Инстинкт самосохранения женщины решил блеснуть своим наличием именно в этот момент, и повисла некомфортная, мрачная пауза.

Подстреленным коршуном вился промёрзший до костей парень в ночном пространстве беспросветного леса. Срывался на душераздирающие хрипы голос, ударялись о деревья и землю с отчаянной силой руки, окрашиваясь смесью из вымокших в крови древесных опилок и трухи опавших листьев.

Сынишка важного депутата оправдан.

Его убийца беспрекословно оправдан.

И он ничего не может с этим сделать.

Сбивающий всё на своём пути бурный вихрь эмоций и не думал прекращаться. Каждая новая мысль, каждая ступень к осознанию наживую ржавой цыганской иглой прошивала невыносимыми припадками всё тело, делая узел на каждом стежке, толкая из стороны в сторону.

Даня без сил упал на колени.

Все системы молодого организма пронзительным хором визжали об отказе. Всё рушилось, падало, ломалось, разбивалось, извивалось в агонии, меркло, распадалось, взрывалось и погибало.

Пока под пластиком бесполезности спасительно не дернулся броский рычаг.

И случайно задетый в порыве бесконтрольной агрессии телефон несмело проронил первые звуки неспешной мелодии.

Пользуясь своим же минутным замешательством, Даня прислушался к мягким ударам барабанов и зашелестел контрастно тихим, но горьким смехом.

«Посмотри, сегодня звёзды ярче чем вчера…»

Плескавшиеся на дне полного невысказанных чувств взгляда искры бликами взмыли к чернильному небосводу.

«Оставь дела, пойдём скорей на свежий воздух…»

Изматывающая вакханалия криков и припадков наконец замерла многочисленными пустыми вдохами, наблюдая за предсмертным танцем нервной системы.

Ведь самого парня давно нет в живых, а всё остальное — лишь кода его гибели.