**En dos rättvisa**

Eric kunde inte minnas att han någonsin tidigare skulle ha befunnit sig i ett åskoväder av samma kaliber som det han nu betraktade. Mullret överröstade till och med planets vrålande motorer, och blixtarna skapade avancerade sicksackmönster som efterhängset dröjde sig kvar mot den nattsvarta himlen. Då och då blev det turbulent som en följd av de plötsliga kastvindarna och planet tycktes då falla orimligt länge, sådär så att det sög till ordentligt i magen på passagerarna, innan det med möda kämpade sig upp till korrekt höjd igen.

Att sitta på ett plan med något slags domedagsväder rasande utanför kabinfönstren skulle antagligen ha skrämt människor med klenare nerver, men för Eric var det här ingenting. Hela livet hade han varit ängslig, föreställt sig värsta tänkbara resultat i varje given situation, men när Carolina och barnen hade ryckts ifrån honom fem år tidigare hade ett märkligt lugn kommit över honom. Omgivningen begrep naturligtvis överhuvudtaget inte hans reaktion, men för Eric var det fullständigt logiskt: nu hade det värsta hänt, och därmed fanns ingenting mer att oroa sig för. Han hade sörjt, förstås, men på sitt eget inåtvända sätt. Inga tårar fälldes offentligt, och inte särskilt långt efter begravningen gick han in i ett tillstånd av fullständig likgiltighet inför livet. Alla ”men tänk om…”-tankar inuti hans huvud hade tystnat, ingenting skrämde honom längre. Apatin formades med tiden så sakteliga mot hat och en okuvlig vilja att hämnas för den förlust han genomlidit, men även dessa känslor dolde han noggrant från sin närmaste omgivning.

Ögonen sved av den senaste tidens obefintliga mängd sömn och halsen hade börjat ömma. Eric blev alltid så förbaskat torr i halsen under långflygningarna: det var något med luftkonditioneringen ombord, antog han. För hundrade gången lät han förstrött fingrarna vandra över bröstfickan där den dyrbara lasten färdades. Jodå, den var fortfarande kvar på sin plats, diskret inkapslad i det exklusiva tyget. Kavajen var skräddarsydd för honom, men ändå kändes den obekväm. Eric suckade. Hans uppdragsgivare hade slängt pengarna i sjön när han anlitat stadens mest välrenommerade skräddare, men Eric misstänkte att det inte drabbade chefens plånbok särskilt hårt. Nåja, huvudsaken var att sömmarna i bröstfickan hade varit enkla att sprätta upp utan att någon åverkan på plagget syntes.

De var endast ett femtiotal resenärer ombord, utöver kabinpersonalen. Eric kände fyra av sina medpassagerare, men uppdraget krävde att de agerade som främlingar inför varandra. För att minimera skådespeleriet satt de utspridda på planet. Eric satt längst fram av de fem, med extra benutrymme. Med sina 2,02 meter var Eric längst i gruppen, och därmed hade han enkelt kunnat argumentera för privilegiet att få sträcka ut sina ben under den 14 timmar långa flygningen. Endast en timme återstod nu, och han kämpade mot lusten att lägga sig raklång över stolsraden och tillåta sig själv att slumra återstoden av resan. Istället plockade han upp en fickspegel och betraktade sig själv. Fårorna i pannan tycktes bli djupare för varje dag, men den bistra minen var oförändrad sedan fem år tillbaka. Skäggstubben gjorde sig påmind trots att han rakat sig för mindre än ett dygn sedan. Eric strök tankfullt med handen över hakan innan han fällde ihop spegeln och konstaterade att det var vad det var, åldrandet. Inte heller de grånande tinningarna bekom honom. Ett par rader bakom honom satt Amanda, en flicka med eldrött hår och ett ansikte överstrött med fräknar som Eric brukade försöka räkna för att inte somna när hon pratade. Hon hade den mest monotona röst man kunde föreställa sig, och hon pratade konstant. Den tredje i gänget var Marcus, en gänglig grabb som tvärtemot Amanda inte tycktes vilja yttra sig annat än i absolut nödfall. När han av uppdragsgivaren fått frågan om önskad plats på planet hade han håglöst ryckt på axlarna utan att lyfta blicken från boken han alltid hade näsan nedtryckt i. Han satt nu längst bak på planet, närmast toaletterna.

Eric sträckte på benen igen i ett försök att hitta en bekväm ställning. 45 minuter kvar nu. Eric försökte urskilja något annan än blixtar utanför fönstret, riktade blicken nedåt i hopp om att se något tecken på civilisation där nere, men förgäves. Utanför rådde fortfarande endast mörker. Destination var en liten anonym stad som gemene man med största sannolikhet inte hört talas om, och ljusen från den nådde ännu inte fram till planet. Eric sneglade åt andra hållet istället, över mittgången. Där satt Roland och småsnarkade i sätet. Även hans hår hade grånat märkbart, men till skillnad från Eric hade han svårt att acceptera tidens gång och färgade därför håret med jämna mellanrum. Inför uppdraget hade deltagarna dock fått stränga order om att inte modifiera sitt utseende på något som helst sätt. En naturlig look väckte minst uppmärksamhet, sades det. Roland hade tvingats acceptera att hans gråa testar skulle få fritt spelrum i ytterligare någon vecka. Den sista i gänget var också den första: han hade varit med från start och intog därmed en naturlig ledarposition. Lennart hette han, men han envisades med att kallas Lelle. Övriga gruppmedlemmar var dock inte helt bekväma med det alltför familjära smeknamnet: de kände varandra endast professionellt och därmed kändes fåniga smeknamn opassande. Lennart fick han heta, hur mycket han än envisades.

Nu tryckte tröttheten verkligen på, och Eric hade svårt att hålla ögonen öppna. Han ruskade på huvudet, sträckte på ryggen och lyfte upp armarna över huvudet. Medan han skakade på händerna gick han igenom uppdraget i huvudet. Han kunde det utan och innan, så många gånger som de repeterat, men perfektionist som han var lät han nu varje steg av planen spelas upp i huvudet ytterligare en gång. Precis när han kom till det sista, avgörande momentet ropade kaptenen via en raspig mikrofon ut att planet nu startade inflygningen. Bara minuter kvar nu. Eric lät handen svepa över bröstfickan en sista gång innan han drog ner kappan från sin krok och hängde den slarvigt över axlarna. Utanför fönstret lystes himlen upp av ännu ett spindelnät av våldsam elektricitet.

Färden från den anonyma flygplatsen mitt i ingenstans skedde med lokalbussen. Den första bussen tog Lennart och Amanda, resten fick vackert sitta bland myggor och knott i den tropiska värmen och vänta på nästa. Allt för att inte väcka mer uppmärksamhet än nödvändigt. De skulle bo i en stuga hyrd av uppdragsgivaren och hans låtsasföretag ”Preservation Station”. Enligt den officiella uppdragsbeskrivningen bestod gruppen av fem framstående forskare som vigt sina liv åt att arbeta för ökat beskydd för utrotningshotade djurarter i djungeln. Det egentliga uppdraget var något annat. Drygt ett år tidigare hade landets president tillfångatagits av den lokala gerillan. Invånarna som sörjde störtandet av en mycket omtyckt ledare hade ingenting att sätta emot. Polisväsendet i landet stod handfallna, alltför rädda om sitt eget skinn för att agera kraftfullt mot de alltmer maktgiriga motståndarna. Gruppen hade skickats hit för att med alla medel befria presidenten. Naturligtvis gick uppdraget under radarn för alla officiella myndigheter även i Sverige.

Medan Eric väntade på bussen med sina två kumpaner gick han återigen igenom planen i huvudet. Den var komplicerad, och alla hade de sina roller att spela. Medan syrsorna spelade i bakgrunden snabbspolade han tankarna till sin egen del, efter att Lennart lett dem till gerillans gömställe och Roland och Marcus tagit ut vakterna. Eric skulle vara den som ledde presidenten ut genom den tunnel som bundsförvanter i området i största hemlighet byggt under gerillans gömställe i djungeln. Sista delen var Amandas: hon hade satts att köra den befriade presidenten ifrån platsen. Eric lät fingrarna stryka över bröstfickan än en gång. Där var den, berlocken med det sista fotot som tagits på hans familj. Bilden hade etsat sig fast på näthinnan och han mindes i detalj hur Carolina och barnen log in i kameran. Daniels stolta glugg efter den första tappade tanden, Majas långa, toviga flätor. Carolinas beskyddande armar om båda barnen.

Bussen kom. Eric ruskade av sig tankarna på familjen och stålsatte sig för sitt uppdrag. Han klev på och satte sig längst bak, utan en blick mot vare sig Roland eller Marcus. Efter en mer än lovligt skumpig färd anlände de äntligen till stugan i djungeln. I mörkret kunde han Eric urskilja ett svagt ljus i ett av fönstren, men stugan var i övrigt väl gömd i den täta vegetationen som omgav den. När han packat upp det allra nödvändigaste och landat i sin säng vandrade Erics tankar till den där ödesdigra dagen för fem år sedan. Solen hade skinit från en klarblå himmel och halva Stockholms befolkning hade samlats i city för att se presidentens kortege ta sitt ärevarv. Presidenten med följe var på statsbesök och tog sig tiden att visa upp sig för folket innan alla möten med regeringen skulle ta vid. Eric hade egentligen inte haft någon större lust att åka till stan för att eventuellt få en glimt av ett besökande statsöverhuvud Hollywood-vinka till pöbeln, men barnen hade tjatat tills han gav med sig. Det var trängsel längs Sveavägen, och allt var över på några få sekunder. Efteråt visste ingen hur det egentligen hade hänt. Att en av bilarna i kortegen plötsligt sladdat in i folkhavet mejande ner ett tiotal åskådare hade skrivits av som en tragisk olycka. Så sa åtminstone de officiella källorna. För Eric räckte inte detta. Att hans familj på bara några sekunder ryckts ifrån honom kunde bara inte vara en olycka, något som skulle viftas bort och glömmas av omvärlden.

Medan tankarna irrade omkring i Erics huvud där han låg bland luggslitna lakan i en främmande säng fingrade han återigen på bröstfickan. Imorgon skulle han göra sin del. Hans del var bara inte den som uppdragsgivaren planerat åt honom. Sakta drog han ut berlocken ur det lilla hålet i fickan. Ännu långsammare öppnade han den och tog ut innehållet. I vänster hand höll han berlocken med fotot, i den högra morgondagens viktigaste föremål: en glasampull till brädden fylld med botulinumtoxin. Ett leende spred sig över Erics ansikte, kanske det första äkta leendet på fem år. Försiktigt la han tillbaka ampullen i berlocken och petade in den i hålet i fickan. Han blundade medan han la handen på bröstfickan. Imorgon, imorgon skulle rättvisa skipas.