из винтовки. – Мы находимся в центральной части империи, сюда ни Федерация, ни Иерихон не прилетят. Патрули их быстро найдут и разобьют,, – продолжал я гнуть свою линию.

– Ты серьёзно? – спросил он.

– Что? – не понял я.

– У тебя явные проблемы с чувством юмора, но ты не переживай, мы это исправим, – сказал он, залезая в багажный отсек.

– Господа, – послышался оттуда его приглушенный голос, – заводите свои моторы.

Я забрался в кабину перехватчика, провёл диагностику систем, прогрел двигатели, надел шлем и после того как кабина закрылась, с разрешения диспетчера на форсаже, вывел истребитель в открытый космос.

Согласно координатам, непонятно почему и кем записанным на клочке серой бумаги, я повёл машину к границе с федерацией. Варп-прыжок, полет, проверка бортовых номеров и прочее меня конечно не удивляло. Годы полетов делали своё дело. Вот только….

Возможно, мне, конечно, показалось, но как только патруль, станции или охрана прыжковых порталов узнавала, что корабль принадлежит взводу «Буран», ко мне сразу пропадали все вопросы.

– Почему, как только узнают, что корабль принадлежит «Бурану», у патрулей сразу прекращаются все вопросы?

– Так ведь это взвод «Буран», – важно сообщил «Искандер».

Подождав несколько секунд, я спросил:

– И, всё?

– А тебе ещё что-то нужно? – удивился имперец.

Чем ближе я продвигался к границе, тем меньше вопросов мне задавали. Мне даже показалось, что один из пилотов патруля, посмотрев в мою сторону, покрутил пальцем у виска.

Через 5 часов мы покинули территорию империи и направились по координатам указанным на том самом листке. Судя по интонации голоса, моего напарника меньше всего заботило, что мы уже час летели по территории федерации и могли столкнуться не только с отрядом истребителей, но и просто натолкнуться на крупные соединения боевых кораблей.

– Почти рядом, – раздался голос в наушниках.

– Я думал, что ты спишь.

– Я спал. У меня будильник был настроен на нужные координаты в шлеме.

– Доброе утро, – съехидничал я.

– Доброе утро, – поддержал он шутку.

На радаре обозначился крупный объект, о чем сразу же сообщил компьютер. Судя по очертаниям, это была пограничная станция федерации, на которой , как правило, базируются штурмовые истребители и фрегаты прикрытия.

– О! Нам туда, – радостно сообщил мне напарник.

– Ты собираешься сдать перехват федералам? – решил я подколоть его.

– Я тебе уже говорил, мне надо только забрать один корабль, а этот тебе надо вернуть обратно.

– Ты хочешь угнать … ?

– Фу, как грубо, новобранец. Ничего я угонять не буду, просто одолжу в бессрочное пользование во славу императора, так сказать, безвозмездно.

Поняв, что спорить бесполезно, я включил режим «стелс», и плавно подлетел к стыковочному кольцу грузового отсека на базе. С этого момента мы должны были сохранять радиомолчание пока «Искандер» не проберется в ангар неприятеля. План был настолько прост, что я сильно сомневался в реальности его исполнения. Изначально нужно было вызвать ложное срабатывание системы пожаротушения в складских помещениях,, а затем произвести отключение связи после перегрузки системы пожаротушения. На фоне этого не сразу обратят внимание, что двери в ангар будут блокированы (на тот момент я должен находиться в режиме «стелс» и быть уже в ангаре). Потом начинаем представление «слон в посудной лавке», т.е. я на перехватчике разведки должен буду крушить защитные турели ангара и, пока я отвлекаю на себя внимание, «Искандер», вырубив охрану, должен угнать корабль. Турели, пока будет производиться перезагрузка систем, должны быть неактивны. А дальше, мы в два корабля вылетаем с базы и быстро уходим.

Наверно так оно и было бы, если бы все пошло по плану. В целом, конечно так и было, за исключением некоторых моментов, . , из-за которых мы чуть не остались в этом ангаре навсегда.

Сразу после высадки «Искандера», я еще некоторое время находился около внешнего шлюза грузового отсека. Дождавшись, пока он установит все необходимые датчики и запустит вирус в систему, я перелетел с внешней базы в ангар. Получив сигнал пожарной тревоги (системы корабля были синхронизированы с компьютером в шлеме «Искандера»), я сразу полетел в ангар, но выведя корабль из режима «стелс» сразу обнаружил весьма неприятый сюприз. Охранные турели имели запасные батареи питания и дублирующую систему управления на случай отключения основной. Всю прелесть этой ситуации приняли на себя щиты перехватчика. Услышав, как взвыли системы, предупреждающие о прицеливании, я почувствовал, как мой истребитель мотнуло сначала в одну сторону, а потом в другую (турели были расположены по периметру ангара). Я очень сильно ругался про себя, корабль выпускал плазму по турелям ангара, превращая их в оплавленные останки. Охрана ангара стреляла из всех орудий , по моему кораблю, обслуживающий персонал прятался, где только мог. .

«Будет легко», – бормотал я, вспоминая слова имперца, спуская ракеты в одну из турелей.

В шлеме послышался бодрый голос «Искандера»:

– Ты чего такой нервный?

– Да, понимаешь, – как можно более спокойным голосом сказал я, – охранные турели не знают, что не должны работать.

– Да? – в его голосе послышалась легкая досада. – Сейчас посмотрю.

– Ох… ешкин кот (далее следует перечень непереводимых ни на один язык ругательств коренных жителей империи). Но, если кратко, было понятно, что имперец очень недоволен работающими турелями и совсем нехорошо со стороны федератов делать дублирующие системы.

– Кстати, ты, где застрял? – поинтересовался я. – В баре с федератскими девушками проводишь время ?

Ответом был долгий и продолжительный смех. Я услышал несколько выстрелов, среди которых различил 5 из винтовки Гаусса и около 8 из лазерного оружия.

– Не пускают в бар, – с легкой ноткой тоски в голосе, – заявил он. – Ну, что за люди, чуть что, и сразу в бар не пускают, то ли дело у нас в сверхновой.

– Ты по кому там стреляешь то? – попытался я сменить тему разговора. , – –По дроидам?

– По каким еще дроидам? Мой легкий ступор стоил истребителю еще одним залпом по щитам корабля, окончательно отключив их.

– Ну, обычным таким, – будничным голосом заявил «Искандер», – из сплавов. У них еще есть скверная привычка – мешать гостям свободно перемещаться по станции.

– Подожди, мы же не у Иерихона.

– И?

В этот момент открылись двери ангара со стороны станции, открыв моему взору неспешно (наверное, от осознания своей значимости) шагающего дроида с пушкой посередине, двумя плазменными турелями и двумя ракетными установками, которыми он незамедлительно воспользовался.

Пока имперец с боем пробивался к ангару, мы вели битву с дроидом.. Я метался по ангару, добивая турели и, стреляя из пушек в бегающего дроида. . Щита давно уже не было, плазма медленно, но верно снимала броню моего истребителя.

На фоне воцарившегося хаоса, бортовая система докладывала о повреждениях: –«Левый маневровый отказал», «Падение напряжения в орудийных генераторах», «Закончились боеприпасы в ракетном отсеке», «Генератор щита вышел из строя», «Правое крыло повреждено».

Из кабины я видел, как горит в центре правое крыло, корабль уже плохо поддавался управлению.

– Не спишь? – в шлеме снова послышался знакомый голос.

– Сплю, – съязвил я.

– Не спи, – поучительно заметил «Искандер». – Точку на тепловой карте видишь?

– Да, как раз за стеной.

– Тут где-то должна быть дверь.

– По плану станции двери тут нет, она этажом выше.

– По моему плану тут дверь есть, – настаивал имперец.

– У тебя есть место, где ты можешь укрыться? – поинтересовался я, добив турели и, сосредоточив огонь, на бегающем, но уже сильно потрепанном моими орудиями, дроиде.

– Конечно же есть. Сейчас активирую щит.

– Он против гранат, а не летящей груды многотонного металла.

– Ты много говоришь, но мало делаешь, новобранец. Быстро запили мне дверь.

Тяжело вздохнув, я включил задержку заряда плазмы, и через три долгих секунды и нескольких залпов по мне со стороны дроида, разнес часть стены между ангаром и каким-то коридором.

Таким же залпом добив дроида, я спустил корабль вниз. «Искандер», забросив винтовку за спину, под огнем охраны с верхнего этажа быстро пробежал в образовавшийся проем и в два прыжка оказался на сгруженных ящиках, с которых потом прыгнул на крыло перехватчика. Сняв винтовку со спины и, быстро посмотрев в мою сторону, короткими выстрелами начал уничтожать боевых охранных дроидов. Мне уже не нужно было объяснять, что делать дальше. Я поднялся на истребителе на высоту пятнадцатого этажа, а имперец, пробежавшись по крылу, спрыгнул на площадку для взлета.

«Так ведь Буран же», – вспомнил я его слова.

Между «Искандером» и кораблем, который мы собирались угнать , оставались три охранника, как вдруг двери открылись и в сторону имперца быстро ринулись два штурмовых противопехтных дроида. Счет пошел на секунды.

– К тебе гости, – пробормотал я. – Судя по тому, как спешат, они сильно рады видеть нас.

– Так я их сейчас приму, – сказал имперец, перекатываясь из одного укрытия в другое и разряжая всю обойму по дроидам.

«Император всемогущий», – подумал я. – «Чему вас в «Буране» только учат? При таком шквальном огне высунуться нельзя, а ты всю обойму по цели».

Несмотря на это, дроиды, получившие несколько вмятин, продолжали быстро двигаться в сторону имперца.

– Ты не сильно занят? – спросил меня «Искандер».

– Нет, что ты. Сижу, расслабляюсь, – сказал я, уворачиваясь от очередного ракетного залпа охраны.

– У тех железяк, что-то морды недружелюбные. Может, объяснишь им, что не так гостей встречают.

– Позади корабля что-то отвалилось. Системный голос сообщил о повреждении правого главного двигателя.

– В процессе, – ответил я, распыляя дроидов плазмой.

Как только дроид перестал функционировать, «Искандер» поднялся и побежал к стартовой площадке, метнув в одного из охранников винтовку в виде копья. Подбежав ко второму, резко нырнул ему под ноги, затем вышел в положение «березка», и двумя ногами отправил его в быстрый неконтролируемый полет. Кувырок назад, и вписавшись в плоскость удара ноги противника, слегка сопроводил его ударом в сонную артерию, потомподхватил винтовку и побежал к штурмовику федерации.

Тем временем система уже успела перезагрузиться и в ангар начали активно пребывать силы противника. Орудия противника уничтожали последнюю броню моего корабля, яростно пытаясь добраться до генераторов. Орудия уже вышли из строя, правое крыло догорало, корабль почти не слушался управления, пилоты противника уже садились в истребители.

Все это время в моих наушниках звучал голос «Искандера» напевающего гимн империи. Тот же голос задал мне вопрос, показавшийся бредом на фоне всего, что происходило:

– Какой твой любимый цвет?

– Холодный синий, – ответил я, сталкивая дроидов с площадки крылом истребителя.

– Значит, буду резать черный и золотой!

– «Искандер», – позвал я.

– Что?

Казалось, имперца совершенно не беспокоило происходящее в ангаре.

– Три штурмовика собираются объяснить мне, что я здесь нежеланный гость. .

– Ну, беги, тогда.

– А, ты останешься, значит. Что, веселья мало?

– Новобранец, приказываю отступить. Приказ понял?

– Понял, – мрачно сообщил я, разворачивая перехватчик, и на форсаже вылетая из ангара.

Следом за мной вылетели три штурмовых истребителя федерации.

Я активировал двигатель варп-прыжка, но система равнодушно сообщила, что

энергии мне не хватит. «Отлетался», – подумал я, глядя, как штурмовики заходят на боевой разворот.

Два истребятеля шли впереди почти крыло к крылу, третий чуть позади над ними. Выжимая из перехватчика последние силы , я маневрировал в астероидном поле, заставляя машину делать невозможное. Перегрузки вдавливали в кресло железными тисками, во рту все пересохло. Поворот, форсаж, уклон. Каждая прожитая секунда лишь говорила о неизбежном.

Позади корабля раздались два взрыва. Два штурмовика, с уничтоженными двигателями, висели в космосе, третий, как акула кружил вокруг меня.

– Ну, что домой? – услышал я знакомый голос.

– Энергия почти на нуле.

– Сейчас, не думал что пригодиться. Перебрось все, что осталось на варп-двигатель, а

я сейчас скину тебе доступ к ящикам питания в грузовом отсеке.

– Ты разместил плазменные энергоблоки в грузовом отсеке?

Мне показалось, что сейчас я узнаю что-то не очень веселое для себя.

– Ну, да, – спокойно ответил имперец. – Пригодилось же.

– А то, что их могло рвануть от попадания?

– Ну, не рвануло же.

Получив дополнительную зарядку, варп-двигатель отправил меня в родную империю, где окончательно взорвался.

На хромающем, летящем только на левом двигателе перехватчике разведки, с полным отказом маневровых двигателей, мы долго летели по территории империи к станции базирования.

Вы бы только видели выражение глаз механиков имперского ангара! . Что-то отдаленно напоминающее истребитель с размаху плюхнулось на живот и, сгребая ремонтных роботов, устремилось к стенке, не доехав до которой всего пару метров, окончательно заглохло.

Выбравшись из кабины, я ощутил огромное желание лечь на пол и не вставать. Ко мне шел Марк Нем. Понимая, что сейчас мне влетит за испорченный инвентарь, я приготовился выслушать причины, по которым буду отчислен. Марк молча посмотрел на меня, потом на остатки истребителя, потом на «Искандера» и на новенький штурмовик федерации, загадочно улыбнулся и сказал:

– «Искандер», с обновлением тебя. – Как новичок держался?

– Молодцом, – хохотнул «Искандер». – Пойдем в бар, я угощаю.