**Dialoglista – EP6**

\* = eftersynk?

Maria: ”Killar, modeden, har ni hört talas om det? På riktigt. Pappan blir skräckslagen, pojken är livrädd.”

Sebastian: ”Maria, när du hör det här, Marcus Fållner E3A. Du måste ringa tillbaks till mig. Vi har hittat hans almanacka och jag har en väldigt stark känsla av att det kommer hända nånting i skolan, idag.”

Marcus: ”Jag ville inte att det skulle blir såhär. Vi kan fortfarande vara skit...”

Moa: ”Nej lägg av! Det är vår väg härifrån.”

Marcus: ”Älskar dig.”

Moa: ”Och jag älskar dig.”

Marcus: ”Vi ses i aulan.”

Sebastian (röstmeddelande): ”Maria när du hör det här, Marcus Fållner...”

Sebastian (röstmeddelande): ”... idag”

Maria: ”Men vänta, vänta, vänta, vänta, kom tillbaka! Kom tillbaka, kom tillbaka! Allihopa in! Allihopa in! Kom igen!”

Maria: ”Ja, alla stannar i klassrummet!”

\* Elever: ”Vad händer?”

\* Lärare: ”Kom! Ingen panik, alla tar det lugnt.”

Maria: ”Okej, sätt er ner, sätt er! Jag vill att alla lyssnar på mig och gör exakt som jag säger, okej? Ingen får lämna det här rummet, förstår ni det? Ingen! Håll er borta från fönster och håll er tysta. Jag ska försöka bilda mig en uppfattning, men lämna inte rummet!”

\* Elever: ”Vad händer? Vad gör vi?”

\* Lärare: ”Ta det lugnt!”

Sebastian:” Hallå!”

Maria: ”Hallå.”

Sebastian: ”Hallå? Maria?”

Maria: ”Hör du mig?”

Sebastian: ”Jag hör dig knappt! Vad... \* ”

\*

Maria: ”Vänta, vänta.”

Marcus: ”Gå! Gå, gå!” \*

Sebastian: ”Maria?”

Maria: ”Vänta. Vänta!”

Sebastian: ”Maria, var är du nånstans?”

Maria: ”Dom är, jag ser honom! Han har, han har lärare, rektor, elever.”

Sebastian: ”Vi fick larm från vakterna, han har spärrat av alla utgångar. Var är du nånstans?”

Maria: ”Jag är i den här ??? Jag är obeväpnad, jag kan inte göra nåt.”

Sebastian: ”Okej, Maria, du ligger lågt! Kan du, kan du, kan du ta dig ut därifrån?”

Maria:” Jag tror inte det. Eller inte, jag har den där gruppen i klassrummet.”

Sebastian: ”Kan du låsa in er och så kommer vi. Vi är på väg, vi är där när som helst. Helvete.”

Marcus: ”KOM IGEN! GÅ! KOM IGEN!”

Maria: ”Nej, nej, nej. Du! Kom, kom, kom, nej gå inte ner nu, kom, kom, gå här, kom.”

Marcus: ”Kom igen!”

Elev: ”Är det här ett skämt eller?”

Maria: ”Okej, jag vill att ni meddelar era föräldrar kortfattat, låter de veta att vi är i säkerhet. Sen måste ni hålla linjerna fria ifall nån försöker kontakta oss.”

Marcus: ”Okej, håll käften! HÅLL KÄFTEN!”

\*

Marcus: ”Kom igen!”

Marcus: ”Kom igen!”

Elev: ”Hej mamma. Jo, vi sitter här, alla mår bra...”

Elev: ”Jag vet, det är helt sjukt... jo asså vi är inne i skolan...”

Elev: ”Vi vet inte riktigt när vi får gå här ifrån...”

Elev: ”... i ett klassrum...”

Elev: ”Jag vill bara att du ska veta det så att du inte oro...”

Marcus: ”Låt den va! Ingen svarar!”

\* Emils telefonsvarare: ”Tja, ni har kommit till Emil. Lämna namn och telefonnummer så hör jag av mig. Tja!”

Marcus: ”Det kommer att ringa, men den första som får för sig att svara den...”

Lärare (/rektorn?): ”Kan du inte bara säga vad det här handlar om?”

Marcus: ”Du vet vad det här handlar om! ALLA VET VAD DET HÄR HANDLAR OM! Vem är airhead. Ni behöver bara ge mig ett namn! Ett enda jävla namn!”

Hartman: ”Har vi kontaktat killens föräldrar?”

\* Polis: ”Ja, hans pappa, men telefonen är avstängd. Instasstyrkan är på väg från Stockholm, emn de behöver sextio minuter.”

Maria: ”Okej, vilka rum är det som ligger åt det här hållet då? Aulan, gympasalen.”

Elev: ”Ja, och matsalen också.”

Polis: ”Han har vapen och verkar ha tagit gisslan. Flera lärare, rektor, okänt antal elever...”

Hartman: ”Va? Vart har han tagit dem?”

Polis: ”Eleverna i Marias klassrum att reda ut var de kan vara någonstans. Sebastian har henne i telefon just nu.”

Sebastian: ”Ja, men det stämmer med vår ritning här. Ja, enligt den så måste han ha gått ner i A320.”

Polis: ”Hörru det finns inte så många salar som det finns plats för så mycket folk. Vi kanske har resurser och gå in redan nu om du gör klartecken.”

Hartman: ”Nej, vi ska inte gå in nånstans. Inte förrän vi vet exakt var de är. Exakt hur måga... Alltså jag vill inte va den som får honom att göra nåt dumt här.”

Marcus: ”INGEN RÖR PÅ SIG! Hör ni det! Sitt still!”

Elev: ”Ja mamma... vi är okej”

Maria: ”Vilka rum ligger hitåt?”

Elev: ”Du behöver inte oroa dig. Vi är skyddade.”

Moa: ”Hej.”

Marcus: ”Var är du nånstans?”

Moa: ”Jag är i ett klassrum på tvåan, det...”

Marcus: ”Vad gör du där?”

Moa: ”Det är poliser här också så det är lugnt.”

Marcus: ”Moa?? Vad fan är det som händer, vad?”

Moa: ”De vet vem du är här ute också. De säger att nationella insatsstyrkan är på väg. Och vi har bara typ en, typ en timme på oss och sen så kommer de storma skolan eller nånting.”

Marcus: ”Vet de var jag är nånstans?”

Moa: ”Inte än. Du måste klara det här själv, men du fixar det. Jag vet det.”

Marcus: ”Det är ändå för din skull.”

Moa: ”En timme.”

Marcus: ”Älskar dig.”

Moa: ”Älskar dig.”

Marcus: ”Du! Du! Hallå, ge henne en telefon. Ring ??? till polisen och säga att de inte ska komma in. Säg att i samma ögonblick som de kommer in här så kommer jag börja skjuta folk. Kom igen!”

Lärare (/rektorn?): ”Men jag kan inte, den är ju låst.”

Marcus: ”Men ring 112!”

Marcus: ”Men ska det va så jävla... här, ge mig telefonen.”

\* Polis: ”Hartman! De ringer från larmcentralen!”

Maria: ”Ja?”

\* Sebastian: ”Vi har fått kontakt med Marcus Fållner.”

Sebastian: ”Vänta två sekunder, vi har honom på högtalartelefon här alldeles strax.”

Maria: ”Okej.”

\* Sebastian: ”Nu.”

\*

Hartman: ”Är det Marcus? Hej Marcus. Jag heter Thomas, men just nu vill jag bara försöka förstå vad det är du vill och...”

Marcus: ”För det första så vill jag bara säga att det är inte jag som har valt det här. Det är alla här inne som har valt det här!”

Hartman: ”Valt vadå Marcus?”

Marcus: ”Och jag har vapen! Och jag kommer använda det! Så fort jag hör att det är nån som är på väg in hit så kommer jag börja...”

Hartman: ”Vi är inte på väg in Marcus. Just ni så vill vi, vi vill bara...”

Marcus: ”Airhead! Nu!”

Hartman: ”Marcus...”

Marcus: ”VEM ÄR DET?”

Hartman: ”Marcus, kan inte du förklara för oss vad det är för underkläder som det här handlar om?”

Marcus: ”Ni tror att ni fattar. Men ni har ingen jävla aning.”

Hartman: ”Men hjälp oss då Marcus. Hjälp oss att förstå.”

Marcus: ”Jag ska ta det här kort nu. Om den som vet vem airhead är inte kommer fram och berättar det inom, inom fyrtio minuter, prick kvart över tio (10:15) så kommer jag börja.”

Hartman: ”Börja? Vad menar du Marcus? Marcus?”

Maria: ”Sebastian, Emil är antagligen där inne.”

\*

Marcus: ”Mobilerna! Mobilerna!”

Lärare (/rektorn?): ”Berätta för mig vad det är som...”

Marcus: ”Håll käften!”

Lärare (/rektorn?): ”Jag kanske kan hjälpa dig. Om jag får förstå.”

\*

Lärare (/rektorn?): ”Okej, du behöver inte berätta, men tänk på dom, livrädda. De är oskyldiga dina kompisar.”

Marcus: ”Vems telefon är det som låter? VEMS?”

Marcus: ”Ge mig din telefon. Jag vill inte skada dig, men om du inte ger mig din telefon...”

Fanny: ”Det är...”

Marcus: ”Vad är det där för nånting?”

Fanny: ”Min insulinpump.”

Marcus: ”Stäng av den.”

Kompis: ”Den larmar ju, det är akut!”

Marcus: ”Håll käften! Stäng av den!”

Kompis: ”Men, hon har diabetes. Det är akut. Hon måste ha insulin nu.”

Marcus: ”Alltså vafan. Har du ingen jävla spruta eller nånting?”

Fanny: ”Jo i skåpet. Jag måste ha det nu.”

Marcus: ”Vadå skå... Stäng av den och ge den till mig. Kom igen!”

Marcus: ”Kan inte nån nu bara SNÄLLA säga vem det är?! Så kan alla gå härifrån sen!”

Tove: ”Kolla här då! Killen på bilden är airhead.”

Arvidsson: ”Du är säker på att det är han?”

Tove: ”Ja, hundra! Svaret till Maria skickades från ett öppet wifi från en hamburgerrestaurang. Det är efter stängningstid och han står och snålsurfar utanför.”

Arvidsson: ”Har du fått iväg den?”

Tove: ”Jag fick det precis, men jag skickar vidare.”

Arvidsson: ”Bra.”

Tove: ”Du? Den här. Är det jobb eller nöje?”

Arvidsson: ”Det är... äsch skitsamma. Gick det?”

Tove: ”Nae, tyvärr alltså. Det där är ingen vanlig kryptering. Finns inte en chans att jag kommer åt det utan ett lösenord. Var det något viktigt eller?”

Arvidsson: ”Nä, jag, jag vet faktiskt inte. Tack för hjälpen i alla fall!”

Tove: ”Ja.”

Maria: ”Här, här, här, här, här. Känner ni igen honom?”

Elev: ”Tekniktvåan? Björn, Björn nånting!”

Maria: ”Hörde du?”

Sebastian: ”Ja, jag hörde. Jag är på väg. Björn, teknikprogrammet, den här skolan.”

Maria: ”Okej, du, ring om ni hittar honom. Du, ring så fort nånting händer. Det måste finnas nånting som jag kan göra...”

Sebastian: ”Du jag vet fortfarande inte var han är eller om han är ensam så kan du snälla stanna där.”

Maria: ”Jag kan inte bara sitta här, jag kan inte bara sitta och inte göra ett skit.”

Sebastian: ”Stanna där, där du är säker. Det är du som har sagt att jag ska börja bestämma lite mer, eller hur?”

Maria: ”Ja, men ring mig om jag kan göra minsta lilla, okej?”

Sebastian: ”Ja, jag lovar.”

Maria: ”Hej. Får jag sätta mig här? Du, hur mår du? Jag fattar, men det kommer bli bra det här. Det kommer ordna sig. Jag heter Maria. Skulle du ha lektion här uppe? Va? Kom du för sent? Är du orolig för dina vänner?”

Moa: ”Jag har börjat ettan för två veckor sen så jag känner inte nån riktigt.”

Maria: ”Okej. Nån kompis har du väl? Va?”

Moa: ”Inte i klassen i alla fall.”

Maria: ”Nä. Du, har du ringt till dina föräldrar, så att de vet att du är okej? Har du det? Annars så tycker jag att du ska göra det så att inte de behöver va oroliga.”

Moa: ”Men du känner inte mina föräldrar.”

Maria: ”Nej, det gör jag inte, men jag är mamma så jag vet hur mammor brukar känna för sina barn.”

Moa: ”Min mamma är död.”

Tove: ”Arvidsson?”

Arvidsson: ”Mm?”

Tove: ”Pappan, vi har hittat honom, han sitter på planet till Stockholm!”

Arvidsson: ”Är han i luften?”

Tove: ”Ja, vi har pratat med bolaget, men de kommer vända.”

Arvidsson: ”Du, se till så att det finns en bil som väntar på honom.”

Tove: ”Ja, det är fixat.”

Arvidsson: ”Du? Du en fråga bara. Du och Ek, jobbade ni ihop nån gång?”

Tove: ”Ja, jo ibland.”

Arvidsson: ”Vet du om han, eller om du kanske... om det fanns några gamla fall som han tittade lite extra på?”

Tove: ”Ja?”

Arvidsson: ”När det här är över, skulle du kunna kolla om han beställde upp några gamla utredningar till er avdelning? Och om han gjorde det, skulle du kunna se till så att de hamnar på mitt bord?”

Tove: ”Ja.”

Arvidsson: ”Jag får en känsla av att han höll på med nåt, att det finns nåt på den här som har att göra med varför han dog.”

Tove: ”Björn Sundqvist, andra året på teknik. Han har praktik i stan.”

Arvidsson: ”Jag tar det.”

\* Verkstadskille: ”Hej, Björn! Björn! Du har besök!”

Arvidsson + poliser: ”POLISEN! Stanna! STANNA!”

Björn: ”Nej, släpp mig! Jag har inte gjort nåt!”

Polis: ”STANNA!”

Arvidsson: ”Du, lugn! Lugn! Är du lugn? Bra. Då går vi ut.”

Björn: ”Driver du med mig?”

Arvidsson: ”Eh, nej! Tro mig!”

Björn: ”Marcus Fållner är Liverpool. Så han har tagit gisslan, på riktigt?”

Arvidsson: ”Precis.”

Björn: ”Wow. Jaha, jag har ingenting med det här att göra, det är ju inte mitt fel så...”

Arvidsson: ”Såhär är det. Just nu så sitter det nästan hundra elever nere på Västgymnasiet(??) \* vi vet inte var. Marcus Fållner hotar att skjuta dem en efter en tills nån berättar för honom hur han får tag på airhead. Du har nånting som han verkligen vill ha. Nåns underkläder.”

Björn: ”Så han har tagit gisslan i skolan över några trosor?”

Arvidsson: ”Precis. Så var har du dem? För helvete! Jag skojar inte med dig nu! Jag skiter i varför du har dem eller vems de är eller varför du håller på dem, du måste bara svara nu! Var har du dem?!”

Björn: ”Vafan tror ni? På riktigt? Varför skulle jag spara dom för?”

Hartman: ”Har dom inte, vafan då har dom inte?”

Arvidsson: ”Det är vad han säger i alla fall. Jag har skickat hem folk för att söka igenom hans bostad, men jag tror han talar sanning faktiskt. Såhär va, han såg några tjejer som badade på stranden och så hittade han ett par trosor, tillsammans med massa andra kläder där och så tyckte han det var en jävligt begåvad idé at ta med sig dem.”

Hartman: ”Ja och skriva om dem på nätet.”

Arvidsson: ”Precis, men vid det laget så hade han redan kastat dem i nån papperskorg. Och han tog aldrig några bilder.”

Hartman: ”Jag fattar inte, varför skulle han sno dem? Varför skulle han sno ett par trosor och sen...”

Arvidsson: ”Det hela är ett spel bara. Han provocerar dem för att få uppmärksamhet.”

Hartman: ”Hur fan ska vi få honom att köpa det? Ledsen grabben, men det finns inga trosor.”

Arvidsson: ”Han kommer nog tro att vi bluffar.”

Hartman: ”Ja. Jag är så jävla rädd för vad han kan göra där inne. Ja nu, nu kommer insatsstyrkan här. Jag hade verkligen hoppats att vi kunde lösa det här genom att prata.”

Marcus: ”Alltså hör ni, det är tio minuter kvar nu! Har du nåt du tänker på? Säg vad du tänker på! Är det nåt du vill dela med alla här? Nä okej, då får du välja istället. Nån måste ju va först, eller hur. Vem ska jag börja med? Vem? VEM?! Eller så berättar du vem airhead är.”

Emil: ”Jag tror inte jag behöver välja. Fanny, det har gått snart tjugo minuter.”

Marcus: ”Alltså ni vet ju alla hur ni får slut på det här. Eller hur! Det är så jävla enkelt! Varför är det ingen som säger nånting? Ni har nio minuter på er nu! Varför försvarar ni honom? Va?! Är det för att han sitter här inne eller? Men SVARA!”

Emil: ”Okej. Jag vet vem det är.”

Marcus: ”Vem?”

Emil: ”Fanny måste ut först, sen så berättar jag.”

Marcus: ”Säg vem det är så får alla gå härifrån.”

Emil: ”Hon måste ut först.”

Polis: ”Hartman! Det är inifrån, det är Fållner igen.”

Hartman: ”Vad händer?”

Polis: ”En diabetiker, det är akut.”

Hartman: ”Okej.”

Maria: ”Ja, hallå!”

Hartmna: ”Okej Maria, vi kommer göra såhär. Vi har en diabetiker där inne som har slut på insulin. Hon kan inte gå så vi måste skicka in nån. En person. Inga vapen, det är kraven. Vi skickar in Sebastian och Marcus kommer att möta upp honom inne i skolan. Nu är frågan, hur rörlig är du?”

Maria: ”Jag är på övervåningen, jag är hur rörlig som helst om du ber mig.”

Hartman: ”Okej, alltså vi har insatsstyrkan på plats här nu, men jag vill inte att vi går in förrän vi vet vart alla är.”

Maria: ”Okej, så du vill att jag ska lokalisera gisslan? Ja, okej.”

Hartman: ”Och du, en sak till, jag vet inte om det påverkar nåt, men de här trosorna, ja det finns inga.”

Maria: ”Va, va?”

Hartman: ”Nä, det är ett rykte. Luft.”

Maria: ”Men gud...”

Hartman: ”Ungdomar, som riskerar att dö för absolut ingenting.”

Maria: ”Ja, okej, ehm, ge mig fem minuter.”

Elev: ”Men är du dum eller? Vart fan ska du nånstans?”

Moa: ”Vadå ska jag kissa i en kruka eller?”

Elev: ”Men vafan? Det här är på riktigt, fattar du inte det?”

Polis: ”Hartman? Vi vet var han befinner sig nånstans...”

Hartman: ”Ja, alltså han har gisslan med sig. Vi väntar tills det är säkert. Är det förstått?”

Polis: ”Ja, jag säger inte att vi ska gå in, jag säger bara att vi måste gruppera oss och vi kan göra det nu utan att bli sedda.”

Hartman: ”Okej. Men gör ingenting utan mitt kommando. Är det klart?”

Insatsstyrkan: ”Ja då kör vi ett yttre rek. Alfa tar grön sida, Bravo tar röd sida, Charlie tar taket. Då kör vi.”

Marcus: ”Stanna där.”

Maria: ”Vänta, vänta, vänta! Det är från polisen, vänta ta det lugnt där inne! Vänta, backa undan, jag ska försöka få upp det här låset.”

Moa: ”Jag skjuter! Jag gör det! Säg till dom att insatsstyrkan ska hålla sig borta!”

Maria: ”Ta ner pistolen.”

Moa: ”Ta bort insatsmänniskorna nu!”

\*

Marcus: ”Rör dig inte!”

Hartman: ”Svensson! De har tagit Maria. Det finns ytterligare en gärningsman där inne. En flicka, och hon skjuter Maria om vi går in.”

\*

Maria: ”Är det din pojkvän? Är de det?”

Moa: ”Det är min bror! Lås upp.”

Marcus: ”Kom! Ta henne och gå.”

Marcus: ”Du har fått som du vill nu! Vem är det?”

Emil: ”Ta det lugnt.”

Marcus: ”VEM?!”

Emil: ”Ingen vet vem han är.”

Marcus: ”Försöker du va smart nu eller? Va? Vad håller du på med?!”

Emil: ”Ingen vet vem han är. Och varför är det så viktigt för dig? Ta det lugnt.”

Marcus: ”Vänd dig om. Lås! LÅS!”

Emil: ”Ta det lugnt.”

Marcus: ”Va? FAAAN!”

Maria: ”Var är Emil? Var är han? ÖPPNA DÖRREN!”

\*

Marcus: ”Moa? Fan, fan, fan. FAN!”

\*

Maria: ”Moa, se på mig.”

Lärare (/rektorn?): ”Så, det är bra.”

Maria: ”Du får inte somna.”

Lärare (/rektorn?): ”Nä hon får inte somna. Du måste va vaken. Moa, så.”

Maria: ”Moa, hör du mig?”

Lärare (/rektorn?): ”Moa.”

Maria: ”Hon behöver en läkare, Marcus.”

Marcus: ”Nej, nej, nej, nej ni hjälper henne här nu.”

Maria: ”Hon behöver läkare, Marcus.”

Marcus: ”Men ni tar hand om henne här nu! Ta hand om henne!”

Hartman: ”Hur är det?”

Sebastian: ”Fanny behöver hjälp, men vi är okej.”

Hartman: ”Vem var det so sköt?”

Sebastian: ”Första var Marcus, andra var väl, jag vet inte, det var väl, det var väl vi?”

Hartman: ”Emil, var håller han dem? Hur ser det ut? Kommer vi åt honom?”

Emil: ”Nej, de är i aulan, men fönsterna är högt upp så ni kommer inte kunna göra nåt utan att han märker.”

Hartman: ”Var är den där jävla pappan nånstans?”

Polis: ”Ja, han är här vilken sekund som helst nu.”

Hartman: ”Okej. Till dess så tar vi numret som han ringde ut ifrån. Ring upp det, gör vad som helst, håll honom sysselsatt.”

Polis: ”Ja.”

Maria: ”Fan.”

Lärare (/rektor?): ”Moa. Moa? Titta på oss. Inte somna.”

Maria: ”Svara i telefonen Marcus, snälla. Det är där ute hjälp...”

Marcus: ”Snälla, kan du va tyst.”

Maria: ”Svara för Moas...”

Marcus: ”Jag sa håll käften, jag försöker tänka!”

Pappa Fållner: ”Ja, det här måste ju va nåt missförstånd.”

Polis: ”Jag är ledsen, men det är Marcus och Moa. Vi har hittat spår i Marcus dator...”

Pappa Fållner: ”Vem har gett er rätt att gå in i mitt hem? Vem fan har gett er tillåtelse att gå in i mitt hem?”

\*

Hartman: ”Ring igen.”

Maria: ”Snälla Marcus, svara i telefonen. Det är där ute hjälpen finns.”

Marcus: ”Men sluta titta på mig, titta på henne!”

Maria: ”Vi kan inte ta hand om henne, hon blöder för mycket, ser du? Hon har förlorat för mycket blod, hon är i chock. Förstår du? Hon är medvetslös. Helvete, vänta. Hon behöver hjälp.”

Marcus: ”Är ni nöjda nu? Va? Min lillasyster håller på att dö och ni kunde inte säga nånting. Ni ville bara sitta där och hålla käften hela tiden! Hon får, hon får inte dö nu. Du får inte dö nu, du skulle ju för fan få åka härifrån. Eller hur, syrran. Du skulle ju få åka till USA och läsa och försvinna bort, eller hur?”

Maria: ”Du...”

Marcus: ”Varför kunde du inte bara skärpa dig i ett halvår till?”

Brottsplatsinspektör (/man i vit dräkt): ”Det var beslagen som fick mig att reagera.”

Arvidsson: ”Har han varit instängd här?”

Maria: ”Marcus? Marcus, jag vet inte vad det var som hände den där kvällen, men du måste lyssna på mig nu. Det fanns aldrig några underkläder. Det fanns aldrig några trosor.”

Marcus: ”Tyst.”

Maria: ”Airhead hade dem aldrig.”

Marcus: ”Tyst sa jag!”

Maria: ”Det är sant. Och han har inga bilder heller. Vi har fått tag på honom. Han heter Björn och han går teknikprogrammet. Det var bara ett skämt, förstår du? Han provocerade dig och du, och du gick igång på det. I verkligen så fanns det aldrig nånting. Han hade dem aldrig. Det är sant. Och nu måste vi få hjälp till Moa. Snälla, svara i telefonen.”

Hartman: ”Hallå? Marcus? Hur mår alla Marcus? Hur mår du?”

Marcus: ”Hur, hur jag, alltså hon dör! Min syster, hon blöder jättemycket!”

Hartman: ”Marcus, hör på mig nu. Vi kan hjälpa dig. Jag vet att du inte tror det, men vi kan det. Det står sjukvårdare här ute och väntar förstår du. Och vi har en ambulans som kan ta henne till sjukhuset. Marcus? Flickan med diabetes, det du gjorde för henne... hon kommer att klara sig. Marcus. Hjälp oss nu Marcus, hjälp Moa.”

Polis: ”Hartman!”

Hartman: ”Marcus? Vet du, det är nån här som vill prata med dig.”

Pappa Fållner: ”Marcus? Vad är det här? Marcus, vad är det här?! Marcus, är det här, är det här min son? Är det såhär vi gör i vår familj? Marcus, nu lyssnar du på mig, jag säger det här en enda...”

Marcus: ”Han skulle va borta hela veckan, i Stockholm. Och när han skulle komma hem så skulle det här va över.”

Maria: ”Marcus, vad är det som har hänt er?”

Marcus: ”Han kommer döda oss den här gången. Den här gången kommer han verkligen göra det.”

\*

Maria: ”Håll där. Men gud.”

Arvidsson: ”Vafan.”

Sebastian: ”Hallå? Hallå! Du, du, stanna, du kan inte gå in nu!”

Pappa Fållner: ”Släpp mig!”

Sebastian: ”Nej, nej, nej, nej, nej, nej!”

Pappa Fållner: ”Släpp mig, jag ska in och...”

Sebastian: ”Stanna här!”

Pappa Fållner: ”Släpp, jag ska in och prata!”

Sebastian: ”Du kan inte gå in! Stanna här!”

Pappa Fållner: ”Släpp, jag ska in och prata med min son!”

Marcus: ”Ni kan gå nu. \* ”

Pappa Fållner: ”Jag är den enda som förstår honom och jag behöver gå in och prata med min... Ge fan i mig!”

Polis: ”Ta de lugnt.”

Pappa Fållner: ”Ska en liten jävla valp få bestämma allting?!”

Sebastian: ”Här, ta hand om honom.”

Pappa Fållner: ”Helvete! Släpp mig!”

Sebastian: ”Hallå?”

Arvidsson: ”Ja, han bestraffar dom, pappan. Slår dom, ger dem rumsarrest och den dumme fan har allt nerskrivet.”

Sebastian: ”Va, vänta vad, vad pratar du om?”

\*Diskussion i bakgrunden mellan Pappa Fållner och polis\*

Arvidsson: ”Moa, systern, hon var på den där insparken trots att hon inte fick...”

Pappa Fållner: ”Släpp mig då era förbannade....!!!”

Arvidsson: ”Hon var rädd för att han skulle få se hennes trosor på nätet. Livrädd för vad han skulle tro att hon hade gjort.”

Sebastian: ”Allt det här har bara varit för en enda sak; hindra honom från att veta.”

Marcus: ”Du måste hjälpa henne härifrån.”

Maria: ”Du får hjälpa mig att bära då. Det finns läkare där ute.”

Marcus: ”Inte ut, du måste härifrån. Du, du måste hjälpa henne bort. Du måste hjälpa henne att slippa det som jag har... som jag har...”

Maria: ”Lägg ifrån dig vapnet Marcus. Släpp vapnet Marcus. Nej, nej, nej, nej! Gör det inte! Nej, Marcus vänta, vänta! Vänta, snälla! Lyssna på mig, du har hela ditt liv framför dig, gör inte det där. Kom och hjälp mig med Moa nu, kom nu istället. Jag kan hjälpa er att komma härifrån. Lägg ifrån dig vapnet. Lägg ifrån dig vapnet för Moas skull. Du? NEJ, gör inte det där!”

\*

Maria: ”Är du okej?”

\* Nyhetsankare (Ander Kraft): ”Idag väcktes åtal mot pappan till de två syskon som var ansvariga för gisslandramat på Västergymnasiet i förra veckan. Åklagaren menar att syskonen under åratal misshandlats psykiskt och fysiskt och att det var det som låg bakom deras handlingar. Pappan menar via sin advokat att han nekar till anklagelserna, men enligt åklagaren är bevisläget mycket bra. Mannen är häktad på sannolika skäl, vilket är den svagare misstankegraden. Polisen vill inte lämna ut fler detaljer kring fallet.”

\*

Arvidsson: ”Är det här Eks utredningar?”

Tove: ”Ja, varsågod!”

\*