***Глава 20. От гнева до смущения.***

Джейн не выходила на связь несколько дней. На работе она попросила выходные, на что Лестат согласился, даже не задумавшись. Его было не узнать. Босс ходил без лица, стал выпивать и запираться в кабинете. Джон пытался ни раз говорить с ним, но все попытки были тщетны. Смерть любимой подкосила полицейского хуже любой болезни. Даже учитывая сильнейший характер, такое мужчина выдержать не мог. Бремор же заперлась в квартире. Целые дни она сидела в кругу комнаты, смотря на улики, фотографии и дневник. Да, блокнот Кларка с шифром офицер забрала себе. Как же Джейн его ненавидела! Из-за этой дурацкой книжки пострадал Джон, погибла Луиза, да еще и весь отдел на ушах. Более того, поднялись и другие сферы безопасности Англии. Детектив вдоль и поперек изучила все строки, однако они все равно так и не давали чего-то конкретного, лишь какие-то пометки и отрывки.  
Бремор не могла смириться с этим. Она не понимала откуда начать, что ей делать. Эти люди слишком хитры и умны, не оставляют даже крошечки, первый раз преступления без единой зацепки, все спланировано настолько точно, что у полиции даже нет версий. Вот и у нее на них ничего не было.  
Девушку захлестнула ярость. Все улики и наработанные материалы полетели на мягкий ковер, а злополучный блокнот с грохотом влетел в стену.   
Прошло несколько дней, и Джейн поняла, что должна стараться ради подруги, погибшей так нелепо и трагично, ради Джона, который лишился глаза, ходил хромой, а на пальце теперь зиял огромный шрам. Она знала, что именно ей предстоит найти убийц и покончить с этим, но ей нужно было встать на ноги. Осмотрев комнату, Бремор пришла в ужас. По квартире были разбросаны вещи и улики, на столе стояла пустая бутылка из-под красного вина, а осколки от бокала и забрызганные напитком бумаги валялись на полу рядом. Блокнот лежал у стены, открытый на злополучной станице с единственной понятной надписью. «Ну нет, так продолжаться не может! Мне надо развеяться!» – строго сказала себе девушка.

Сегодня на улицах Лондона тише, чем обычно, и детектив была рада этому. Выйдя из машины, она зашла в салон.  
–Добрый день, я по записи.  
–Мисс Бремор? Проходите, вас ждут.  
Джейн хотела измениться. Ей давно пора было это сделать, внести что-то свежее, последние обстоятельства лишь подтолкнули ее на это. Как там говорят? – Если девушка хочет измениться, она начинает с внешности? Вот и Джейн сделала так же, начала с покраски волос.  
–В какой цвет хотите? – послышался нежный женский голос.

Пока детектив сидела в четырех стенах, бастуя против реальности, по телевизору шли мультики, и Джейн поняла, что она хочет.  
–Давайте синий!  
После покраски девушка должна была сидеть и ждать, пока схватится краска. В это время ей пришло сообщение. Достав, наконец телефон, за последние дни это был первый раз, Бремор прочитала сообщение.  
Гидеон: «Добрый день, Джейн. Как вы?» На лице детектива мелькнула улыбка.  
«Добрый. Сижу в салоне. Что-то случилось?» – напечатала она в ответ.  
Гидеон: «Вы не отвечаете на звонки, не приходите на работу. Я волнуюсь!»  
В груди у офицера защемило, ей стало так тепло и приятно, но она отбила от себя эти мысли и ответила серьезно:  
«Со мной все в порядке.»  
Девушка убрала телефон. Она надеялась, что парень отстанет от нее, получив ответ, но не тут-то было. Спустя минуту пришло очередное сообщение.

Гидеон: «Дайте мне адрес салона. Я зайду за вами.»  
И через секунду:  
Гидеон: «С меня кофе!»  
Девушка скинула ему адрес и ушла мыть голову. «Вот ведь какой настойчивый!» – усмехнулась Бремор, улыбаясь.  
Теперь внешний вид нравился ей. Синие волосы очень красиво переливались, а зелёные глаза добавляли эффект павлиньего пера. Сама девушка была в белом платье, совмещая в своем образе нежность и капельку дерзости.  
Через некоторое время к салону подошёл Гидеон. Увидев парня, Джейн была удивлена. Сегодня Фишер не выглядел тем ванильным стеснительным мальчишкой. Он был одет в отглаженный белый костюм, черную рубашку и новенькое пальтишко. Не было ни трости, ни шляпы, но что еще больше поразило Бремор – так это новая прическа. Гидеон был аккуратно подстрижен, но уложенная набок челка все равно оставалась длинной и переливалась золотом в лучах солнца. Так непривычно было видеть его без хвостика, но он нравился ей сегодня, что-то было в этом оксфордском студенте особенно привлекающее.

–Прошу, мисс.  
Гидеон протянул девушке локоть, подмигивая, от чего перехватило дыхание. Осторожно офицер взяла его под руку, и они пошли гулять по набережной. Темза негромко шуршала, дул легкий ветер, но было довольно тепло. Они бы гуляли в тишине, Бремор уже готова была провалиться в собственные мысли, но Фишер начал говорить. Говорил он много и интересно, настолько интересно, что Джейн заслушалась, наслаждаясь его тембром голоса, этим хрипловатым басом, заглядываясь на блестящие волосы и сияющую улыбку.  
- Ты не устала? Может быть, хочешь посидеть в кафе? Я знаю одно...  
Фишер всегда был с ней, в трудную минуту, готов был пожертвовать своим временем, деньгами, улыбался ей. И хотя Гидеон был обычно очень скромен, сегодня он казался таким милым, открытым и искренним, пытаясь помочь детективу отвлечься. Бремор казалось, что если она что-то не предпримет, то точно потеряет его. Чувства переполняли ее, охватывая нарастающей эйфорией. Поддавшись очередному порыву эмоций, она вдруг слегка поднялась на цыпочки и поцеловала Гидеона, коротко и осторожно. Его губы были такие тёплые, нежные, очень приятные на вкус, но покусанные. Золотая чёлка мешала посмотреть в его глаза. Девушка хотела отстраниться, но рука парня, обвивающая осторожно ее талию, не позволила сделать этого. Гидеон снова прижался к ее губам, так чувственно и тепло, слегка приминая их, от чего ее накрыла очередная волна чувств. Они простояли так около минуты, прежде чем отстраниться. То, что произошло было крайне смущающим для обоих, но Джейн первая попыталась разрядить обстановку.  
–Что ты там про кафе говорил? Мороженое вкусное?

А, да, точно, мороженое в кафе! Очень вкусное! – беспечно пролепетал Гид и, взявшись за руки и смеясь, пара зашагала по набережной в сторону кафе.