**Pajasens klagan**

**Text och musik: Niklas Johansson**

Här står jag nu i stora skor

Med näsa röd och rund

Men det är inte som ni tror

Nej, hör på mej en stund

Jag är ju blott en pajas

En skojfrisk rolig prick

Men varje gång jag dyker upp

Så ropar alla stick

Jag vill ju inget illa

Nej, jag är rar och snäll

Så därför gick jag ut en sväng

På staden igår kväll

Jag vinka till en flicka

Och hon gav till ett skrik

En tant med muff och pudel

Hon flydde i panik

Jag kräver inte mycket

Vill bara få ett skratt

Jag snubblar på bananskal

Jag spelar mina spratt

Det nalkades ett kärlekspar

En kille och en tjej

Jag gömde mej i buskarna

Sen hoppade jag fram och sa, ”HEJ!”

Men båda börja gapa

Och fick urinläckage

Försiktigt drog jag mig tillbaka

In i mitt buskage

Sen mötte jag en herre

Som rastade sin hund

Men herren ropa, ”Buss på honom Uffe! Ja, det är bra! Duktig kille!”

Och hunden tugga på mej en stund

Jag fortsatte spatsera

Och vandra genom stan

Jag såg ett gäng med ungar

Där ner vid fotbollsplan

så jag plockade fram bollen

och tog mitt brännbollsrack

jag ropa ska vi spela

då gick dom till attack

de börja kasta kottar

och en och annan sten

då hörde jag i fjärran

ljud av en siren

jag pusta ut och tänkte

tack gud, en snäll polis

men döm om min förvåning

när polisen ropa freeze

Jag är ju blott pajas

Jag spelar mina spratt

Jag kräver inte mycket

Vill bara få ett skratt

Men stunden verkar kommen

För clownen att ge upp

jag sparkar av mej skorna

tar av mej min makeup

Men hur jag än funderar

En sak förstår jag ej

Det finns ju många värre

Pajaser än mej

I riksdagshus, i styrelser,

I varje kommitté

I stockholm och i bryssel och i vita huset mé

folk gråter när jag dyker upp

Men ingen tycks ju se

Att världen styrs av clowner

Och så är det med det