Я смотрел на мужчину несколько секунд, просто чтобы немного подействовать на его нервы и оценить его реакцию. Он выглядел спокойным, с легкой насмешкой в уголках глаз и с безупречной вежливой добротой, написанной на лице.

Что касается вашей личности, я могу только догадываться. Я позволил себе быструю улыбку.

Вы делитесь своими предположениями?

Я не думаю, что это мудрый шаг – делиться гипотезами о моей позиции. Я предпочитаю знать наверняка.

Ну… представляюсь, - всегда игнорируя ректора, мужчина прошел расстояние между нами в несколько шагов и протянул мне руку в приветствии. – Виктор фон Дум. Очень хорошо.

Взаимно, - я пожал его протянутую руку. Это было неожиданно тяжело, хотя само рукопожатие было очень мягким.

Я поражен вашими успехами, мистер Осборн, - продолжал улыбаться фон Дум, и это меня немного обеспокоило. – Ваши преподаватели говорят, что вы, возможно, один из лучших студентов Латверского университета. Должен тебе сказать, я горжусь всеми выпускниками этого института, но ты… Ты, наверное, будешь особенным.

Спасибо - мне стало грустно в животе - последний раз, когда мне в уши заливали столько меда, мне пришлось провести полгода на острове, полном змей.

Он продолжал улыбаться. Я громко улыбнулась в ответ. Так они стояли лицом друг к другу. Виктор как будто ждал, что я ему что-то скажу, но я молчал, как партизан.

Мистер Харпер, - обратился фон Дум к ректору, когда пауза стала совсем неприличной. – Извините, но не могли бы вы оставить меня поговорить с мистером Осборном наедине?

Конечно конечно! – тут же заерзал старик, вскочил со стула и вышел из собственного кабинета.

Как только ректор закрыл дверь с другой стороны, улыбка Виктора слегка расплылась:

“Давайте будем честными, мистер Осборн“, - сказал он. “ Мы с вашим отцом согласились. Он пообещал дать мне защиту от воздействия космической радиации. В обмен на ваше обучение в Латверском университете и сохранение вашей личности в тайне. Мне предложили серьезная скидка на этот проект.

Дум сделал паузу, давая мне обдумать его слова и наблюдая за моей реакцией. Затем он снова заговорил:

Как вы знаете, по независящим от меня причинам, ваша личность все-таки была раскрыта еще до вашего прибытия в Латверию. Повторяю: я не виноват, однако, как дворянин, отказался от скидки.

И еще одна пауза, позволившая мне уложить в голове все, что он сказал, а Виктору проследить за моей реакцией:

Однако теперь корпорацией «ОзКорп» управляет не ваш отец, а мистер Менкен, - при звуке этого имени фон Дум скривился. – Но он не хочет признавать сделку с твоим отцом. А для этого нужны новые условия. И это несмотря на то, что он еще не видел щита.

Понимаю, - после паузы сказал я, лихорадочно пытаясь сообразить, как выйти из щекотливой ситуации. – Чего ты хочешь от меня?

Не знаю, - счастливо блеснули глаза Виктора. “Однако я нахожусь в очень деликатном положении. Мне нужен этот щит, потому что у меня нет времени строить новый. Эксперимент можно проводить только в определенный период, и следующего благоприятного момента придется ждать слишком долго. И я слишком много вложил в этот проект, чтобы позволить себе отказаться от него.

Дерьмо. Проклятие!

Очевидно, я изменил плату. Вероятно, если бы Гарри продолжал быть собой, он бы не встретил некоего Конга, не попал бы под прицел неизвестного и Норман Осборн не был бы шантажирован своей судьбой. Следовательно, не было бы необходимости транспортировать его в Латверию. Однако здесь, благодаря моим безрассудным действиям, все пошло именно по этому сценарию.