***Глава 27. Все хорошее начинается с беды.***

«Гидеон Джеймс Фишер, нам нужен один блокнотик, и так получилось, что только ты можешь помочь. Прости, что пришлось немного помучить твою подружку, ну а как нам еще получить гарантии, что ты сделаешь что-то? Значит так, мой дорогой. Добудь блокнот, а мы сами найдем тебя. И даже не думай о фокусах, иначе с ней случится что-то нехорошее. Я знаю, ты хороший мальчик, поэтому буду ждать», – слышался мягкий, но хрипловатый женский голос, разносящийся по Оксфорду. Гид стоял ошеломленный, не в силах сказать что-либо. Его тело медленно окутывал леденящий ужас, а в сознание вторгалась паника. Парень и сам не знал, чего он сейчас испугался больше: общества, проблем – нет, это был другой страх. Фишер боялся и переживал за подругу, которую измучили и, может быть, продолжают мучить где-то там, а он даже не может ничего сделать, просто стоит тут и смотрит на это. А что, если бы парень мог помешать этому? Быть рядом с ней? Мысли просто разрывали и кололи его на мелкие осколки, которые с дикой болью врезались в сердце, голову. Экран телевизора потух. Гидеон не шелохнулся, стоял с белым лицом, о чем-то думая. Люди смотрели на него, перешептываясь, а преподаватели и того собирались доложить об этом директору Оксфорда. Резкий удар кулаком в глаз, от которого тот отлетел в стену и шлепнулся, заставил парня уйти от собственных мыслей.  
–Это все ты виноват! – гневно произнес Бейн. Сейчас он, как никогда выглядел суровым. Металлические серые глаза пронзали насквозь одногруппника, а синие брюки и жилетка поверх белой рубашки придавали ему солидности и еще больше показывали его превосходство. Сейчас студент выглядел как король какой-нибудь фэнтезийной истории, где мог одним только взглядом снести парню голову. К счастью, это нельзя сделать в реальной жизни.  
–Это я-то виноват? Может посмотришь в зеркало, защитник фигов! – рявкнул в ответ Гидеон, вскакивая и ударяя Маркуса.  
–Что ты сейчас сказал? - Маркус снова нанес резкий удар Фишеру. - В отличие от некоторых, я не менял своих преданных друзей на первых попавшихся девушек!  
–Ох, лучше бы тебе помолчать!  
Бейн был сильнее Фишера, и тому просто приходилось защищаться от града сыпавшихся на него ударов, но это не помогало. Разъяренный одногруппник налетел на него, как дикий зверь. Под глазом наливался яркий синяк, рубашка была забрызгана кровью, которая двумя струйками текла из разбитого носа. Поймав момент, Гид вдруг резко ударил Маркуса ногой в живот так, что тот отлетел к стене, а после того, как тот выпрямился, резко прописал ему в грудь. Дыхание Бейна перехватило и из глаз посыпались искры. Он начал задыхаться. Гидеон попал ему ровно в солнечное сплетение. Маркус пытался вдохнуть еще воздуха, но того все равно не хватало.  
–Хватит тратить время на драки, идиот! Раз она дорога тебе, мог бы не меня тут мутузить, а спасать уже ее! – громко сказал Гид. Он бы еще добавил пару фраз, но появились преподаватели, и тот удалился прочь.  
Джейн была вне себя от ярости. Как же она хотела ударить этого Бейна, или посадить надолго в каталажку. Но все, что она смогла сделать – это успокаивать приливы злости своего возлюбленного и делать компресс изо льда. Парень понимал, что натворил дел, поэтому хотел хоть немного изменить ситуацию. Детективу он наплел, что они подрались из-за того, что Бейн, приревновав к Элизабет столкнул его с лестницы, а потом налетел на него. Фишер не хотел сейчас рассказывать Джейн о произошедшем, а почему – не знал сам  
–Мне нужно кое-куда сходить. Я скоро вернусь, – крикнул парень, забирая незаметно со стола дневник Кларка.  
–Гидеон! – послышался с кухни голос Джейн, – Не вздумай творить глупости!  
Парень смотрел на девушку и понимал, что она просто чудесна. Даже ее злость и беспокойство добавляли характеру остроты. Фишер знал, что за ним придут, его будут искать и, возможно, он больше не вернётся. А если и вернется, то явно не со всеми конечностями. Гид нежно обвил рукой ее талию и поцеловал.  
–Наш первый раз был чудесен.  
Только это и произнёс парень, а после собрал вещи и ушел.  
Через несколько минут он быстро шел по гулкой мостовой, постукивая тростью. Прохожие смотрели на него странно и с сожалением. Что ж, трость отлично дополняла его вид и давала объяснения хромоте. Наступая на мелкие камушки, Гидеон только сейчас понял, как была дорога ему Грей. студент вспоминал ее улыбку, ее характер. Элизабет всегда была рядом с ним, в любое время, но Фишер просто забыл ее. Парень чувствовал себя ужасно! Как он мог так поступить с ней? Студент не мог простить себе этого. Вдруг взгляд его привлек блестящий предмет на дороге. Это была небольшая заколка с изумрудной стрекозой, та самая, которую он сам когда-то дарил Грей. А ведь с ней девушка не расставалась. Открыв дверь в подъезд и взлетев по лестнице, Гид постучал в дверь. На пороге спустя несколько минут появился высокий и стройный мужчина в костюме.  
–Добрый день, мистер Грей, – произнес Фишер.  
–Добрый день, Гидеон, – ответил тот, немного помолчав.  
–Я пришел к вам поговорить о Элизабет.  
Взгляд мужчины вдруг помутнел, становясь то ли недовольным, то ли расстроенным. Непонятно было, злится ли отец девушки или просто очень сильно переживает, но Гидеону становилось не по себе от этого. Нервно сглотнув, парень поднял взгляд, посмотрев ровно ему в глаза.  
–Что ж, проходи, – наконец среагировал Джонатан.  
–Спасибо.  
Разувшись и повесив пальто, Гид проследовал за отцом Элизабет на кухню, где тот налил ему чай и сказал подождать. Минут через десять в помещение вошла среднего роста женщина.  
–Добрый день, миссис Грей.  
–Здравствуй, Гидеон. Элизабет нет сегодня. Эли еще со вчера не появляется дома и не принесла продукты, однако от нее приходило сообщение, что она у тебя и приедет позже, но я ее не вижу. С ней все хорошо?  
Тут Фишер понял, к чему был такой взгляд ее отца, когда тот открыл дверь, а парень был один.  
–Да, с ней все хорошо.  
Гидеон и миссис Грей долго разговаривали про Элизабет и их ссору, а в это время парень не переставал переписывать что-то из одного блокнота в другой, при этом они были абсолютно одинаковы, 10 отличий не найти, как ни пытайся. Целью визита Фишера было максимально отвлечь и успокоить мать Элизабет и уж тем более ни при каких обстоятельствах не рассказывать о похищении ее дочери. Маргарет Грей была очень доброй, чувственной и понимающей женщиной, но Эли для нее – самое дорогое. Несмотря на то, что она работала психологом, такое бы не смогла принять, да еще и из его уст. Более того сразу бы пошла в полицию, что Гидеону было категорически не нужно. Успокоив ее и убедив, что Элизабет просто осталась в университетской гостинице, парень почувствовал некоторое облегчение, хотя понимал, что женщина все равно чувствует что-то неладное. Она же мать, а матери всегда беспокоятся за своих детей. В блокноте как раз была последняя страница. «Вы никогда не узнаете тайну дневника, а если и узнаете, значит мой сын в опасности. Прошу, не наносите ему вред, он слишком добр. Когда в мире много несправедливости, то самый нежный цветок берегут лучше всего» – было написано на потертой немного бумаге. Странно, но Фишеру вдруг эти строки показались слишком знакомыми. В голове его вдруг промелькнули какие-то воспоминания, но он не мог сосредоточиться на них. Нужно было спешить. Достав из портфеля небольшую шкатулку, Гид взял ту самую заколку Грей и, утопив в небольшой нише, повернул. Раздался щелчок, и крышка откинулась. Положив внутрь блокнот, который он взял у Джейн, парень захлопнул крышку.

–Мистер Грей, прошу ничего не спрашивайте и просто при необходимости передайте ее детективу Джейн Бремор, – сказал Фишер, отдавая шкатулку отцу Эли.  
–Хорошо, Гидеон, но… – мужчина явно хотел сказать еще что-то, но не успел, потому что парень растворился, хлопнув дверью.  
Когда студент вышел из подъезда, он увидел черную машину. Из-за тонированных окон людей внутри не было видно. Стекло медленно опустилось и человек в мантии тихо произнес, стряхивая пепел с папиросы:  
–Добрый день мистер Фишер. Прошу садиться. Вы же принесли то, что мне надо?  
–Да! Вы скажете, где Элизабет?! – проговорил, сглотнув парень.  
–Ты скоро увидишься с ней, – ответил мужчина, поправляя кожаную перчатку.  
Ничего больше не сказав, Гидеон открыл дверь и сел на заднее сиденье, после чего профессор таинственно улыбнулся под капюшоном мантии, поднял стекло, и автомобиль, резко развернувшись быстро поехал прочь.