För första gången sedan han lämnade hemmet och

kom ut i livet kände Thomas tillfredsställelse i det han

gjorde. Han kände sig nyttig som sjöman. Uppe på

Svea Jarls brygga hade han ett stort förtroende, då han

styrde fartyget igenom smala och grunda sund.

Lotsstyrmannens monotona röst hördes som ett eko till honom,

där han stod bakom ratten och hade hela fartyget i sin hand.

– Babords roder tre grader. Stötta. Rätt

så. Kurs 45 grader, hörde han. Lika monotont upprepade

han – Rätt så 45 grader, för att bekräfta att han

hade fartyget på den kurs befälet hade bestämt.

Finlandstrafikens rutt gick genom världens mest svårnavigerade

farvatten enligt många. Där stod han och

styrde fartyget med 16 knops fart mellan öar och skär.

Styrmannen vankade runt honom, och kollade att fartyget höll sig på

kursen. I tystnaden på bryggan hördes endast det ständiga

klickande från kompassen, det höll honom på

alerten. Längre kom han inte i sina funderingar,

plötsligt ökade aktiviteten på bryggan.

– Han har ju för helvite kört sönder tre bilar, hörde

Thomas styrmannen upprörd säga till lotsen. – De har

fått in honom i en hytt. – Han var helt tokig. Han har

törnat runt helt, hörde Thomas. Dom upprörda rösterna

skvallrade om att något allvarligt hade hänt.

Efter ett tag började det gå upp för honom, att det

var Erik allt handlade om. Erik var inblandad i något,

som inte hörde till den vanliga ordningen ombord. Då

Thomas hade löst av honom vid rodret, visste han att

Erik hade druckit en hel del. I mörkret uppe på bryggan

hade ingen märkt något av att han var berusad.

Thomas tänkte på, att han själv hade dragit i sig några

öl under kvällen. Han hade munnen full med tuggummi,

för att dölja alkohollukten. Han hade känt doften

av alkohol, då han löste av Erik vid fartygets ratt.

– Har någon sett till att han håller sig lugn?

Skeppare Karlsson hade kommit upp i full mundering,

från sin hytt nära bryggan. I vanliga fall var han

ganska så lugn. Nu kunde Thomas höra på rösten, att

han var ganska upprörd.

– Han är väl omhändertagen, så inget kommer ut i

natt, om vad som har hänt. Att vi har en fyllbult

ombord får inte komma ut, hörde Thomas hur skepparen

lade ut texten. Thomas skulle snart få avlösning.

Säkert skulle någon annan ta över efter Erik.

Då skulle han få veta vad som hade hänt, att Erik hade gått ned

på bildäcket och tagit fartygets gaffeltruck, och kört

gafflarna in i ett antal bilar. Erik hade varit helt borta

skallen. Berusad och fullkomligt galen, hade han kört

som en vansinnig, på fartygets bildäck med truckens

gafflar i lagom höjd, så bilrutor krossades och bilarna

fick stora hål i plåtarna. Efter avlösning ifrån rodret,

gick Thomas nyfiken ned på bildäcket och skådade förödelsen.

Han brukade gå ned i hytten och svepa i sig

en Aura öl den lediga timme han hade på sig, innan

han skulle upp på bryggan igen. Nu då han såg vad

sprit kunde ställa till med, fick han sig en funderare.

Han kände medlidande med Erik, som i samma

stund satt isolerad i en hytt, övervakad av två stadiga

matroser. Sjömännen vaktade honom för att han inte

skulle ställa till med mera förödelse, som det hela kallades

för. Thomas tankar for åter i en snabb vända till

hemmet, han tänkte på hur Erik var då han var där.

Han kunde se framför sig då Erik hade blivit tilldelat

beting, som gick ut på att han skulle slå gräs runt huset

med lie. Den dagen glömde han aldrig.

Erik hade snubblat omkull, och skurit sig illa på liens

vassa egg. Han hade skrikit så hela byn hade undrat

vad som stod på. Ofta hördes det skrik från gården.

Denna gång sades det att Erik hade skrikit som en

stucken gris då den sista minuten var kommen. Då grisar

slaktades, färgades ladugårdsbacken röd av blodet

som skvalpade ur grisens hals, ner in i en hink bredvid

slaktaren. Thomas hade tänkt på grisen när han såg

Erik komma skrikande, med blodet forsande utmed

kroppen. Han hade fallit illa, rätt över lien som hade

skurit upp ett djupt sår på skinkan. Erik hade skrikit

allt vad han orkade.

– Jag blöder! – Jag måste sys! – Jag kommer att dö!

– Lien kom på mig! Det var inte mitt fel! Lien kom på

mig, upprepade han hysteriskt, då han såg sitt eget

blod på fingrarna, efter att ha känt med handen på

skinkan.

Den dagen mindes Thomas, då han tänkte på Erik,

som nu var instängd i hytten med vaktande matroser.

På hemmet hade han under resten av sin tid där, blivit

retad och mobbad, för att han hade ramlat på lien.

Alltid fick han höra. – Lien kom på mig! Lien kom på

mig! Det blev en visa tills den dag han försvann från

hemmet.

Tankarna for runt i Thomas huvud, om vart alla

ifrån hemmet egentligen tog vägen då dom försvann.

Den unge Eriks öde hade han facit på, där han stod

och tittade på alla sönderkörda bilar. Länge hade han

undrat vart Greven, som han hade haft mycket ihop

med på hemmet, tog vägen. Även han försvann utan

att Thomas visste något, tills en dag då han dök upp på

Skeppsbron i Stockholm. Alla som hade varit på hemmet

verkade det gå illa för. Greven hade fått nys om att

Thomas hade arbete ombord på en av Finlandsbåtarna.

Han hade försökt få komma ombord för att träffa

honom, men blivit avvisad vid landgången.

Thomas hade varit ute på arbete på däck, då han fick

höra att något pågick på kajen. Med tjutande däck och

siréner kom en polisbil farande på kajen, där en brottningskamp

utspelades. Efter ett tag hade han sett, att

det var Greven som brottades med fyra personer, samtidigt

han svingade en dokumentportfölj omkring sig i

vild fart, för att försvara sig. Om allt hade varit lugnt,

hade man kunnat få uppfattningen att Greven var en

diplomat. Proper och fin hade han kommit gående på

Skeppsbron, med mörka glasögon och diplomatportfölj

i näven. Efter en konversation vid fartygets land- gång

hade något gått snett. All likhet med en diplomat

var som bortblåst, där han kunde skådas med väskan

svängande över huvudet. Skrik och svordomar forsade

ur honom, och dom mörka solglasögonen satt snett

upptryckta mellan ögonen på honom.

Tumultet pågick en kortare stund. Plötsligt gick

diplomatväskan upp, och innehållet ströddes ut på den

stenlagda kajen. Alla som fanns i närheten kunde se,

att Greven var en handelsresande i porrbranschen.

Beviset låg på kajen. Många började skratta då de såg

vad han hade gått och burit på. För Greven var förnedringen

total. Thomas hann inte träffa honom. Han

skämdes för att han kände Greven. Fegt hade han låtit

bli att ta ställning. Vemodigt hade han sett hur poliserna

kastade in Greven med portfölj i bilen, och sedan

försvann bort med honom. Vart fick han aldrig veta.

Vemodig stod han också nu på bildäcket och tänkte

på Greven, samtidigt som han såg vad Erik hade ställt

till med. Varför råkade alla ifrån hemmet ut för eländes

elände? Själv skulle han akta sig för att hamna bakom

polisens stängsel. Ännu så länge hade han klarat sig.

Några gånger hade han tagits för fylla. Han stal lite nu

och då, men bara för att klara livhanken, som han själv

ursäktade sina stölder med. Han ljög hur mycket som

helst, då han blev trängd i något hörn, för att klara sig.

Att manipulera, och galant dra till med en lögn, fanns

inbakat i honom. Han hade alltid klarat sig ur taskiga

situationer med lögnen som kamrat.

Thomas drack en hel del. Hans osäkerhet gjorde att

han stärkte sig med alkoholens hjälp. Fylleceller hade

han skådat bra många gånger. Femtio spänn avkrävdes

honom vid varje ofrivillig inhysning. Kunde han inte

betala, erhöll han en hyresavi av polisen. Den senaste

gången han blev intagen hade han inte betalt.

Eftersom han hade sin adress hem till modern, kom

räkningen till henne. Efter många om och men hade

hans fyllekostnad ökat till det mångdubbla. Han hade

gjort upp en avbetalningsplan. Det tog nästan ett halvt

år för honom att betala. Dyr som fan blev fyllan, hade

han lagt ut texten då han berättade. Ännu hade han

klarat sig utan någon större kontakt med snuten. Nära

hade det ändå varit, att han blev både ihjälslagen och

skjuten på fyllan. Att han hade klarat sig var nog Guds

försyn, och så var han nog ändå försiktig. Han led med

Erik, som blivit upphunnen av kaoset i sin barndom till

slut. Han försvann ifrån s/s Svea Jarl ganska så obemärkt.

Några hade burit iland honom på en bår där

han var fastspänd, så att han inte kunde komma loss

och ställa till med något mer.

Medlidandet som Thomas kände var stort, då han

såg hur Erik försvann ur hans liv. Han hade sett honom

i ansiktet, och lidandet speglades i ögonen, där han

försvann med bårbärarna. Som alltid hörde mobben

till vinnaren, då förloraren var dömd på förhand.

Blicken, som han fick av Erik där han hjälplöst letade

efter något som just i det ögonblicket inte fanns, hade

Thomas länge framför sig.

Själv försökte han dölja så gott som det gick, att han

var en av gossarna från hemmet. Några sjömän i mässen

kom dagarna efter det, som allmänt kallades för

”Eriks bravad”, med kommentaren, – Erik, han var ju

där ute på landet i Lemland.

Thomas hade sjunkit ihop vid bordet då han hörde

den dömande tonen. Då hade han tänkt stiga upp och

be alla fara åt helvete. Ändå hejdade han sig, då han

visste att ingen egentligen kände till, att även han hade

varit på hemmet. Hade någon så mycket som tittat på

honom, hade han känt sig dömd även han.

För det mesta höll han ihop sig själv då han blev provocerad.

Däremot, om någon pratade skit om honom för att han

hade varit på hemmet, då slog han till.

Tre månader efter hans mönstring ombord på Svea

Jarl, började rastlösheten åter dra i honom. Rutinen att

ständigt gå och nöta i schemat han hade blivit tilldelad,

fick till följd att han snart ville göra något annat. Han

hade svårt att gå i samma hjulspår en längre tid. Lusten

att upptäcka nya världar, drog som en magnet inom

honom. Funderingar på att dra i väg längre ut i världen,

började komma…

**Fortsättningen och vad som hände då Luma for till sjöss kan läsas i romanen om Tvivlaren…**