***Глава 33. Наше счастливое вчера.***

Пошло несколько месяцев. Джейн постепенно отошла и начала крепнуть. Гидеон не покидал ее ни на одну свободную минуту, что у него была. Допрос миссис Кларк федералами пролил свет на столь загадочное дело и на очередной шаг приблизил власти к убийцам. Мисс Бремор была в курсе хода расследования, но пока не участвовала в нем по настоятельству докторов и Гидеона. Время летело и предвещало важный день. У Фишера близился выпускной. Он, хоть и переживал из-за этого события, которое вот-вот должно было ввести его во взрослую жизнь, старался не показывать это беспокойство, чтобы лишний раз не напрягать девушку, которая и без того была в плохом состоянии. Было и еще одно незаконченное дело. С тех пор, как Гида и Грей спасли, они больше не общались и не виделись, и что-то жгло порой в груди парня. Элизабет не покидала его мысли, он помнил каждый момент, который они проводили вместе, как будто еще вчера и чувствовал перед ней вину.

После того случая Грей снились кошмары. Почти каждую ночь она кричала от того ужаса, что показывало ей сознание. Единственное, что их останавливало – это пробуждение ее родителей. Те сразу прибегали в спальню к девушке, успокаивали и давали снотворного. Они даже несколько раз клали девушку к себе на кровать. Бедной Эли было как-то неуютно перед родителями, она считала себя обузой, поэтому в один вечер отпросилась к Маркусу на ночёвку. Родители даже не пошутили на этот счет. Куда уж там, когда девушка жить боится. У Бейна все было тоже самое, только во сне она сжимала его тело, ведь любила спать в обнимку. Маркус твёрдо терпел. У него впереди были сессии, куча зачетов и множество других мероприятий, но парень продолжал быть рядом с Грей и поддерживать ее реабилитацию. Когда же девушке удавалось нормально поспать, то тот иногда смотрел на ее пальцы. Их пытались восстановить, но потом началось заражение и было решено ампутировать. Жуткий день был.  
В обычное время девушка была на занятиях, ходила на семинары и посещала различного рода мероприятия. Профессора Тейлора не было. С того дня он не приходил в Оксфорд.  
Как-то днем Грей сидела в комнате Бейна и объясняла ему один из предметов.  
–Элизабет, нам надо поговорить.  
Сколько раз она это слышала, сколько раз после этой фразы она получала много боли, с которой потом справлялась одна. Девушка невольно съежилась и приготовилась к худшему. Если он захочет ее бросить – пусть, это его дело, если изменил–- пусть катится в преисподнюю.  
–Как насчет уехать от сюда? – Маркус был прямым и не стал медлить.  
Парень смотрел на нее. Его холодные серые глаза пытались прочитать ее мысли, понять ее состояние. Он хотел уехать. Не просто из города. Из страны. Куда-нибудь очень далеко, где они больше не вспомнят об этом ужасе. Бейн всегда мечтал жить заграницей, побывать в разных странах и узнать много нового. А тут Грей, эта милая девчонка брюнетка, с бронзовой кожей. Может в другом месте ей будет легче? Может быть там она найдёт покой?  
–То есть как? – дрогнувшим голосом спросила та.  
–Уехать. В другую страну. Навсегда.  
Девушка замолчала. Она никогда не мечтала о чем-то столь глобальном. Грей хотела учиться, а сейчас ей предлагают уехать, все забыть, со всем проститься.  
–Ну, я не знаю.  
–Если ты не хочешь или у тебя есть сомнения, лучше скажи. Я просто предложил. Я не хочу настаивать.  
Что уж скрывать, он хотел, чтобы она сказала «да». Элизабет боялась этого. Бросить все? Не будет ли это выглядеть, как побег от самой себя?  
–Маркус, пойми. Я... Я впервые получаю такое предложение. Для меня это выглядит, как побег от всех проблем. Будто мы просто сбегаем от ответственности.  
–Наоборот, я хочу помочь тебе прийти в себя и уже готовой вернуться к трудностям. Разве так не проще? Зачем сильнее губить себя?  
С одной стороны парень был прав, ей просто необходимо сейчас уехать. Поменять обстановку, найти что-то новое для себя. Просто расслабиться. Девушка посмотрела на Бейна. Его кудри сегодня были почти прямыми, а глаза до ужаса холодными. Девушка потянулась рукой к его прядям, но замерла. Ее рука была ужасна. В бинтах, без двух пальцев. А если у них с ним далеко зайдёт? Он же когда-нибудь может сделать ей предложение. И где она будет носить кольцо? На цепочке? Словно вдова?  
Маркус аккуратно взял ее руку в свою. Его ладони оказались куда теплее взгляда.   
–И куда же ты хочешь поехать?  
–Куда угодно. Можно в Канаду или в Германию.  
Девушка задумалась. Она же всегда может вернуться, ее здесь будут ждать. Но сейчас ее душа требовала перемен. Грей слегка улыбнулась, принимая очень тяжёлое и непростое решение.  
–Мне кажется, Канада прекрасный выбор.  
Близился вечер выпускного. Последний курс наконец-то был окончен, дипломы защищены и теперь впереди была лишь взрослая жизнь. Трудные времена пока оказались позади.  
Из актового зала лилась праздничная музыка, а девушки и парни готовились к скорому выходу на сцену для вручения дипломов. Дамы были фееричны: в красивых платьях, с причёсками и разными заколками, аккуратным макияжем и бижутерией. Парни же не уступали – смокинги, чищенные до блеска туфли, убранные волосы. Складывалось впечатление, что это не вечер выпускников, а бал в 18 веке.  
–Элизабет, мы можем поговорить?  
Гидеон появился неожиданно. Он подошёл к девушке сзади и повернул ту к себе лицом. Наступил напряжённый момент. Грей кивнула, и они скрылись в более тихом месте.  
–Я хотел извиниться. За все. За то, что вел себя как идиот. За то, что забыл тебя, за то, что подверг опасности. Ты доверяла мне, а я просто кинул в грязь. Я плохой друг, я знаю, но вспоминая, как вчера все моменты, которые у нас были, я не могу не стоять здесь сейчас и не извиняться.   
Девушка смотрела на своего друга. В какой-то момент она подняла одну бровь и смирила его взглядом. Парень сжался.  
–Да знаю я, знаю! Я идиот, променял подругу на девушку! Но и ты меня пойми, у меня тоже может быть личная жизнь. Мне тоже хочется любви и ласки. Представляешь, какого это, когда ты встречаешь человека, а он настолько притягивает к себе, что ты не можешь оторваться от него. Он не просто заполняет твой разум, но и душу!  
Девушка его понимала. У нее было все так же с Маркусом. Бейн просто ворвался в ее жизнь ветренным потоком и поселился где-то в сердце. Она до сих пор помнила, как болтала с ним по вечерам, как он успокаивал ее, как помогал. И поэтому ей вспомнился Гид. Как тот поддерживал ее в трудные периоды, как был с ней в трудные минуты. Он никогда ее не бросал, просто не мог. Неужели он не имеет право любить? Совершать необдуманные поступки?  
Девушка сделал шаг на встречу и обняла Фишера, тем самым прекратив его словесный поток. Она его любила, любила как друга. Фишер был ей очень дорог. Грей не могла просто от него отказаться.  
–Я прощаю тебя, Гидеон Фишер.  
Она отстранилась от парня и вытянула руку с оттопыренным мизинцем.  
–Мир?  
Парень смотрел на девушку и не верил глазам. После протянул ей свой мизинец, и она заключили новую, абсолютно крепкую дружескую связь.  
–Мир!  
–Я, кстати, скоро уеду. - решила поделиться неожиданно Элизбет.  
–Уедешь? Куда? – тут же затушевался парень.  
–В Канаду. Там… – Грей немного замялась, – больше перспектив.  
–Ну что ж, я никогда тебя не забуду, но могу ли я в последний раз изъявить тебе просьбу?

–Конечно, Гидеон.

–Я собираюсь сделать Джейн предложение, и я хотел бы, чтобы ты присутствовала на моей свадьбе, если она состоится.

Та лишь опустила грустный взгляд.

–Элизабет, что-то случилось?

–Нет. Просто я… Я не смогу прийти, прости… Уже через 2 дня я улетаю.

–Что ж, я понимаю тебя. Тогда прошу, храни ее и не забывай меня. Прощай, Элизабет Грей, – тихо произнес Фишер, оставляя в ладони девушки изумрудную заколку в виде стрекозы. Слеза потекла по щеке. Грей хотела сказать ему еще что-то, но парня уже не было.

Лондон накрыла тихая ночная пелена. Джейн, как обычно спокойно вышла из офиса и заметила знакомый силуэт под фонарем у пышных цветочных клумб рядом с небольшой лавочкой. Гидеон, одетый в белый костюм стоял, опираясь на резную трость. По лицу парня видно было, что его охватывало волнение. Девушка улыбнулась и побежала к нему. Тот подхватил детектива на руки и немножко покружил.

–Добрый вечер, моя красавица. Устала сегодня? – нежно спросил Фишер.

–Нет, все хорошо, Гидеон, – ответила та, целуя.

–Джейн, мы можем поговорить?

–Да, я внимательно тебя слушаю. Но учти, что ты должен быть краток, потому что я голодна и съем тебя, если ты будешь томить.

Парень лишь усмехнулся, но в следующий момент медленно опустился на одно колено. В руке блеснула черная бархатная коробочка. В этот момент сердце детектива замерло, а потом забилось, как будто готово было выпрыгнуть из груди.

–Джейн Бремор, самая прекрасная и нежная девушка, самый милый детектив, ты стала для меня смыслом этой бренной жизни, лучиком солнца в этом мрачном городе. Я безгранично люблю тебя и буду всегда предан тебе. Я бы хотел разделить с тобой все мои оставшиеся дни, каждую секунду, тонуть в твоих глазах, наслаждаться твоими нежными теплыми поцелуями и растворяться в запахе волос. Джейн, прошу, стань моей женой, выходи за меня, – золотое колечко поблескивало в черной коробке, как и Глаза Фишера, смотревшего на Бремор взглядом полным искренней любви. Она же лишь закрыла лицо руками. Слезы счастья текли из глаз. Джейн потеряла дар речи, не могла вымолвить ни слова. Наконец очнувшись от шока, детектив прокричала: «Да! Да! Да, я согласна, Гидеон Фишер!» Кольцо идеально обхватило эстетичный женский пальчик и пара слилась в глубоком поцелуе. Было тихо, не существовало никого вокруг. От посторонних глаз их скрывала тихая лондонская ночь. Часы пробили полночь и счастливое вчера наступило для Джейн Бремор и Гидеона Фишера, для Маркуса Бейна, Элизабет Грей, для каждого жителя Лондона эта ночь принесла маленькое чудо. Она была наполнена теплом, любовью и благоуханием.