Jag har hört mänger av klagomål angående vad jag gjorde av kroppen till den Hjälmbronsglimmande Hektor.

Säg mig, har ni förlorat någon nära? Då vet ni smärtan som man upplever, känslan av tomhet. Denne man, Priamos, är endast en far som sörjer sin förlorade son. Jag förlorade i samma krig min kusin Patroklos, och tillochmed jag, självaste Gudalike Akilles förstördes av det. Jag kan inte tänka mig sorgen som jag hade upplevt om kroppen hade hamnat i fiendens händer. Ha lite medkänsla för familjen till denne krigare som inte valt att kriga för Trojanerna, utan av ödets skoningslösa tvång föddes in i det.

Jag hade turen att födas och växa upp i den mäktiga nationen Grekland, och jag krigar ej för Grekland ur fri vilja, utan ur plikt mot landet som har fött upp mig. Det är mitt öde att leva och dö för Grekland, likaså var det Hektors öde att leva och dö för Troja. Och trots att Hektor då må vara zooen trojanare, men han trotsade ej sitt öde och förtjänar att behålla sin värdighet.

Och ni må fråga mig, hur kan jag förvänta mig att ni ska visa barmhärtighet för denne förrädare som vågade trotsa det storslagna Grekland?

Säg mig, nu när ni hört om denne mans liv, finner ni honom så hemsk som ni gjorde innan jag talade till er? Känner ni att den Trojanske familjefadern förtjänar att bli utskämd mer än han redan har blivit? NEJ! Det är gudarnas vilja att den Hjälmbronsglimmande Hektor få en rättfärdig begravning där han skickas ner till undervärlden för att dömas av Hades.

Jag finner därav att det av mig var rätt att återlämna kroppen till trojanerna.