**Stjärntassar**

Mörkret hade fallit så mycket snabbare än hon förväntat sig. Ena stunden hade hon navigerat enkelt bland buskar och snår för att i nästa famla runt i dunklet, snubblande på allehanda utstickande trädrötter, stubbar och stenar. Hon svor för sig själv där hon hasade fram med händerna utsträckta framför sig för att inte gå med näsan rakt in i någon trädstam. Det skulle just vara snyggt. Grädden på moset på den här redan överjävliga dagen.

Tipset att ge sig iväg på en vandring på Sörmlandsleden för att rensa tankarna hade hon fått av en väninna, en hurtfrisk kvinna i medelåldern. Åldern hade de gemensamt, i övrigt var de varandras motsatser. Hon borde således ha kunnat räkna ut att en promenad i skogen inte skulle vara hennes kopp av te, så att säga. Nåja, nu var hon här. Och visst hade solskenet och den friska luften skänkt henne sinnesro. En del av den senaste tidens ackumulerade stress hade faktiskt svepts bort med de krispiga höstvindarna, men i takt med mörkrets intåg kunde hon känna den öka igen. Hjärtat slog snabbt; hon hade för länge sedan tappat riktningen. Hon visste inte själv riktigt hur det hade gått till, men de orangea skyltarna som markerade sträckan hade hon inte sett skymten av på Gud vet hur länge. Det började bli ruggigt och den tidigare så uppfriskande brisen hade förvandlats till isiga vindar mot huden. Hungern grävde i magen. Matsäck hade hon skippat: det skulle visst finnas ett mysigt café i slutet av den knappt åtta kilometer långa etappen. Mobilbatteriet sjöng på sista versen och någon täckning hade hon inte haft på flera timmar nu. Hur stor var den här förbannade skogen egentligen..?

Hon beslöt sig för att utmana mobilbatteriet genom att lysa med ficklampan mot marken i hopp om att hitta något ätbart. Det dröjde inte länge förrän hon i det skarpa ljusskenet hittade ett mindre hav av blåbär. Ivrigt slukade hon en handfull av bären som genast färgade hennes fingrar mörklila, samtidigt som hon med den andra handen fumlade efter ficklampsknappen på mobilen. Mörkret föll återigen, denna gång som om någon kastat en mörk filt över henne, och hon blinkade hårt några gånger i hopp om att snabbare återfå åtminstone någon grad av mörkerseende. Hon fortsatte att plocka bär, visste ungefär var hon sett riktigt saftiga blåbär som skulle få tjäna som middag. Inte riktigt den lyxfika hon tänkt unna sig efter vandringen, men det fick duga. Så beska de var, nästan som surt godis. Faktiskt smakade de inte riktigt som blåbär. Men det var å andra sidan inte igår hon senast strövade runt i en skog och plockade färska bär, och hennes smaklökar hade säkert förändrats med tiden. Hon åt glupskt tills den värsta hungern var borta.

Tröttheten överrumplade henne. Hon var lika oförberedd på den som på mörkret en stund tidigare, och när benen vek sig hann hon inte tänka en enda klar tanke innan hon hade slocknat sittande med ryggen mot en mossig stenbumling.

Det öronbedövande ylandet väckte henne där hon satt i mörkret. Hon hann inte reagera på ljudet förrän hon kände ett kraftigt ryck i ena benet. Vad i hela friden var det där?! Skräcken for som en pil genom hennes inre och instinktivt försökte hon dra upp benet mot kroppen. Hon kippade efter andan när det högg till av smärta i vaden. Insikten att något *bet* i henne sände en chockvåg genom hennes medvetande och kroppen stelnade till. Innan hon hunnit greppa fullt ut vad det var som pågick, brände det till ordentligt på underarmen. Hon drog åt sig armen i panik. Håret i nacken stod upp nu. Hon såg inget i mörkret men luften hade förändrats. Den kändes tjock och närvaron av något stort, farligt var tydlig alldeles intill henne. Nu skrek hon. Med ett ursinnigt vrål kastade hon sig åt sidan, försökte rulla bort från vad det nu var som attackerade henne. Greppet om hennes ben släppte dock inte och smärtan när hon vred på kroppen var förlamande. Hon slog emot något varmt och fuktigt och frös till när hon uppfattade ett lågmält morrande. Något stod där, andades i hennes öra och hukade över henne i mörkret. Strupen snörptes ihop, händerna skakade nu okontrollerat av rädsla och iskyla. ”Tyst, tyst, tyst”, manade hon sig själv medan hon kämpade för att återfå kontrollen över både kropp och medvetande. Det värkte rejält både i benet och i armen. Något varmt rann längs vaden. Jag kommer att förblöda här, tänkte hon. Jag kommer att bli uppäten och dö här.

Hon satt fast. Ett odjurs käftar höll hårt om hennes vad, ryckte i den som om de försökte slita loss hela benet. Varje knyck sände en ny våg av smärta längs benet. Samtidigt fortsatte flåsandet i hennes öra. Långsamt, långsamt vände hon på huvudet. Nu kändes de väsande, varma andetagen mot hennes ansikte. Med den oskadade handen lirkade hon fram mobilen ur bakfickan, redo att lysa besten rakt i ansiktet. ”Ska jag dö här vill jag åtminstone veta vad det var som tog livet av mig”, hann hon tänka innan hon med en darrande tumme tryckte på ficklampsknappen.

Det plötsliga ljuset förblindade henne för ett ögonblick. När hon återfick synen stirrade hon rakt in i en käft med två rader av sylvassa tänder. Ångan från bestens andedräkt nuddade hennes ansikte. Besten liknade en gigantisk varg, men något stämde inte. Pälsen var för kort, käften alldeles för stor. Först nu upptäckte hon att tassarna såg ut att glöda, och när odjuret lyfte på ena framtassen som för att slå till henne, såg hon att trampdynan var märkligt stjärnformad. I panik svingade hon mobilen fram och tillbaka i ett desperat försök att med ljuset skrämma bort odjuret. Hon hann registrera ett stjärnformat brännmärke på armen där det tidigare svidit till ordentligt, innan hon riktade ljuskäglan mot monstret som höll hennes ben som i ett skruvstäd. Då slocknade mobilen. Än en gång var hon utlämnad åt mörkret. I nästa stund brände det till på den andra armen, sedan på låret, och så på kinden. Besten trampade på henne! Varje brännmärke var mer smärtsamt än det föregående och när det brände till i nacken skrek hon till slut för allt vad hon var värd. Sedan försvann hon in i ett töcken.

---

Det ringde i öronen och ögonlocken kändes orimligt tunga. Hon tvingade sig att vakna till, och kisade mot det påträngande ljuset från lysrören. Två människor helt klädda i vitt stod på varsin sida om henne och hade hon haft ett uns av andlighet i sig skulle hon trott sig ha hamnat i himlen. Istället förstod hon meddetsamma att hon befann sig på ett sjukhus. Hon svalde hårt och frågade: ”Har jag kvar benet?” Läkaren såg förbryllat på henne. Han förklarade att hon hittats i skogen, nedkyld och ordentligt medtagen, men att såvitt de kunnat se hade hon inga övriga skador. På händerna hade hon haft lila fläckar som vid en första anblick såg ut att vara orsakade av blåbär. Den naturvana äldre mannen som hittat henne hade dock snabbt identifierat bären som växte runt henne som giftiga ormbär. Läkaren sade sig själv inte veta så mycket om ormbär, eller andra bär heller för den delen, men gissade att var de giftiga så hade de kanske också hallucinogena effekter.

Hon kunde inte tro det. Vilken idiot hon var som gett sig ut i skogen överhuvudtaget. Fullständigt lokalsinnesbefriad, utan något ätbart med sig och med icke-existerande kunskaper om skogens flora. Hon hade gått hopplöst vilse, varit nära på att frysa ihjäl och kalasat på giftiga bär som fått henne att inbilla sig att hon blev attackerad av bestar med huggtänder och eldstjärnor under tassarna. Aldrig mer skogen! Hon sänkte axlarna, borrade ner bakhuvudet i kudden och slöt ögonen. Det sved i nacken, antagligen hade hon rivit sig på någon gren i mörkret. Hon lade sig på sidan istället.

Sköterskan drog försiktigt täcket över henne. Hon vände sig om för att lämna rummet när hennes blick fastnade på något. Vad var det för märke i kvinnans nacke? Hon gick närmare den slumrande patienten, tvekade lite, men lät nyfikenheten ta över och lyfte undan en hårtest för att se bättre. ”Oj! Vilken fruktansvärt slarvig tatuering”, tänkte hon med en grimas, och lät håret falla tillbaka över märket. Sedan släckte hon lampan och lämnade rummet.

I det dunkla rummet glödde ett stjärnformat avtryck, centrerat i kvinnans nacke.