I väntan på det oväntade

Det regnade lätt kunde jag konstatera när jag låg på den avkylda kullerstensbelagda gågatan. Jag kommer ihåg hur hon uttryckslöst såg mig i ögonen när jag försvann bakom anläggningen. Det mystiska såret har lindrigt kidnappat mitt medvetande och jag lyckas inte klura ut varför; vad har hänt med mig? Syresättningen är låg och såret var anledningen. Jag kunde känna den cirkulerande vätskan varmt rinna över min bröstkorg.

Vad kommer att hända nu? Frågade hon undrande när vi gick längsmed gågatan strax efter vi gått från byggnaden jag namnger som mitt hem. Jag hade inte svarat på den oskyldiga frågan. Kunskapen för att svara på den hade jag inte, jag lät den istället passera. Jag hade för ettusen femhundra sextio sekunder sedan fått ett telefonsamtal där upplysning om mötesplats och tid uppfattades. När mötesplatsen var planet jag stod på blev allt plötsligt gripbart. Jag hade lämnat henne ängslig och tvivlande över vad som komma skall när jag ensam skulle möta rösten till individen bakom telefonsamtalet. Tankarna hade sprudlat, ungefär som första gången jag kysste henne. Jag kommer ihåg hennes skära kinder som min hand lätt berörde under rörelse. Vi hade varit intima och det var oförglömligt. Dock var förhoppningarna om intimitet med förhandlaren jag strax skulle möta inte lika höga.

Det sticker outhärdligt smärtsamt och jag kan inte göra någonting åt det. Jag är hjälplös vid det här laget. Den mörkröda vätskan människor namnger med fyra bokstäver kommer att ta slut så småningom och allt jag kan göra är att ligga här och vänta. Vänta på det vi föds för att göra. Sårets bottenlösa skada kan klargöras på ett sätt för att det ska låta gripligt; förlusten på torneringen kostar mig min rustning. Alla riddare måste någon gång ta av sig rustningen och det råkade vara min tur idag.

Vart är han? Tänkte jag cyniskt under de sjuttiofyra sekunderna jag stod utan svar. Kanske hade misstankarna inte flödat lika kraftigt om inte jag hade varit den enda individen inom synhåll som koldioxid frigavs från. Jag kunde känna hur hans blick vilade tungt på mig men mitt sinnesorgan kunde inte uppfatta någon skepnad. Jag tolkade det som planlagt, medvetet och ett sätt för honom att tydliggöra att han har övertaget av den potentiella relationen. Utan förvarning formades en skuggliknande kontur på den kylslagna nedtrampade parketten. Det var skuggan till mannen stadsborna varnat mig om. Ryktet hade inte stoppat mig och det skulle inte mannen som bär det få göra heller.

Jag har alltid trott att min bortgång skulle ske mer naturligt men den långvariga smärtan bevisar kraftigt att vad jag förmodade inte väger in särskild mycket i en situation som denna. Att smärta är en subjektiv upplevelse bistår inte med mycket i detta fall heller. Smärtan jag känner är svår att lokalisera men vad som hände mig känns tydligare nu; Det var inget olycksfall utan det var hans avsikt. Jag kan inte klura ut varför han valde mig men jag fruktar att motivet är ungefär lika ”kul” som att inse att överfallet inte var något misstag. Han ville skada mig och det gjorde han.

Jag var rädd men ville inte visa det. Min plan var att möta honom, ge honom det han vill ha och sedan försvinna. Dock hade han och jag inte samma tankar kring innebörden av ordet försvinna. Kniven var draperad av hans hand när spetsen enkelt rev upp maskarna i den kraftiga stickningen i tröjan jag fått i fjol. Jag kunde känna hur det vassa silvriga bladet skadade mitt skinn och hur knivens tidigare nyans omvandlades till färgen vi förknippar kärlek med. Medvetandet sveptes bort och ersattes av andningssvårigheter. Den djupa och snart infekterade skadan mannen lämnat mig med resulterade i ett kritiskt tillstånd. Adrenalinet hade ökat min prestationsförmåga sjuhundratjugo sekunder efter attacken vilket hjälpte min kraftlösa kropp ut ur byggnaden och ut mot rusket.

Hur länge har jag legat här? Mitt otillräckliga blodflöde kommer att kosta mig livet och det är nära nu. Jag kan känna hur sårets bultande smärta långsamt lättar samt hur kroppens tidigare temperatur sjunker. Är det så här det känns att mista sitt liv? Det massiva ljuset sätter synförmågan ur spel och mitt sexhundra miljoner sekunders långa liv fick sitt förutspådda slut.

Ögonen uppfattade två nyanser av ljus. En mörkare än den andre. Är jag död? Plötsligt ändrades nyanserna till ett klart ljus när någon inaktiverade solskyddet i hopp om att väcka mig.

* God morgon! Sade rösten.

Allt känns begripligt nu när jag hört hennes röst. Det var en dröm.