**Skogen**

Tove Jansson

På den tiden gick det bara kostigar genom skogen och den var så stor att bärplockare tappade bort sig och inte hittade hem på flera dar. Vi vågade oss inte in längre än en liten bit, stod och lyssnade till tystnaden ett tag och sprang tillbaka. Matti var värst rädd men han hade ju inte ens fyllt sex. Under berget var det bråddjupt, mamma hade talat mycket om det där berget innan vi sa adjö.

Mamma jobbade i stan för att vi skulle få ha sommar i stugan som hon hade hyrt på annons. Anna var också hyrd för att laga mat åt oss. Hon ville mest bara vara ifred. Gå ut och lek, sa hon.

Matti följde efter mig vart jag än gick och sa, vänta på mig, och vad ska vi leka, men han var för liten att ha med sig, vad har man med en lillebror att göra? Dagarna blev väldigt långa.

Och sen, en mycket viktig dag, hade mamma skickat ett paket och i paketet fanns en bok som förändrade allt – boken hette Tarzan apornas son.

Matti kunde ju inte läsa än men jag läste lite för honom då och då. Men för det mesta tog jag Tarzan med mig upp i ett träd. Matti stod nedanför och tjatade hela tiden: Hur går det? Klarar han sig?

Och mamma skickade Tarzans vilda vänner och Tarzans son till oss.

Anna sa: Ni har allt en snäll mamma. Det var väl synd att ni skulle bli av med er stackars pappa.

Han finns nog, sa Matti. Han är stor och stark och vågar vad som helst så du ska inte säga nånting alls!

Lite senare förklarade Matti att han var Tarzans son.

Sommaren förändrades totalt, och den viktigaste förändringen var att vi gick in i skogen. Vi upptäckte att den var en djungel som ingen annan hade sett och vågade oss längre och längre in där träden stod tätt i ständig skymning. Man måste lära sig att stiga ljudlöst som en Tarzan, utan att bryta minsta kvist, man lärde sig att lyssna på ett nytt sätt. Jag förklarade att vi tillsvidare inte kunde använda kostigarna; det var där vilddjuren hade sin väg till vattenhålen. Vi måste vara lite försiktiga med de vilda vännerna, alltså bara tillsvidare.

Ja, Tarzan, sa Matti.

Jag lärde honom att hålla riktningen efter solen för att hitta tillbaka, man fick inte ge sig av i mulet väder. Min son blev djärvare och skickligare men han kom aldrig riktigt över sin rädsla för dödsmyrorna.

Ibland lade vi oss på rygg i mossan, nånstans där det var säkert, och tittade upp i den väldiga världen av grönt, sällan såg man en skymt av himmel fast skogen bar himlen på sitt tak. Det var alldeles stilla men vi hörde vinden gå genom trädens toppar. Ingenting var farligt, djungeln gömde och beskyddade oss.

En gång kom vi till en bäck. Tarzans son visste att bäcken var full av piranhas men han vadade över i alla fall – ganska kvickt. Jag var stolt över honom. Och kanske allra mest den gången han vågade simma en bit på bråddjupt vatten, alldeles ensam. Jag stod bakom en sten med räddningslina men det visste han inte.

Jag gjorde pilbågar åt oss men vi sköt bara ner en eller annan hyena som antagligen inte hörde till de vilda vännerna och en gång en boaorm, det träffade precis mitt i gapet och den dog ögonblickligen.

När vi kom hem för att äta frågade Anna vad vi hade lekt och min son sa åt henne att vi var alldeles för gamla för att leka, vi utforskade djungeln.

Det är bra, sa Anna, fortsätt med det. Men försök passa middagen lite bättre.

Vi gick in i en ny självständighet och vi följde endast Djungelns Lag som är obestridlig, sträng och rättvis. Och djungeln öppnade sig och tog emot oss. Varje dag den berusande känslan av att våga, spänna sig till sitt yttersta och vara starkare än man hade vetat om. Men vi dödade ingenting som var mindre än vi.

Augusti kom med sina svarta nätter. När solnedgången slog rött ljus mellan trädstammarna sprang vi hem för vi ville inte se mörkret komma.

När Anna hade släckt lampan och stängt köksdörren låg vi och lyssnade, någonting tjöt långt borta, nu kom ett hoande alldeles nära stugan.

Tarzan? viskade Matti. Hörde du?

Sov, sa jag. Ingenting kan komma in, tro på mig, min son.

Men jag visste plötsligt med hemsk tydlighet att mina vilda vänner inte var några vänner längre. Jag kände den fräna lukten av vilddjur, nu strök de sin ludenhet mot stugväggen... Det var jag som hade frammanat dem och det var bara jag som kunde skicka bort dem innan det var försent.

Pappa! ropade Matti. De kommer in!

Var inte fånig, sa jag. Det är bara några gamla ugglor och rävar som väsnas och nu ska du sova. Det där med djungeln var bara ett påhitt, det var inte riktigt. Jag sa det mycket högt för att de därute skulle höra.

Visst är det riktigt! skrek Matti. Du luras, alltihop är riktigt! Han var alldeles ifrån sig.

Nästa sommar ville Matti att vi skulle gå in i djungeln igen. Men det hade ju faktiskt varit att lura honom.