А кто стал руководителем проекта после того, как наш отец ушел из OzCorp? - продолжал изливать здравый смысл.

Кстати, это хорошая идея. Итак, давайте посмотрим на изменения состояния. Ага.

Айрис Смит. Весело, если предсказуемо.

Хороший. Давайте еще раз взглянем на Октавия: родился, учился, учился, ушел работать, другое место работы... нынешнее место неизвестно.

А наш "отличный Гюнтер"? Одинаковый. По одному. Если только текущая должность не является работой в OzCorp.

Можно сделать вывод, что Гюнтер Фортефлих и Отто Октавиус - один и тот же человек.

Что это нам дает?

Кари, мне нужны данные о последних проектах Гюнтера Фортефлиха.

Данные отправляются на экран: компьютеру потребовалось меньше секунды для обработки. Тем не менее, это невероятно мощная машина.

Хм... Вот что интересно: Отто не биолог, - снова заговорил мой внутренний Норман. - Он физик. Как Octopus может помочь проекту Goblin?

Очевидно, для переноса клеток, к которым адаптируется вирус, в первом поколении.

Откуда вы их взяли?

Коннор?

Но Коннорс убил всех своих подопытных, - справедливо заметил здравый смысл.

Что это значит?

Может, Норман просто солгал об Октавиусе? - вдруг предположил уже полузабытый голос Мэтта Мердока. - Ну, знаешь, он теперь злодей, вот и все. Он и раньше умел лгать. А теперь уж наверняка и АМА...

Возможно...

Останавливаться! Дизайн Гюнтера Фортефлиха! Проект "Имобилизиен"! По сути, охлаждающий элемент для тритиевого реактора, который был преобразован во что-то вроде криогенной мгновенной заморозки. Если предположить, что подопытный Коннорс, проживший восемь минут, был заморожен... Тогда с его регенерацией мы получаем почти бесконечный источник его клеток... На котором можно проводить достаточно безопасные эксперименты по влиянию трития на живых тканях. Что сделал Фортефлих...

Вы хотите сказать, что под воздействием трития клетки "альфа-версии ящера" настолько ослабли, что стали стабильными? - мысленно присвистнул (странное чувство, кстати) Мердок. - И что? Берем несколько клеток, отдаем их на деление... и получаем ослабленную, но стабильную версию ящерицы. Конечно, он не заставит свои руки расти, но раны на нем от этого только зарастут.

Как на Гоблине.

Однако что произойдет, если вы примете препарат во второй раз? - вдруг задал животрепещущий вопрос мой внутренний Норман Осборн.

Я замерз.

Кари, создаю новый проект. Объединить данные на основе...

Я быстро набросал программу для имитации результатов стрельбы по Гоблину с учетом всей собранной информации. Через три часа работа была завершена.

- Рассчитай вероятность наихудшего исхода, - приказал я, запуская симуляцию.

Дестабилизация пораженных клеток и мгновенное их разрушение, - почти сразу ответила Кари. - Результат - смерть испытуемого.

Ну да. Моему папе было бы достаточно трудно выжить без большей части костей, мышц и внутренних органов, не говоря уже о части мозга.

Шанс?

Судя по данным, не более тысячных долей процента.

Да... вряд ли, короче. С другой стороны, такую возможность не следует исключать. Сильно не стоит.