**Till Paris**

**Monolog av Niklas Johansson**

*Läses med inlevelse.*

Till Paris, till Paris

vill jag rida på en gris…

Så jag gjorde det…

Klädd i skräddarsydd kavaj

Med min basker lätt på svaj

Runt min nacke; en sjalett

Under armen; en baguette

Jag ville njuta utav staden

På allehanda sätt

Men någon ropa ”Stopp!

Vänd hemåt i galopp,

här mördas det och sprängs

Spring och göm er, gå till sängs!”

Så jag vände med min gris

Tänkte ”Vad är väl Paris?

Blott en stad bland andra städer

samma hus, samma betong

Massa trängsel, dåligt väder!”

Men då brast grisen ut i sång

Han började skråla Edith Piaff

Och jag blev väl lite paff

Sa ”Vadan denna chanson

Vi måste snabbt dra härifrån

Vi sitter djupt i klister

Paris är fullt av terrorister”

Men grisen vråla ”Sacre Bleu,

Jag vill leva tills jag dör!

Ingen jävel ska bestämma

Ifall jag ska stanna hemma

Och jag må va blott en gris, men jag är rakt då inget svin

Som de som mördar och raserar och som skyr demokratin

Paris blir aldrig deras, det är mitt och det är ditt

Det ska aldrig slås i kedjor, det ska alltid vara fritt”

Och utan minsta tvekan så vände vi igen

Jag och grisen, sjungandes *Je ne regrette rien*

När vi red in längs gatorna så rådde stilla natt

Paris låg tyst och stilla, Ljusets stad var svart

Men i gryningen så stod vi på en bro vid floden Seine

Och såg hur staden sakta vaknade till liv igen

Och trots all gränslös ondska och outgrundligt hat

Trots att Paris var skändat, var det ändå uppenbart

Man kan mörda många hundra, men ett hjärta och en själ

Som delas av miljoner kan man aldrig ha ihjäl

Och som om vi läst varandras tankar, jag och min lilla gris

Så sa vi som med en och samma mun ”Je t’aime, Paris”