**Prinsessan och draken**

Prinsen

Prinsessan

Brevbärare:

En sketch om en riddare som ska rädda sin prinsessa. Hon har dock blivit lite gammal och är inte så sugen på att bli räddad längre. Prinsen pratar på vers, inte prinsessan.

Prinsen:

Varför stannar du min ädla springare?

Men se där, ett torn! Är vi redan framme?

Samla mod, jag är beredd. Är det nån där?

Du som fjättrad i tornet är, kom ut här!

Visa dig, fagra du, vi ska bli monark

För hör min önskan, min själabön så stark

Jag är prinsen, din framtida man på hingst

Säg ja ja ja så gifter vi oss till pingst.

Prinsessan:

Det var ett jävla liv! *(En föråldrad prinsessa med cigg i mun tittar fram)*

Prinsen:

Aaaah! …ha du fula best, kom ner hit och slåss

Prinsessan:

Slåss?

Prinsen:

Jag skonar ditt liv om du ger henne nu

Om inte så slår jag upp porten ett, tu…

Prinsessan:

Det är öppet! *(Hon försvinner)*

Prinsen:

Va? Öppet? Hur då? Har min kärlek hämtats?

Grym är den svartsjuka som bränner mig nu

Mitt hjärta är förlorat! Förstört…

Prinsessan:

Peru!

Prinsen:

Peru? Har hon farit till Peru?

Prinsessan:

Din gnu!

Prinsen:

Kallar du mig gnu! Vad är du för ett troll?

Prinsessan:

Haha jag bara driver med dig! Du rimmade så då hjälpte jag bara till med några ord. Varför gör du det egentligen?

Prinsen:

Det är så det är skrivet, så ska det förbli

Ge mig nu prinsessan, innan din tid är förbi!

Prinsessan:

Är det ett hot eller ett opassande skämt om gamla då du tänker att jag snart ska dö?

Prinsen:

Ett hot!

Prinsessan:

Ajdå! Ja men då är det väl bäst att jag följer med. Ska vi dra då?

Prinsen:

Stopp ett tag du förfallna kråka, vafalls?

Dra? Du och jag? Vad säger du din gaphals?

Prinsessan:

Ja det lät som att du ville rädda prinsessan i tornet och gifta dig med henne?

Prinsen:

Inte kan väl du vara mitt livs kärlek?

Prinsessan:

Nä då får det va hörrudu!

*Prinsessan försvinner in i tornet.*

Prinsen:

Kan det va hon jag kommit för att hämta?

Nä hur är det möjligt, hon måste skämta.

Prinsessan:

Jag skämtar inte! Vet du hur länge jag har suttit här eller?

Prinsen:

Veta kan jag inte veta, men ana.

Rynkorna efter åren klär din nuna.

*Prinsessan kommer tillbaka.*

Prinsessan:

Ursäkta!? Det är klart som fan jag är rynkig! Jag har suttit här sen långt innan du var påtänkt, prins baby face!

Prinsen:

Jag begriper ingenting! Vad är detta?

Är det blott du som min lust ska mätta

Prinsessan:

Mätta?! Vad menar du med det? Eller nej, jag vill inte ens veta. Vad är det du inte fattar? Det är jag som är prinsessan! Jag bor här din dummer.

Prinsen:

Är det du som är prinsessan? Vad har hänt?

Prinsessan:

Åldern kom innan du gjorde det. Innan någon kom över huvudtaget

Prinsen:

Har du levt ensam i alla dessa år?

Ingen annan räddare som dig åtrår?

Prinsessan:

Jo gud jo! Men draken har tagit de flesta. Hon låter bara brevbäraren komma och gå.

*Brevbäraren kommer*

Prinsessan:

Ah! Hej hej

Brevbäraren:

Hej! Är draken iväg?

Prinsessan:

Mm

Brevbäraren:

Skönt. Jag har ett paket som skulle behöva skrivas på?

Prinsessan:

Det fixar riddaren med hingsten

Brevbäraren:

Han?

Prinsessan:

Han!

Prinsen:

Jag?

Brevbäraren:

Skriv bara här. Tack så mycket. Hej då!

Prinsessan:

Hej då! Var var vi? Jo, du ville rädda mig?

Prinsen:

Eh, ja… Låt mig rädda dig då, min mö… tant?

Prinsessan:

Du har inte ens frågat om jag vill bli räddad? Så jävla snubbigt, bara anta att jag behöver hjälp för att jag sitter i ett torn som vaktas av en drake.

Prinsen:

Låt mig få befria dig från drakens våld

Prinsessan:

Första, andra, tredje, såld!

Prinsen:

Va? Hela livet har jag övat för dettal

Prinsessan:

Du är ju bara pinsam nu…

Prinsen:

Låt mig få rädda dig, du föredetta!

Prinsessan:

Ursäkta?

Prinsen:

Jag beskyddar dig!

Prinsessan:

Bättre än vad en drake kan?

Prinsen:

Nä. Jag kan läsa en dikt: “livet spela…

Prinsessan:

Nä…

Prinsen:

Du kan få min häst! Eller kanske dela?

Prinsessan:

Jag vill ha hela

Prinsen:

Jag har slut på alternativ nu

Vad kan jag ge dig för nått? Vad önskar du?

Prinsessan:

Jo att den här sketchen slutade gå på rim, det är så jävla störigt

Prinsen:

Rim är absoluta, är svårt att sluta

Prinsessan:

För att stopp på dig få, måste jag muta

Prinsen:

Ingenting kan stoppa min kärlek till dig,

du liksom solen får mig att.

Nä vet du vad du har rätt, jag ville inte ens komma hit och rädda dig från första början. Det var pappa som tyckte jag skulle göra det. Jag vill inte ens ha en prinsessa. Jag vill hellre bli influenser eller nått annat kul men pappa sa att det inte är ett riktigt jobb.

Prinsessan:

Så du blev riddare istället?

Prinsen:

Pappa är ganska fäst vid traditioner…

Prinsessan:

Fattar. Min pappa var likadan, varför tror du jag sitter här liksom?

Riddaren:

Pappor… Jaha, är vi färdiga nu då?

Prinsessan:

Det tror jag hörru du

*Prinsen rider ut igen men undrar halvvägs ut vad han håller på med och ger upp.*