Äventyret som förändrade allt

Det var en härlig morgon med en svag bris när den vita segelbåten lade ut från bryggan vid Hjo. Solen hade precis gått upp och spred sitt varma ljus över Vätterns vatten. Sami och Maria hade längtat hela veckan på att få följa med sin farfar Aron ut på en tur över sjön.

De satt bredvid varandra och tittade ut över relingen. Farfar stod vid ratten och höll en stadig kurs. På huvudet hade han sin gamla slitna skepparhatt full med fiskedrag i alla möjliga storlekar och färger. Det var första maj och även om våren stod i full blom så var det lite kallt i morgonluften. Maria svepte koftan tätare runt sig. Några fiskmåsar flög på så låg höjd över båten, att det nästan kändes som Sami och Maria kunde snudda vid vingen på en av dem. Båten gled sakta fram över vattnet och små vågor krusade ytan som annars låg alldeles spegelblank.

Efter en liten stund släppte farfar ratten och tog upp ett munspel ur sina alldeles för stora snickarbyxor och spelade en vemodig låt som klingade ut över vattnet. Han tittade på dem och brast sedan ut i skratt.

– Vad allvarliga ni ser ut! sa han och skrattade så den stora magen guppade upp och ner.

– Vad tror du, när du spelar en sån sorgsen låt! sa Sami och himlade med ögonen.

Maria satt alldeles tyst och tittade rakt ut i tomma intet.

– Hallå Maria! ropade farfar, 10 kronor för dina tankar.

Maria harklade sig innan hon vände på huvudet och tittade på både farfar och Sami.

– Sjöjungfrun, viskade hon.

– Va sa du? sa farfar och kupade handen demonstrativt runt ena örat.

– Jag funderade bara på de där skrönorna som vår lärare berättade i skolan förra veckan. Han sa att det alltid har varit något mystiskt och gåtfullt över Vättern.

– Det låter ju i alla fall spännande, sa Sami. Vår biologilärare har snöat in totalt på ekosystemtjänster och det är det enda hon bubblar om hela tiden.

– Vadå ekosystemtjänster? sa Maria och ställde sig upp för att rätta till kjolen hon hade på sig.

– Ja det där om att…

Mer hann Sami inte säga, för plötsligt hördes en skarp smäll som lät som ett pistolskott och båten krängde till. Farfar viftade med armarna och Maria skrek högt när hon tappade balansen.