***La donna è mobile***

***Qual piuma al vento***

***Muta d’accento – e di pensiero***

Jag greppar stavarna och fäster lurarna i öronen. Härligt, Pavarotti, passar fint för dagens promenad. Bestämmer mig för vilken väg jag ska ta, det får bli den som är lite lagom backig. Det är grått och mörkt, regnet hänger i luften. December är inte precis någon favoritmånad för dagliga promenader, men jag går ändå. Måste det. Behöver det. Kan inte låta bli.

Känner mig ändå oerhört tacksam för att jag vid min ålder (79) kan gå så pass långt och mycket. Tiden brukar gå rätt fort när man vandrar och många olika tankar kan dyka upp. Idag minns jag plötsligt hur det var för sex år sedan när mitt ena knä sedan en tid värkte och besvärade mig så jag till slut sökte läkare. Det blev röntgen och ny tid hos ortoped. Det besöket ska jag sent glömma.

* Det ser inte alls bra ut det här, du har en tydlig artros i ditt knä. Vi blir nog tvungna att operera. Du får vara beredd på att det kommer att ta ganska lång tid innan du är återställd, men sedan kommer det att bli mycket bättre.

Jag minns hur humöret sjönk till botten. Ta lång tid innan jag blir bättre. Hur lång tid då?

* Men, sa jag hoppfullt, jag kan ju gå!
* Kan du gå? Ortopeden såg mycket förvånad ut. - Jamen, fortsätt med det då.

Sen slog han ihop papperen med remissen och reste sig.

Och jag gick, och har fortsatt med det alltsedan dess.

*Loulou Eriksson*

2020-12-08