Mina damer och herrar.

Hur många gånger har vi hört de orden under de år vi gått i skolan? Hur många tråkiga tal, hur många tråkiga föreläsningar och hur många tråkiga mattelektioner har vi dagdrömt oss igenom under våra år på gymnasiet? Nu ber jag om eran uppmärksamhet under era sista tre minuter.

Det känns lite som att vara Dumbledore det här, när han håller sina tal i början av filmerna.

Till skillnad från Dumbledore så känner jag mig inte särskilt bra på att hålla tal, och det är nog många som känner likadant, men nog fan är jag bättre på att det än vad ni är i alla fall, annars hade det stått någon annan här.

Om jag ska vara ärlig, och nu får ni ursäkta mina klyschor lite, men jag lovar att ni får gå och spy när jag är klar. Om jag ska vara ärlig så är det väl ändå det som är lite av det fina med skolan och klasserna, att man är bra på olika saker och nog inte bra på allt. Skridskor till exempel är en svår grej.

Vissa är bra på matte, andra är bra på idrott, och somliga, ja de är bra på att ordbajsa i tre minuter.

Skämt åsido, om jag får säga sanningen så finns det inget jag önskat hellre de senaste åren än att bli klar med gymnasiet och att få gå vidare, ändå kan jag inte hjälpa att jag känner ett styng av sorg över att behöva lämna er. Jag känner inte hälften av er hälften så mycket som jag skulle vilja, och mindre än hälften av er älskar jag bara hälften så mycket som ni förtjänar.

Jag måste säga att jag väldigt tacksam att jag får stå här uppe framför er. Det finns många här inne som är oerhört duktiga och kompetenta och som passar bättre för det här än vad jag gör. Jag tror att även fast vi alla är olika så är vi ändå samma. Vi har alla våra styrkor och våra svagheter. Vi har alla det vi är stolta över, och det vi skäms lite över. Men det är okej, man får sjunga Brittney Spears i duschen, det är ingen som hör. Vi har också alla våra passioner. Våra mål. Och våra drömmar.

Jag vill tacka er för att ni hållit mig sällskap under den här delen av jakten på mina drömmar, och jag hoppas att ni får ett lika bra färdsällskap som jag har haft.

Men, nu ska inte jag stå här och vara blödig. Vi tar ju studenten, trots alla dödstråkiga inlämningsuppgifter, trots alla missade deadlines och trots alla kuggade prov så är vi alla här, redo för att ta nästa steg ut i vuxenlivet. Oavsett om man börjar plugga eller börjar jobba eller kanske inget av de så är studenten ett tillfälle att fira. Ett tillfälle att fira oss. För jag tycker att vi förtjänar att fira oss, som trots alla motgångar lyckats komma ut starkare och bättre på andra sidan än någon annan årsgång.

Så, mina damer och herrar, oavsett hur många gånger vi har hört de orden så ligger det i det förflutna. Blicka inte bakåt just nu. Men blicka inte heller för långt framåt, i alla fall inte än. Fira istället stunden, just det här ögonblicket, för det tillhör oss och ingen annan. Länge leve körsbärsdalen.