— Есть почти сотня записей о запуске некоего модуля с этим, как полагается, матерным кодом. Я не сразу сообразил, чего за модуль такой, но потом шарами покрутил и допёр, что это гипердвигатель их, адыр его елдыш.

— Почти сотня? — Томаш приоткрыл от удивления рот. — Как так?

— Да погоди ты! — махнул рукой Насир. — Чего ты как сарах? Энергии этот модуль жрёт так, что на целый город хватит. Или на два, херзац его так. Есть запись о заданных координатах и запись о том, где они в итоге оказались. Промахнулись они херзац как красиво, на полгалактики. Потом, как по законам жанра, авария на главном реакторе, тараканы поползли устранять, да только хуже сделали.

— Тараканы?

— Автономная, елдыш её, единица. Короче, ты слушаешь или как? Что потом было по логу неясно, может, люди уже пошли — не знаю. Где-то ведь твоего Аскара хорошенько так покрашило. Была детонация, система — в аварийный режим, пошла блокировка всего подряд к херзац матерах. Утечку остановить не удалось, от всего корабля осталось пару отсеков. Маршевому — елдыш, генератору — елдыш. И вроде как всё, мертва птичка.

— Насколько сильно они промахнулись? — спросил Томаш. — Куда их выбросило?

— Да в полный елдыш их выбросило! Они собирались прыгнуть на одну минуту! Одну минуту, понимаешь? А прыгнули на другой конец галактики! Как пальцем в небо. Да какой пальцем, пальцем и то точнее бы вышло.

— Но как они тогда вернулись?

— Ты погоди, — улыбнулся Насир, — это ещё не всё. Вроде как по логам вначале кажется, что мертва птичка — а ни хара подобного! Реактор всё же поднялся каким-то херзацем и встал в аварийный режим. С охлаждением, правда, долго возились, но тоже оживили как-то. И с этого момента всё управление угадай откуда пошло?

— Из вирта?

— Правильно, — закивал Насир. — Началась какая-то мутотень по расчётам и перерасчётам координат. Ни хара не ясно. Расчёт, корректировка, ещё расчёт, ещё корректировка. Никогда таких алгоритмов не видел. А потом — бац! Снова включился модуль с нецензурным названием. Заданные координаты, итоговые координаты — и знаешь чего? Расхождение минимальное. Научились маршрут считать!

— Видимо, это Айше и нужно. Получается, достаточно было просто логи считать? Ну если бы доступ был.

— А по логам тоже не ясно ни хара. Я ж говорю, сначала одни координаты, потом другие, потом третьи. Связи в этих, херзац их так, последовательностях вроде никакой, или я, может, туповат для таких высоких материй. В конце — бац, ещё новые координаты, и по ним прыгаем, и вроде как в точку.

— Получается, они прыгали, куда могли, а не куда хотели?

— Получается так. Хотя там тоже ни хара не ясно.

— И что было потом?

— Да ничего. Модуль с нецензурным кодом вконец накрылся, и они пошли дрейфом.

— Понятно теперь.

— Погоди! — Насир махнул рукой. — Самое интересное забыл! В логах есть записи о дюжине сеансов связи через альтаам.

— Значит, она… — проговорил Томаш.

— Всё знала, шармута такая. — Насир сцепил на груди руки. — Я думаю, может, стоит скинуть на визор вычисления эти — ценная же, херзац его так, информация. Правда, всю память забьют. Там объёмы…

— А вот этого не надо! — сказал Томаш. — Мы и так в дерьме завязли, а ты хочешь ещё глубже в него залезть? Не нашего ума это дело!

— Да как не нашего, теперь нашего! — покривился Насир. — Всё равно ж шармута твоя не поверит, что мы ничего не скопировали. А так лучше козырь в рукаве иметь, глядишь — пригодится, а не пригодится, так мы его того…

— Ты что, скопировал уже?

— Не, не, аотар! — Насир поднял руки. — Я ж это, херзац его так, под твоим бдительным и чутким руководством. Как скажешь, так и будет!

— Скопировал значит.

— Если только несколько записей из логов, — осклабился Насир. — Хотел в паре командлетов разобраться — для этого, херзац его так, самообразования. Если что, сброс на визоре — это ж пару кнопок нажать.

Томаш покачал головой.