Гарри, - его голос звучал очень требовательно. - Вы в порядке?

Я стреляю ...

Кровь...

Тело падает на землю...

Да. Неожиданно трудно было сдержать крик, не сорвавшийся изо рта. - Со мной все в порядке. Полное.

Ты бледная, - на лице девушки отразилось беспокойство. - Вы должны уйти.

Надо, - без выражения кивнул я. - Задыхаюсь.

Глотать. Втяните воздух через нос. Проглотить снова. Выдохнуть сквозь стиснутые зубы. Повторение.

Нас вывели из здания без лишних вопросов. Мы вышли, впустив целый отряд ментов. Они не обратили на нас внимания.

Ирис отвела меня в ближайшее кафе, налила себе крепкого кофе и целую чашку горячего шоколада для меня. Я выпил, не попробовав.

Колеса и шестеренки в моем мозгу начали медленно двигаться, выводя меня из оцепенения. Думать было тяжело: генерация любой идеи требовала усилий, которые я не хотел ставить на место.

Почему убийство Менкена так сильно ранило меня?

Думал ли я, что она не заслуживает смерти? Я не знаю. Но он был врагом. Отец Мэтта Мердока не был врагом. Однако я приговорил его к смертной казни. Почему мне сейчас так тяжело?

Потому что я не видел смерти Мердока своими глазами.

Я не видел ничего подобного. Никогда. Ни в одной из моих жизней. Мне просто повезло раньше.

Приговорить незнакомца к смерти было не так уж и сложно – так же просто, как пройти мимо тяжело дышащего нищего, хотя он понимал, что ему нужна помощь.

Убить и не помочь - не одно и то же...

Ложь.

Эта мысль пронзила мой разум, как хлыст. В следующее мгновение она открылась мне во всей своей красе.

Меня не волнует Менкен. Мне все равно, что я помог ему убить его... Нет, это не так... Мне плевать, конечно, а наоборот... Ну, если это будоражит мой ум, то явно не в первую очередь. Да, я в ужасе от того, что мы убили человека, но это не главное. Главное это...

Предательство.

Это то, что заставляет сердце сокращаться болезненно.

Они предали меня. Они использовали его в своих целях. Они сломали мое доверие.

Чтобы спрятаться от этого чувства, я позволил себе задуматься. Моя совесть пряталась за одним гневом, чтобы не замечать другого.

Имело ли смысл то, что мы сделали? – спросил я, глядя на Айрис поверх стакана шоколада.

Он заметно вздрогнул, украдкой двигая глазами. Я задумался на секунду. Потом уверенно кивнул.

Ага.

Я стиснул зубы, пока они не заскрипели, чтобы не закричать.

Спокойно.

Они все продумали. И они не могли рассчитывать на мое одобрение: не забывайте, что для них мне всего пятнадцать. Они не могли знать, что я, скорее всего, одобрю их план, если не придумаю что-нибудь получше...

Ложь.

у них не было выбора...

Ложь.

Они не могли иначе...