Besøket

Sofus kryp lenger inn under dyna. Det er ei stormfull vinternatt. Han er aleine heime, får ikkje sove. Hysj! Kva var det? Lyden kom nede frå. Ein skrapande lyd, som om nokon drog nokre kjettingar over golvet. Han hadde vore svakk, lyden, hadde det ikkje vore for at det var heilt stille. Døra i rommet sto på gløtt, men det var mørkt i korridoren utanfor.

Sofus trakk dyna heil opp til nesa. Stilheten senka seg over huset. Kva kunne det ha vore for ein lyd som kom nede ifrå stua? Kunne det vere innbrot i huset? Der var han igjen. Kjettingane som skrapa over golvet. Men denne gongen kom dei ikkje frå nede i stua. Nå kom dei frå andre etasje, lenger ned i korridoren utan for døra, borte ved trappa. Har kjelda til lyden flyttet på seg, eller er det ein anna kjelde? Er det fleire folk i huset, eller er innbrytaren på vei mot rommet til Sofus. Er det sikkert at det er ein innbrytar i det heile tatt? Kva ville skje viss det var ein tjuv, og han fan ut at Sofus var våken? Desse spørsmåla surra rundt i hovudet på Sofus i det han la seg ned på sida for å kunne kikke ut døropninga. Lyden var no borte igjen. Skulle Sofus gå og kikke ut døra?

Det var jo heilt mørkt i huset, så det var jo ikkje sikkert at han ville bli oppdaga. Skulle han risikere det, for å finn ut kva som skapte lyden, eller var det eigentleg verdt å bli oppdaga for å finn ut noko som han antakeleg viste frå før? Der dukka lyden opp igjen. Denne gongen var han nærmare, kanskje berre to tre meter utanfor døra. Først no la Sofus merke til at lyden ikkje virka som om han bevega på seg mens han var mogleg å høyre. Det verka rart. Ein tjuv ville jo ha laga lyd fordi han bevega seg. Det var vel berre det at hjernen hans begynte å bli stress, tenkte Sofus. «Spøkelse finnes jo ikkje», sa han til seg sjølv, men angra på at han hadde sakt det, i det sekundet orda glapp ut. Alt blei heilt stille. Sofus krøka seg saman, mens han banna lavt for seg sjølv. Alle lydar forsvann. I det øyrane til Sofus blei van med stilheita, la han meir og meir merka til de tunge pusta til foreldra hans, som smaug seg inn i gjennom veggen frå naborommet. Sofus auge flakka frå side til side i rommet mens han prøvde å fokusere høyrsla si på den rare lyden. I noe som virka som ein evigheit skjedde det ingen ting. Så plutseleg høyrte Sofus eit «svisj», som om nokon hadde opna ei luke. Det blei heilt stille. Sofus låg våken resten av den natta, men han høyrte aldri noko meir til den lyden. Han ville for alltid lure på kva det var som hadde besøkt han den natta.