**En väg ur - omskriven version**

“ Hur kan ni vara så säkra på att det är Nico?” frågade Lea.

Den unge polismannen med dom snälla ögonen skruvade nervöst på sig, tittade henne i ögonen och svarade med en mjuk röst,

“Personen som vi hittat på sågverket har identifierats med hjälp av tandkort, det är därför vi är säkra på att det är din bror Nikola.” I samma sekund som den uniformerade mannen uttalade orden förändrades hela hennes liv.

Lea spärrade upp sina ögon och lutade sig fram över matbordet. Hon ville komma närmare för att kunna höra och förstå bättre de ord hon precis hade hört.

Det var varmt och kvavt i det lilla köket, trots fönstret som hon öppnat tidigare under dagen.

I två år hade Nico varit spårlöst försvunnen och nu var han hittad. Lea visste inte vad hon skulle känna. Tankar och känslor avlöste varandra i en rasande fart och allt kändes surrealistiskt för henne. Lea har sedan hennes brors försvinnande levt med ett tryck och en smärta i bröstet, som hon trodde skulle försvinna den dagen hon fick veta. Hon hade fel. Det ersattes av något annat. Smärtan, tomheten och saknaden var fortfarande kvar.

En gång i tiden var sågverket fullt av liv och gav många invånare i den lilla orten ett dagligt levebröd. Nu är det 16 år sedan verksamheten upphörde och platsen övergavs.

Det som står kvar är förfallna, slitna, nedklottrade fasader och sönderslagna fönster. Det lilla samhället Munkfors har börjat blomstra med många företag som behöver både arbetskraft och bostäder. Det gamla sågverket ska nu rivas och det ska byggas bostäder.

“Var… vad har hänt”? frågade Lea långsamt och tyst.

Han tittade ner en stund och strök med ena handen bort en brödsmula från bordet. Därefter lyfte den unga mannen blicken och mötte hennes innan han svarade,

“På det gamla sågverket.Vi kan inte säga så mycket mer nu än att området är avspärrat och kriminalteknikerna undersöker platsen just nu. “

Lea rynkade sin panna och tittade ut genom fönstret. För 1,5 år sedan var så gott som alla i Munkfors involverade i sökandet efter Nico. De hade letat överallt, men inte i just det området.

“Vad gjorde han där, vad hade hänt honom och hade han varit där hela tiden, tänkte Lea?”

Hennes kropp började skaka och hon gömde ansiktet i händerna när hon utbrast hjärtskärande “Nico“. Orden följdes av kvävda snyftningar.

Fotbojans lilla lampa slog om till grönt. Han suckade djupt när han drog byxbenet över den svarta dosan runt hans ena vrist. Solen värmde redan mot persiennerna och han anade att det skulle bli en riktigt varm dag. Benjamin tittade på klockan, hon var 06:30. Om exakt 10 timmar var han tvungen att vara hemma igen, inte en minut senare.

Benjamin tittade avvaktande ut genom en liten springa på persiennerna. Gatan och trottoaren utanför var tomma. Beteendet var så invant för honom att han inte ens tänkte på det. Han tittade ut genom dörrens titthål som vette ut mot husets innergård. En ung kvinna med barnvag och en äldre man med sin hund. Benjamin klev snabbt ut, låste den slitna lägenhetsdörren bakom sig och började gå med snabba steg.

Han behöll nyckeln i handen en stund, innan han stoppade ner den i byxfickan. Benjamin kände en djup tacksamhet som fyllde hans bröstkorg, men också en osäkerhet och rädsla.

Benjamin var less och ville bli fri. Fri från ångesten och allt annat han levt med i så många år. Längtan efter att få leva ett normalt liv och att få lämna var det enda han tänkte på. Benjamin var inte så säker på att han skulle klara det.

“När hade han sist haft ett arbete?", tänkte Benjamin, “en egen bostad, normala relationer och någon att lita på”.

En bil tutade högt och Benjamin hoppade till. Han hade varit så försjunken i sina tankar att han för en stund släppt garden om sin omgivning. Fortsätter han på detta sätt kan det kosta honom livet, tänkte han. I dubbel bemärkelse. Det fanns en tid då han inte lämnade hemmet utan en skyddsväst. Det var inget han kunde göra här, även om han skulle vilja. Benjamin stack redan ut med sitt utseende. En skyddsväst skulle inte hjälpa honom att försvinna i mängden. Jeansen, hoodien och den tunna mössan på huvudet täckte de flesta av hans tatueringar.

Benjamin drog fram mobiltelefonen för att se vad klockan var. Han hade fått ett sms.

“ Välkommen ut grabben, ring mig!", löd meddelandet.

“Hur fan hade han fått tag i mitt nummer?”, tänkte Julian förskräckt.

Klockan visade 06:45 och han skyndade på stegen. Han hann inte tänka på sms:et nu. Även om arbetsplatsen och allt annat i den lilla orten låg nära så tänkte han inte komma för sent första dagen på jobbet. Benjamin har fått en chans till en nystart, tack vare Lea.

Tanken på henne gjorde honom varm i kroppen och ett litet leende spred sig i hans ansikte. Hon hade stöttat honom under tiden han suttit inne, när ingen annan hade varit där. Efter frigivningen hade hon stått utanför de höga murarna och väntat, precis som hon sagt att hon skulle göra. Lea trodde på honom och det var mer än någon annan någonsin hade gjort tidigare. Benjamin trodde inte att han skulle fixa det, men han skulle verkligen försöka för hennes skull.

Benjamin var framme. 6 minuter kvar. Han andades lättat ut och tog ett djupt andetag. Det var inte förrän då han insåg att han hade andats snabbt och ytligt. Grinden som ringade in den enorma arbetsplatsen var olåst. Han gick in på området och tittade sig omkring i ett försök att se vart han skulle. Runt om på området fanns grävmaskiner, stora grushögar och containrar. Lite avskild från de gamla husen som höll på att rivas, fanns en arbetsbod uppställd. Utanför stod det 4 personer i arbetskläder med gula västar och hjälmar på. Benjamin noterade att en av dem hade en annan färg på hjälmen och han började styra stegen mot honom. “Arbetsledaren”, tänkte han.

Framme vid männen såg han hur flera av dem granskade honom från topp till tå. Han var van vid folks dömande blickar och Benjamin fick hejda sig för att inte fälla en hård kommentar. Mannen med den avvikande hjälmen log däremot, skakade stadigt Benjamins hand och presenterade sig som Björn.

“Jag har hört att du lär dig snabbt och är hårt arbetande, det gillar vi,” sade den äldre skäggiga mannen.

“Följ med mig så visar jag dig ditt skåp och sedan ditt område” samtidigt som han visade med en gest åt vilket håll de skulle gå. I en närliggande liten byggbod fick Benjamin ett skåp där nyckeln satt i låset. Nummer 39.

Det undgick inte Benjamin att mannen hade studerat honom i smyg. Benjamin har alltid tränat hårt och haft nytta av sin kroppsstyrka på olika sätt, men den har även ingjutit respekt hos andra när det behövts.

Björn harklade sig nervöst, “Hm.., “de flesta här klarar sig med storlek L, “vi har storlek XL”, sa han och plockade fram arbetskläderna ur ett större skåp i rummet. Mannen räckte över allt till Benjamin och gick sedan ut.

“Byt om, jag väntar utanför ”, sade han innan han stängde den knarrande dörren efter sig. Det blev mörkt i boden och de varma solstrålarna som letat sig in innan, stannade utanför. Mobiltelefonen ringde plötsligt. Benjamin lät signalerna gå. Det var samma nummer som hade sms:at tidigare.

Han stoppade ned mobiltelefonen i arbetsbyxorna. Reglerna sa att den skulle låsas in innan arbetspassets början, men de hade gjort ett undantag för honom. Benjamin fick inte överskrida tiden. Han ville inte riskera att missköta sig under prövotiden.

Utanför stod Björn och väntade och Benjamin följde hans steg till en ensam byggnad en bra bit ifrån de övriga huskropparna som revs.

“ På säkert avstånd från alla andra,” tänkte Benjamin, samtidigt som han inte hade något emot det. Benjamin hade heller ingen lust att snacka med någon, bli iakttagen och göra allt för att anpassa sig. Han vill bara göra sina timmar och sedan gå hem.

Det var ett tag sedan han hanterade en grävmaskin, men arbetsledaren hade haft rätt. En av Benjamins styrkor var att han lärde sig snabbt, bara han kom igång. Nu är han glad att han tog traktorkortet en gång i tiden när han fick möjligheten. Det hade hjälpt honom att få en del jobb. Utan den erfarenheten hade det nog varit mycket svårare för Lea att ordna denna provanställning åt honom.

“Den här kommer att vara din kompis de kommande månaderna,” sa mannen glatt och drog i sitt långa vita skägg. Han pekade på en grävmaskin som stod framför en stor, röd och sliten byggnad.

Björn förklarade och gav Benjamin instruktioner om vad han behövde göra, samt vilket tidsschema han strikt var tvungen att hålla.

“Det är bara att sätta igång, nycklarna sitter i,” sade han. Han gav Benjamin sitt nummer och tillade att det bara var att ringa ifall det var något. Benjamin tittade på sin chefs ryggtavla när han gick tillbaka. Björn hade varit tydlig, rak på sak och respektfull. Benjamin gillade det.

Benjamin tittade sig omkring. Förutom rörelserna från övriga inne på bygget var det stilla utanför arbetsplatsens stålgrindar. Området var omgivet av skog och enstaka hus som han såg i horisonten. Det lilla samhället med få invånare skulle underlätta för honom att ha koll på omgivningen, tänkte han. Samtidigt skulle det göra det svårare för honom själv. Här i Munkfors stack han ut. Ryktet hade säkert redan nått alla om att en fd kriminell är bosatt bland dem.

Han hade inget val, tänkte Benjamin. En anställning hade han med säkerhet inte fått så enkelt och snabbt någon annanstans. Han tog kliven upp i grävmaskinen, satte på sig hörselkåporna och satte igång. Det var välbekant för honom och han trivdes. Instruktionerna var tydliga, han visste hur han skulle göra och han fick vara själv. Precis som på anstalten. Den enda men stora skillnaden var att det nu var i det fria.

Den stora grävskopan tömde bråte, sten och grus i containern framför honom. Han tog ett nytt tag med skopan i marken och hejdade sig plötsligt. Han lutade sig mot fönsterrutan, kisade med ögonen och försökte förstå vad han precis sett. Benjamin stoppade grävmaskinen och gick ut. Framme vid hålet stelnade han till när han såg vad som låg i marken. Ljusa skelettdelar.

“Var det från en människa eller ett djur,” tänkte han. Han satte sig på knä och lutade sig framåt för att kunna se bättre. Något i närheten av kvarlevorna blänkte till av solens strålar. Julian klev sakta ned i den stora gropen och böjde sig ned över föremålet.

En guldring med en stor grön ädelsten. Benjamin spärrade upp ögonen. Ett smycke han så väl kände igen.

“Hur många kunde det finnas?, “ tänkte han. Nu när han stod närmare såg han att det som låg bredvid ringen såg ut som skelettdelar av en människokropp. Benjamin tog upp ringen och andades snabbt. Han tittade sig omkring och undrade vad han skulle göra.

Benjamin ryckte till av mobiltelefonens signal. Han tog fram telefonen ur byxfickan och tittade ner på displayen och det välbekanta numret som återigen ringde ihärdigt. Tankarna snurrade och munnen var torr. Benjamins höll krampaktigt i smycket så att knogarna vitnade. Han öppnade sakta handen och tittade på den stora guldringen.

Benjamin förde med darrande hand telefonen till örat och svarade. I andra änden hörde han en hes röst som skrattade hånfullt och kaxigt,

“Trodde du att jag skulle glömma bort dig ?!” Tystnaden som följde kändes som en evighet. Benjamin svalde så hårt att *han* måste ha hört det. När rösten talade igen var den mörk och allvarlig.

“Du kan inte gömma dig, jag har ögon överallt. “ *Hans* kalla röst och blotta vetskapen om vad *han* är kapabel till fick Benjamin att rysa. Där och då bestämde han sig och utan eftertanke svarade Benjamin lågt,

“Saknar du något som är ditt?" frågade Benjamin. “ Om jag vore du skulle jag inte ringa igen” fyllde han snabbt i och lade på luren.

***Violetta Dinic Rönnkvist***