Det fick vara nog nu. Olivia ville inte vara med mer. Hon slöt ögonen och struntade i att kämpa emot. Inte förrän kylan fick kroppen att skaka, då rörde hon på sig bara för att genast dras bakåt.

”Stilla, de är kvar.”

Först begrep hon inte riktigt sedan kom allt tillbaka. Marschen, hästarna och fallet. Olivia kände efter. Det gjorde ont på fler ställen än hon orkade räkna till. Hon öppnade ögonen och ryckte till. Runt omkring henne syntes bara gröna blad. Vassa och långa. Mellan bladen glittrade vattnet. Det tog en stund för henne att begripa vad hon såg. Hon hade aldrig tidigare sett vass ur den vinkeln och aldrig trott sig om att behöva göra det. En bit från den simmade en and och snattrade högt över intrånget. En slemmig stängel snuddade vid hannes hand. Hon önskade sig långt härifrån. Hem till sin säng. Även om hon fick dela rum med sina systrar och de ibland var en plåga med sitt tjatter. Trots att hon ibland haft så tråkigt att hon längtat efter att något skulle hända. Det gjorde hon verkligen inte längre. Det hade hänt alldeles för mycket. Olivia försökte göra som hon brukade när hennes faster var på besök, försvinna från omgivningen in till sin inre värld. Men här var det mycket svårare. Normalt brukade hon inte vara genomvåt och frysa. Lite småsten föll ned i vattnet med ploppande ljud. Hon hörde hur order gavs och sedan trampet av hästar och män. Det gick oförsvarligt lång tid mellan att kolonnen satt sig i rörelse igen och Axel drog upp dem på land. Solen stod redan lågt.

”Kom vi behöver gå en bit åt andra hållet. Det kan komma en eftertrupp.”

Olivia följde efter, som om hon satt fast i ett rep. Precis som de små trähästarna man gav till småbarn.

En lång stund senare stannade han till sist. Olivia kände för att bara rasa ner och flämtande ligga kvar tills någon kom och hämtade henne men hennes uppfostran satt djupt. Hon stod kvar och väntade. Kläderna droppade lite fortfarande.

“Vi behöver äta och få upp värmen”, sa han.

Det lät som en alldeles utmärkt idé. Hennes mage hade knorrat en bra stund.

“Jag hade hoppats på att hitta en bäck. Vi får klara oss utan.”

Han satte sig på huk och öppnade sin ränsel. Ur den tog han fram en bit bröd och en vaxad duk. Han vecklade upp duken och en bit torkat kött syntes. Hennes man, det kändes konstigt att tänka på honom som det, skar upp två skivor av varje och gav henne en bit bröd och en skiva kött.

“Det kommer att vara torrt, vi hade behövt vatten men gör så gott du kan.”

Olivia höll i köttbiten. De behövde verkligen inte mer vatten den här dagen. Köttbiten var stel. Hård. Som en bit bark. Brödet var inte mycket bättre. Hon satte tänderna i brödet och kved till.

“Det är inte rätt sätt att äta den här sortens mat på, du måste blöta ner det innan du biter. Sug på den.”

Olivia rös. Smaken på brödet var långt ifrån något man ville ha i munnen. Än mindre suga på. Hon misstänkte att det var samma sak med köttet. Till sin förvåning noterade hon att köttet var saltat. Det gjorde allt lite bättre. Fast hon begrep inte hur han kunde få loss bitar av det som han tuggade på.

“Kan jag låna kniven?” sa hon.

Det gick inte alls bra att försöka dela bitarna. Efter att ha studerat hennes fruktlösa försök tog han alltihop ifrån henne och hjälpte henne att få mindre bitar. Olivia stoppade en bit torrt bröd i munnen och började tugga. Hon höll bitarna i en hand som vilade i knät. Trots att de var mitt i skogen och hennes stol bestod av en trädstam försökte hon upprätthålla lite bordsskick. Nu när allt var stilla kunde hon höra andra ljud. Fåglar. Vinden som susade i träden. En hackspett. Deras tuggande.

“Allt är förändrat nu”, sa han till sist. “Vår väg kommer att bli längre, farligare.”

Olivia misstänkte att han hade helt rätt i det. Hon såg på sina knän. Det tjocka tyget i byxorna var vått men kanske en smula renare än tidigare. Allt skavde och kliade. Hon önskade att hon var någon helt annanstans. Kanske till och med i den där kärran som kört sist i kolonnen, med sårade.

”Vi är i alla fall fria”, sa han som om han kunnat gissa sig till vad hon tänkte.

”Vart är de på väg?”

”Troligen Fredrikstens fästning, den ligger närmast. Fästningar är aldrig trevliga om man är fånge.”

Olivia nickade och stoppade in en ny bit stenhårt bröd. Av någon anledning kom hon att tänka på resan till Gustafsberg och familjens oro över att den skakiga turen skulle bli för mycket för henne. Nu begrep hon hur lyxig den varit. Mjuka stoppade dynor. Filt över benen och en varm tegelsten att ha fötterna på. Hon undrade vad familjen gjorde nu? Om de letade efter henne? Hade fått reda på var hon befann sig? Om hennes äktenskap var giltligt? Sedan mindes hon att kapten sagt att han tagit fel.

“Ni frågade om någon var lik mig?” sa hon till sist. “Är det en farlig person?”

“Mycket farlig.”

Olivia nickade. Hon undrade om hon kunde lita på Axel Hwide. Även ifall hon inte kunde det behövde han veta att det kanske inte var helt säkert vid Gustafsberg heller.

“Jag såg en död man utanför hälsokällan. Strax innan.”

Hon tystnade ville inte dra upp det där med att hon blivit överfallen och bortförd. Det fanns inget bra sätt att säga det på. Inget som inte lät anklagande.

“Jag har misstänkt det”, sa han och lade sig ned i mossan med händerna bakom huvudet.

Hur kunde han misstänka en sådan sak? Han hade inte ens varit där.

“Var han blond? Helskägg?” frågade han.

Olivia stirrade förbluffat på honom men nickade. Jo, han hade varit ganska ljus.

“Hen hette Persson. När han inte var med dig antog jag att han råkat ut för Giljotinen.”

Olivia rynkade pannan. Hon kunde se kroppen framför sig. Kniven. Hon rös.

“Nej, det var en kniv. Det finns ingen giljotin på Gustavsberg.”

Han satte sig upp. Det fanns inte ett spår av känslor i hans ansikte. Olivia begrep inte hur någon kunde gå omkring och se ut som om den var gjord av porslin hela tiden. Även om det fanns en mörk skugga av skäggstubb i hans ansikte verkade det på något sätt ändå propert.

“Spionen går under namnet Giljotinen eftersom hon är så effektiv. Egentligen heter hon Veronica Dacoury, ifall det nu är hennes rätta namn.”

Olivia drog in benen mot kroppen och slog armarna om knäna. Det hände alldeles för mycket. Hon förstod inte allt. När Serafia målade ut de äventyr som hon tänkt ha i livet var det ganska enkla historier som var lätta att följa men i verkligheten var allt väldigt förvirrande. Det var inte roligt att kliva omkring i skogen och att vara i den var både skrämmande, besvärligt och kallt.

“Och det är henne du jagar och hon ser ut som mig?” sa hon och rodnade eftersom hon visste att ingen såg ut som henne.

Han granskade henne igen och nickade.

“Ja, ni är ganska lika. Samma färger.”

“Men hon har ingen skada.”

“Nej, och ifall du varit mindre fåfäng hade detta aldrig hänt. Ingen hade misstagit dig för henne.”

Hon suckade. Det var inte fåfänga, åtminstone inte enbart. Mest handlade det om att undvika att bli stirrad på. Hon avskydde alla medlidsamma blickar, ännu mer avskydde hon de som hånlog bakom hennes rygg. Olivia inbillade sig alltid att hon visste vad de tänkte och det var aldrig snälla saker.

“Jag vill inte bli ömkad”, sa hon.

“Då borde du hantera det på ett helt annat sätt. Räta på ryggen och se dem i ögonen. Det är ingen skam att ha överlevt.”

Hon lutade hakan mot knäna. Ingen skam. Det var lätt för honom att säga. Hon hade överlevt men med känslan av att det inte hade varit meningen att hon skulle göra det.

”Nej, vi får gå en bit till”, sa han och reste sig.

Olivias ben darrade. Knäna kändes svaga. Hon kunde knappt andas men de stod stilla. De hade gått i en evighet. Gått ganska raskt, stannat och hämtat andan, gått igen. Det kändes som om hon gått i veckor men om hon tänkte efter hade det bara gått en dag och en halv natt sedan det smällt. Hon orkade inte tänka på något alls. Axel Hwide vek undan en stor gren och nickade åt henne att gå in men hon kunde inte ta ett enda steg till. Han föste in henne. Han sa åt henne att sätta sig på granbarren, de var torra.

“Vi stannar här, jag tror vi är tillräckligt långt bort.”

Hon antog att de var vid världens ände. De hade rört sig hela dagen. Snabbt. De måste vara djupt inne i skogen. Hon rös till. Hur skulle de hinna ut? De drack vatten ur hans flaska. När den var tom stoppade han ner den i sin ränsel igen och slängde ränseln mot trästammen.

“Vi måste försöka få lite vila.”

Olivia hoppades att det inte innebar att de skulle vila en stund och sedan jaga vidare i skogen, i mörkret. Det hade han inte tänkt. Det han sa sedan var mycket värre.

“Sova? Här?” sa hon. “I skogen?”

Han nickade och lade sig alldeles bredvid henne.

“Lägg dig.”

Hon gjorde som han sa men enbart för att hon inte hade någon ork. Han lade sin rock över dem och kröp ihop bakom hennes rygg. Det kändes konstigt.

“Men det är snart natt”, sa hon viskande.

“Precis.”

“Trollen? Vättarna? Mylingar … Skogsrået … ? “

“Har aldrig träffat dem och jag har sovit många nätter i skogen.”

Hon låg stel som en pinne medan det mörknade runt omkring henne. Det var tyst. Mycket tyst. Så hördes plötsligt ett skrik. Olivia ryckte till.

“En räv”, sa han mot hennes nacke och hon kände hur han slappnade av. “Då är vi säkra.”

Hur kunde han påstå att de var säkra? I skogen. Hon märkte hur hans andning blev jämnare och armen han lagt om henne kändes tyngre. Hon låg vaken. Hon tänkte inte somna.

Axel tittade på sin klocka. Morgonljuset var svagt. Han huttrade. Uniformen var fortfarande inte riktigt torr men han hade inte vågat göra upp eld kvällen innan. Daggen kylde ner dem ännu mer. Kvinnan sov fortfarande och han skulle låta henne sova en stund till. De hade förmodligen haft en lika eländig natt båda två. Ingen av dem var vana vid att sova tätt ihop eller under en soldatrock. Ingen av dem var vana vid att sova utomhus, även om han hade ett litet försprång där. Ingen av dem hade heller tänkt sig att behöva ligga under en gran. Fast det hade inte regnat. Inga soldater prasslade runt i skogen. De var alldeles ensamma. På ett sätt liknade det hans barndomskvällar i Finland. När han rymt ut i skogen för att undkomma fadern. Samma dofter och ljud och samma mygg, tänkte han och slog ihjäl ytterligare en mygga som försökte festa på hans blod. Han tog fram sin ränsel och plockade ut det lilla skinnetuiet med elddon och fnöske. De behövde vatten och värme. Vatten fick de finna på vägen men värme kunde han ordna nu. Hon skulle säkert vara frusen när hon vaknade. Han fick till en gnista och blåste omsorgsfullt på fnösket i sin kupade hand. Bara det nu inte hade blivit fuktigt. Tacksam för att han dagen innan hunnit slänga ränseln bakom en sten innan de föll i vattnet. Han hittade lite torra granbarr under granen och lade dem i en hög, en liten låga tog sig och han matade den tålmodigt med flera barr och små tunna kvistar tills elden tagit sig någorlunda.

Axel bevakade de små lågorna och fiskade upp sin klocka. Försökte se var solen befann sig. Det var inte det enklaste i en granskog men ungefär var tillräckligt. Bara han visste att de gick åt söder på något sätt. Axel höll klockan så att timvisaren var riktad mot solen, han visste att söder skulle befinna sig mellan timvisaren och klockan tolv. Det var en kunskap han fått av sin farfar i samband med att han fått uret. Samt en förmaning att alltid hålla uret nära. Inte släppa det ifrån sig eftersom det kunde rädda hans liv. Axel hade inte trott på det förrän nu. Om man visste var ett väderstreck befann sig kunde man snabbt räkna ut var de andra tre fanns. Uret var den förnuftigaste present han någonsin fått och han skattade det högt. Inte bara för att det kom från hans älskade farfar utan för att det faktiskt hade räddat honom flera gånger. Han antog att farfadern hade vetat. Känt till hur fadern var. Att sonsonen skulle behöva fly ibland.

Det var dags att väcka mamsell Clayton och hitta lite vatten. Han sträckte fram handen för att ruska om henne när det slog honom att hon inte längre var mamsell Clayton. Hon var fru Hwide. Även om han gjorde bäst i att tänka på henne som en mamsell. Hon rörde på sig som om hon anat att han tänkte ta tag i henne.

“Det måste finnas miljoner spindlar här”, sa hon.

“Förmodligen. Vi behöver hitta vatten”, sa han. Samtidigt kunde han inte annat än känna beundran för henne som inte klagade över att behöva sova under en gran. Inga tårar. Inga svimningsanfall eller tjuriga utbrott.

“Ni är uppenbarligen inte en kvinna som dånar för minsta lilla”, sa han.

“Nej, det är min mors roll.”

Han såg hur hon försökte borsta bort barr och löv från håret. Det satt en del skräp i de vackra lockarna. Hon gav upp och trädde armarna i soldatrocken som var alldeles för stor. Fast det var klokt att ha den på. Både för myggen och för att morgonen var ganska kylig. Han önskade att det hade varit juli eller augusti, då skulle skogen vara full av bär. Nu var inget moget. Utan vatten eller vätska i någon form skulle de inte komma långt innan kroppen sa ifrån. Det var det första en soldat fick lära sig. Nå, kanske inte det allra första. Sedan skrek hon plötsligt och Axel drog automatiskt sin kniv. Förbluffat såg han henne ursinnigt stampa på hans lilla omsorgsfullt skapade lilla eld. Inte förrän allt, minsta gnista var släkt slutade hon stampa.

“Vad gjorde du så där för?” sa han irriterat.

“Eld…”

Det lät plågat, mer som en flämtning än som ett ord. Hon stirrade på platsen sär den behagligt varma lilla lågan kämpat för sitt liv. Han suckade och stack tillbaka kniven. En timmes arbete förgäves. Om hon skulle trilskas på det viset var det väl lika bra att börja gå för att få upp värmen.

“Ska vi gå då?” sa han.

Han nickade. Hon tog ett par stapplande steg.

“Hur är dina fötter?” sa han.

“Fråga inte.”

Han såg henne gå åt fel håll och ropade åt henne att hon skulle följa honom. Hon stannade och såg på honom. Det som för en dag sedan varit en håruppsättning på fall var nu en ruin. Långa hårtestar ringlade sig loss över hela huvudet. Han tyckte det såg alldeles förtjusande ut. Som en kurtisan, nyss uppstigen. Han skulle vilja köra händerna genom massan av lockar och lösa upp det sista, se det falla ner över hennes axlar. Sedan bröt hon förtrollningen.

“Jag vet inte hur det är med er män men en kvinna som vaknar behöver ett avträde.”

Han nickade. Det behövde han också. Han gick åt andra hållet. Så hans fru var blond och hade ett rejält hårsvall. Hennes hår räckte i alla fall ned till skulderbladen. Alltså hade håruppsättningen inte innehållit löshår. Det var intressant.

Några minuter senare var de på väg. Han hade börjat misströsta när hon plötsligt ropade till och pep att hon behövde hjälp. Hon hade trampat i något och satt fast. När de fått loss henens fot såg han att den var full av gegga. Det betydde vatten. Någonstans i närheten. Han gick med blicken fäst mot marken och strax såg han den mest välkomna syn han kunnat få. En liten porlande skogsbäck. Axel sjönk ned på knä och körde ner händerna i det kalla, klara vattnet. Det smakade gudomligt. Han drack sig otörstig. Först när han klunkat i sig flera händer fulla märkte han att hon stod kvar och såg på honom.

“Drick”, sa han.

Hon pekade mot en sten där det växte lite gräs.

“Det var en groda där. Den simmade i vattnet.”

“Ja?”

“Du dricker det.”

“Ja, och det ska du också göra. Jag lovar att det är bättre vatten än du kan få i någon by. Trots grodor eller kanske på grund av grodorna.”

Medan hon försiktigt hukade sig vid vattnet och skopade upp en handfull som hon synade mycket noga innan hon drack plockade han upp klockan igen. Till hans glädje kunde de följa bäcken en bit.

Axel kände sig bättre och mer hoppfull nu. De gick på ganska fort och även om de fått överge bäcken kunde han se att skogen förändrade karaktär. Det kom in mer och mer lövträd. Om de hade tur tydde det på ett större vattendrag. Efter en matrast mitt på dagen där ingen av dem hade lust att äta mer än nödvändigt fortsatte de tålmodigt att traska. Den mjuka mossan var borta och underlaget de trampade fram på nu hade mer gräs, gamla löv och kvistar. Det lät mer när de gick, kvistar som knäcktes och löv som prasslade men han var inte orolig. Han hade inte hört någon på evigheter och om de hördes skulle även förföljare höras.

“Vad ska jag kalla er?” sa hon plötsligt.

“Jag heter Axel.”

“Det passar sig inte att jag använder ert förnamn.”

Han ryckte på axlarna. Han gillade sitt namn och han skulle tycka om att höra henne använda det. En gång hade han haft en älskarinna som lyckades få det att låta sensuellt. Innan hon slagit hans liv i spillror. Förmodligen hade hans hustru rätt. Om de var informella skulle det bli svårare att upplösa äktenskapet senare.

“Jag kan säga Hwide”, sa hon.

“Det går bra, mamsell Clayton”, sa han.

“Min familj säger Livvy”, sa hon.

Det kanske de gjorde men han hade inte tänkt bli en i hennes familj. Aldrig någonsin. Han skulle ta henne tillbaka till den, och han skulle prata med hennes far, förklara att de varit tvungna inför resan men sedan skulle de upplösa det här äktenskapet.

”Vad har den där Giljotinen gjort?” sa hon.

Axel böjde undan en gren och funderade på var han skulle börja? Hur mycket kunde han berätta för henne?

”Hur mycket vet du om vad som pågår i landet?” sa han för att slippa berätta på en gång.

”Att vi ligger i krig.”

Han nickade. De låg sannerligen i krig. Som resten av världen.

”Landet är i krig. Hela europa är i krig. Vår regering ligger i krig med kungen, eller i konflikt snarare. Ingen vet riktigt vad som är bäst att göra och när det är bäst. Spioner från alla sidor finns överallt. Giljotinen är en av dem. Hon spionerar för fransoserna.”

”Fast dem är vi ínte i krig med”, sa hon.

”Jo, även om vi inte strider mot dem just nu. De är allierade med Ryssland. Och Danmark.”

”Är det därför vi har krig här också?”

”Ja, dansken passar på att anfalla oss nu när vi är upptagna med ryssen. Fast via Norge. Det går rykten om att dansken och ryssen tänker dela på Sverige. Halva var.”

”Är Giljotinen en del av det?”

”Jag tror det. Jag tror att hon bär på information om vilka planer som finns och hur de ska realiseras. Samtidigt vet jag att hon har information om de strömningar som finns inom den svenska militären.”

”Strömningar?”

”Det pratas om att göra något åt kungen.”

Han hörde hur hon flämtade till. Han kunde inte annat än hålla med. Det hela var oerhört. Obehagligt. Som adelsman skulle han inte ens tänka på att avsätta kungen. De hade redan ett dåligt rykte, nästan lika dåligt som Frankrike, med tanke på att nuvarande kungens far, den gamle kungen, mördats. Att sätta sig upp mot nuvarande kung, även om det kunde vara befogat, skulle inte göra landets rykte något gott. Tsaren som var en avlägsen släkting till kungahuset antog säkert att det var bäst att han tog hand om saken innan ännu en svensk kung mördades. Vad Napoleon tänkte visste nog bara han själv men Axel var säker på att de tankarna inte innebar en ljus framtid för det nordliga Sverige.

”Tänker de … med kungen …”

”Jag vet inte. Ingen vet just nu.”

Hon nickade och de gick tysta en stund. Han undrade hur det kom sig att han kunde prata med henne. Han brukade inte prata med andra om sådant här, i synnerhet inte kvinnor.

”I så fall måste vi hitta henne, eller hur?”

”Ja, det är min tanke.”

”Varför var hon på Gustafsberg?”

”Det är en sak jag inte riktigt förstått, vi fick ett tips om att hon var där. Jag trodde visserligen att hon var på väg till Göteborg eller Helsingborg. Kanske stannade hon på vägen.”

På nytt gick de tysta en lång stund. Han fick syn på ett glitter mellan träden och hoppades att det skulle vara ett vattendrag. Några steg till och de var framme vid skogsbrynet. Modet sjönk i hans bröst när han såg ner över vad som måste vara Berby herrgård. De hade tagit sig mycket kortare bit än han trott. Berby var fullt av norska soldater. Det låg visserligen söder om Prestebakke men inte särskilt mycket söderut. De var fortfarande på norskt territorium. Han sjönk ned på huk och noterade att även hans sällskap gjorde det.

”Finns det mat där? Viskade hon.

”Troligen. Fast där finns också fiendesoldater.”

”Jag har en idé,” sa hon. ”Jag vill verkligen inte ha mer av ditt hårda bröd.”

Hon beskrev sin idé och han sa genast nej. Inte bara för att hennes klänning var i uselt skick och ingen skulle tro på henne. Att utge sig för att vara fransk spion och fråga efter ett norsk befäl var riskabelt.

”Hur många av dem skulle se mig?”

”Alla,” sa han tvärsäkert.

”Jag tror att jag kan göra det. Jag har spelat teater med mina systrar.”

”Din klänning är smutsig, ditt hår ganska oredigt och du är svensk.”

Hon log och hennes ögon glittrade roat.

”Jag är faktiskt halvt engelsk. Jag talar franska. Bättre än många svenskar. Jag säger att jag blivit tillfångatagen av svenskarna men lyckats fly. Det är ju inte direkt en lögn.”

”Hur tänker du klara dig ut ur huset sedan då?”

Han såg hur hon ryckte på axlarna och sa något om systrar som han inte begrep. Han ville verkligen inte släppa iväg henne dit ned på egen hand. Oron han kände ökade stadigt medan hon bytte om, satte upp håret och svepte in sig i den något solkiga sjalen. När han bara kunde se henne som en liten figur och såg hur en liten grupp soldater närmade sig henne, kände han att något skulle gå rejält fel.