Tjuvheder

Pia Lindenstrans

”Förr kunde man lita på en yrkesbroder men inte nu längre” sa Jonas ”Ett-öringen” Olsson.

Alla som satt i gröngräset på backen mitt emot Systembolaget vände sig mot honom och lyssnade andäktigt när han, med många putslustiga utvikningar, berättade den sorgliga historien om sin senaste galleresa. Hur en presumtiv haschförsäljare i Helsingör lömskt fällt honom och snott hela hans soc-bidrag. Annars hade det ju varit han som bjudit idag.

Polarnas skratt och jubel var som en värmande filt för Ett-öringen. Han hoppade upp och bugade sig teatraliskt.

”Du är just den rätte att prata om tjuvheder.”

Det var Tommy Skåning. Så klart. Alltid han som förstörde stämningen.

”Var det inte du som stal från en kille i rullstol en gång? Lovade handla åt honom och bara drog med hans pengar.”

Publikjublet ersattes genast av sura miner och mörka blickar. Hade han verkligen det?

”Jamen, va fan” sa Ett-öringen. ”Hade det varit bättre om jag sparkat ner någon istället? Nu tog jag bara degen utan att skada någon.”

Smal-Britta skrattade till, bara för att hon var så full att hon inte kunde sitta upprätt, men alla de andra började gapflabba och dunka Ett-öringen i ryggen. Vilken rolig jävel han var ändå!