Я всегда был рядом с тобой, сынок. Мы всегда были вместе! Представьте себе перспективы, которые открываются перед нами. Будь рядом со мной, и этот мир падет к нашим ногам!

Ты совсем не в теме. Я покачал головой. - Разве ты не видишь когнитивные искажения, которые проявляешь все чаще и чаще? Я не знаю, то ли это вирус, то ли болезнь, которую ты так и не излечил… но, папа, ты сходишь с ума!

Это ты сходишь с ума! Норман раздраженно поджал губы. - Отбросьте эмоции и посмотрите на мой поступок с точки зрения чистой логики. После такого преступления ваш проект получит всеобщую поддержку и наше предложение оснастить «Хранителей» оружием не будет отклонено! Вы сами сказали, что в Нью-Йорке каждые десять минут совершается преступление. Вы можете предотвратить их все! Через неделю вы увидите, что спасли гораздо больше жизней, чем умрете сегодня!

Разве ты не понимаешь, что это только начало? - воскликнул я. Голос с измененным словарным запасом плохо передал мои истинные эмоции, но было достаточно сложно не уловить тон. - Сколько еще ты убьешь под предлогом красивых слов? Сколько погибнет, чтобы я «поднялся на вершины славы и могущества»? НО? Как?!

Сколько тебе нужно, - резко ответил Норман.

Это все! Мое тело было в боевой стойке. - Вот так, папа! Я не могу этого допустить…

Я отключил запись, отправил на сервер, откуда она должна была уйти на адрес ЩИТ. Теперь я могу сказать, что меня беспокоило:

Я должен был остановить тебя намного раньше. Моя голова качнулась в сторону. – Сразу после Менкена. Он должен был остановиться.

Ты собираешься драться со мной? - удивился Норман, глядя на мою стойку. - Кулаки? Серьезно?

Я не ответил. Он слегка согнул ногу и приготовился к выстрелу.

Если вы думаете, что ваш костюм немного говорит о шансах…

Я не дал ему закончить. Он рванулся вперед и ударил кулаком посередине груди. Сервоприводы усилили удар, увелиили мою скорость, превратив меня в едва заметное размытие. Пришлось нокаутировать его ударом. В противном случае возможностей оставалось все меньше и меньше.

Я не резал. Отец успел среагировать, откинувшись назад, защищаясь и подставив скрещенные локти под мой кулак. Если бы удар прошел так, как я ожидал, то, скорее всего, у него сломались бы руки. Однако теперь он был ранен только на взятке. Однако сила удара отбросила Нормана к стене, которая треснула от осыпающейся штукатурки.

Я не собирался давать ему шанс выздороветь. Он снова вскочил на ноги и снова ударил, надеясь застать отца врасплох. Это не прекратилось. Мой кулак чуть не пролетел мимо его тела, потому что его нога, которая была немного длиннее моей руки, была быстрее, и он сбросил меня. Я вскочил, но не сразу. Неуклюжий костюм сковывал мои движения, и я не мог двигаться достаточно быстро. Норман наступил слишком быстро, нанося удары, ломая доспехи кулаком. Меня ощутимо ущипнуло в бок, но усилием воли, подавляя боль, я увернулся и ударил коленом ему по плечу. Он снова отклонился, так что большая часть силы, которую я вложил в удар, была потрачена впустую. Я едва коснулся его, но я попытался ухватиться за подол куртки, выдергивая ее с корнем. Под шорох собственной одежды Норман откатился в сторону, слишком быстро, чтобы попытаться закрепить успех. Я последовал за.

Он не атаковал. Он смотрел на меня с некоторым любопытством, не обращая внимания на разорванный пиджак и оторванный воротник рубашки. Дорогая одежда, кстати. Ношу только на большие вечеринки.

Я заметил, что отец спасает локти, куда попал мой первый выстрел. Вероятно, у него там трещина, и теперь, по крайней мере, ему больно. С другой стороны, он восстановит этот урон за довольно короткий промежуток времени, так что это нормально.

И бьет, наверное, преодолевая боль. Сильный, что это такое.