Berre Steffen og konsollen.

Han klatrar ned stigen og opnar døra. Stig ut i den iskalde kvelden og smekkar igjen døra bak seg. Er ikkje lenger oppteken av å vera lydlaus og usynleg. Går berre rake vegen mot huset, rett over oppkøyrselen. Betty kan difor ikkje unngå å leggja merke til han.

– Nei, hei. Der er du jo. Ho står mindre enn fem meter frå han og lyser opp kvelden. – Eg sende deg ein snap, men du svarte ikkje. Frykta at du hadde gått for lengst. Eg er alltid så treig med å komma meg av garde, men no hadde eg flaks.

Steffen opnar munnen, men klarer ikkje å laga lyd. Betty kjem bort til han, stiller seg tett inntil og hektar seg fast i armen hans.

– Er det greitt for deg at me går slik arm i arm? Eg har så glatte sko.