**ETT PROBLEM**

*HON sitter i vit rock bakom ett skrivbord. HAN kommer in. När HAN upprepar repliker*

*är det alltid med exakt kopierade tonfall och betoningar. Han härmar efter, helt enkelt.*

HAN:

Doktorn, jag har ett problem.

HON:

Jaha, ja… Berätta: vad är det för ett problem?

HAN:

Jaha, ja… Berätta: vad är det för ett problem?

HON:

Det kan jag tyvärr inte gissa mig till. Först måste jag få veta mer.

HAN:

Ja, det är klart…!

HON:

Vill du berätta om ditt problem?

HAN:

Vill du berätta om ditt problem?

HON:

Jag ska väl inte berätta för dig om mina problem?

HAN:

Nej, det tycker jag verkligen inte.

HON:

Berätta nu varför du är här.

HAN:

Berätta nu varför du är här.

HON:

Jag jobbar här. Jag är läkare.

HAN:

Det vet jag väl.

HON:

Det var du som frågade varför jag är här.

HAN:

Det var du som frågade varför jag är här.

HON:

Ja, det gjorde jag. Jag ville veta lite mer om ditt problem.

HAN:

Jo, det är klart… Doktorn undrar förstås vad det är för ett problem…!

HON:

Ja. Varsågod och börja.

HAN:

Ja. Varsågod och börja.

HON: *(suck)*

Okej; då börjar jag i stället…! Jag börjar med att fråga: vad är ditt problem?

HAN:

Jo, jag tror det är psykiskt, och… öh… *(Paus)*

HON: *(milt)*

Känns det här svårt för dig?

HAN: *(milt)*

Känns det här svårt för dig?

HON: *(brusar upp)*

Det kan du ge dig fan på – vi kommer ju ingen vart!!

HAN:

Nej, jag får ju aldrig berätta…

HON:

Åh…! Förlåt om jag bar mig dumt åt.

HAN:

Åh…! Förlåt om jag bar mig dumt åt.

HON:

Det är okej. Försök nu berätta vad det är för problem du lider av.

HAN:

Jo, alltså… *(Paus)* Det känns lite genant att prata om det…

HON:

Känn dig inte generad inför mig. Tänk på att jag är läkare.

HAN:

Känn dig inte generad inför mig. Tänk på att jag är läkare.

HON:

Nämen oj – är du också läkare?

HAN:

Va?

HON:

Jag läste i Umeå.

HAN:

Jag läste i Umeå.

HON:

Du med? Vilket sammanträffande!

HAN:

Nu förstår jag inte riktigt.

HON:

Känner du Laban Tryffel?

HAN:

Känner du Laban Tryffel?

HON:

Visst gör jag det…! Tänk vad världen är liten!

HAN:

Det var det här med mitt problem--

HON:

Är du singel?

HAN:

Är du singel?

HON: *(ler brett)*

Ja, det är jag faktiskt*. (Paus)* Vet du, hade det inte varit extremt oetiskt skulle jag kunna

förföra dig. Jag slår vad om att du är en bra älskare.

HAN:

Nä, tyvärr inte – det är det som är mitt problem…!

© Robert Cronholt