Bergfast alibi

Kjell E.Genberg

Kommissarien hörde telefonsignalerna. Semestern pajad igen. De tystnade men hördes snart igen. Dörrklockan nu. Persson släppte in Ivgren.

– Vi har ett mord, sa Ivgren. Du svarade inte.

– Semester!

– Du behövs, sa Ivgren.

Perssons åskvädershumör förvärrades.

– Berätta!

– Åtta i morse hittades Nils Andersson mördad. Han bodde tillfälligt i Jens Barneviks våning, knivdödades och hittades bredvid sängen. Barnevik och andra frimärkssamlare kongressar i Göteborg. Göteborgspolisen bekräftade. Han vill sälja ett värdefullt frimärke. Andersson bodde där i väntan på öronoperation för att få hörseln tillbaka.

– Din teori? undrade Persson.

– Någon ville åt frimärket i kassaskåpet, dyrkade upp lägenhetsdörren. Andersson vaknade, såg tjuven som högg honom och sprang. Kassaskåpet var orört, inget stulet. Mer vet vi när inventarieförteckningen kommer.

– Är Barneviks alibi bergsäkert?

– Dubbelkollat av Göteborgskollegerna. Han var på hotellet varje natt. Inrikesflyget kollade om han flugit hit eller tillbaka.

– Vem ringde?

– Evert Gran i grannlägenheten. På väg till jobbet hörde han en väckarklocka. Dörren stod öppen och därinne låg Andersson livlös. Han anmälde omedelbart.

Persson slog näven i bordsskivan.

– Det är givet vem mördaren är. Haffa honom innan han försvinner!

Ivgren funderade. Sedan åkte han för att gripa Gran. Mördaren sa att han hört en väckarklocka. En döv ställer ingen klocka på ringning.