###### Postrach Longfieldu

Jennifer Ress (upravili v Přerově)

*Na úvod:* Milí přátelé, scénka Postrach Longfieldu, kterou nyní uvidíte, vznikla podle knihy Jennifer Rees.

Děj se odehrává v Anglii a vypráví o chlapci Jacku Johnsonovi, který žije v dětském domově. Na rozdíl od ostatního chlapeckého osazenstva měl několikrát to štěstí, že byl umístěn do náhradní rodiny, která si jej mohla osvojit a případně posléze i adoptovat.

V některých rodinách se Jack cítil dobře. Pokaždé však po čase nabyl dojmu, že je jenom na obtíž, že ho nemá nikdo rád. Schválně se pak choval co nejhůř, aby vyzkoušel, jak dlouho to s ním noví pěstouni vydrží. Žádný div, že během několika dnů putoval zpět do *pasťáku.*

Nyní o něj projevili zájem manželé Jarvisovi. Jak se tento příběh bude odvíjet dál, uvidíte za chvíli.

**První jednání**

*Vypravěč:* Pozor, začínáme! Děj prvního jednání nás přivádí do kanceláře sociální pracovnice. Právě se tu rozhoduje o adopci dvanáctiletého Jacka Johnsona.

*Sociální pracovnice Parkerová telefonuje;  sekretářka Hansenová listuje v šanonech a pobrukuje si. Zaklepání.*

*Hansenová:* Dále!

*Vchází sociální kurátor Lewis s Jackem. Lewis si kapesníčkem z náprsní kapsy, kterým si napřed utřel ruce, otírá pot na čele. Udělá si čmouhu.*

*Lewis:* Dobrý den, dámy. Omlouvám se za to zdržení. Jako by toho dnes nebylo dost tady s tím frackem. Nejdřív zácpa - tedy dopravní, lijavec a potom ještě defekt.

*Jack:* Chudák, vůbec netušil, kde má rezervu.

*Hansenová (laskavě):* Tak Jacku, už se těšíš na nový domov? Nezapomeň panu Lewisovi poděkovat. Je to jeho zásluha, že možná tyto Vánoce prožiješ u Jarvisů.

*Jack drze:* Tomu syčákovi? Ten se třese jen na to, až se mě zbaví.

*Hansenová se nemůže vzpamatovat:* Co jsi to říkal?

*Jack:* Vyčisti si uši!

*Hansenová:* No to je…. Co si to dovoluješ?

*Parkerová se vzpamatuje, křičí:* A už dost. Chovej se slušně. V Longfieldu už dobře vědí, co jsi zač.

*Zaklepání. Vcházejí manželé Jarvisovi s dětmi Petrem a Janie. Parkerová představuje všechny přítomné. Janie krouží kolem Jacka s panenkou v ruce, zvědavě si ho prohlíží, dívá se s ním do země, ukazuje mu panenku a podává mu její ruku.*

*Jarvis:* Zdravím vás všechny. *(K Jackovi)* Vítám tě do rodiny Jacku. *(Snaží se mu podat ruku)*

*Jack mu nemíní ruku podat, otáčí se k němu zády.*

*Hansenová* To je zbytečné, jenom s ním ztrácíte čas, pane Jarvisi. Po dobrém s ním nic nepořídíte! Možná by spíš pomohlo pár facek.

*Parkerová:* Jarvisovi, obávám se, že vám musím sdělit ještě jednu závažnou skutečnost. *Hansenová jí podává příslušnou složku.*  „6. září po vyučování se Jack Johnson ukryl na záchodku v přízemí. Po uzamčení školy vnikl do třídy 1.B. Navršil na hromadu učební pomůcky, mapy, nástěnky. Všechno polil lihem, který předtím odcizil z kabinetu a zapálil“. Co na to říkáte?

*Lewis:* Ještě stále trváte na adopci? I když jde o tak problematickou osobnost?

*Parkerová:* Měla jsem za to, že si ještě vezmete čas na rozmyšlenou. Kdo by chtěl převzít odpovědnost za takového gaunera? Víte, že Jack před několika měsíci podpálil svému bývalému pěstounovi tři kupky sena?

*Hansenová:* No, máme sice o vás ty nejlepší reference, ale přesto: Kdo zaručí, že Jacka zvládnete? Může se stát ještě něco horšího.

*Jarvis:* My máme Ručitele, na kterého se můžeme spolehnout. Chceme, aby Jack prožil Vánoce u nás doma. Petr a Janie se už na něj těší. Viďte. *otáčí se na ně.*

*Jarvisová:* Z vlastní zkušenosti víme, jak účinná je modlitba*.* Pán Bůh má velkou fantazii s jakou řeší ty nejrůznější problémy. Chceme Mu věřit, tak jako když jsme si před lety domů přivedli Petra a později i Janie.

*Parkerová:* Dobrá, jak chcete. Vyplníme s vámi ještě předávací protokol. *Hansenová podává Parkerové formulář. Ta vyplní hlavičku. Jarvis a Jarvisová jej podepisují.*

*Lewis:* Takže Jacku, aby bylo jasno: Než se rozejdeme, měl bys vědět, že toto je tvoje poslední příležitost.

Pamatuj… sebemenší lumpárna a putuješ do pasťáku.

*Parkerová:* Jak se tak dívám na vašeho svěřence, tak se tomu stejně nevyhneme. Tak to by bylo všechno.

Příležitostně se v Longfieldu s panem Lewisem u vás zastavíme. Nashledanou.

*Jarvis:* To bude fajn, když si uděláte čas. Na neděli před Vánocemi připravujeme dětskou vánoční slavnost. Budeme se těšit.

**Druhé jednání.**

*Vypravěč:* Jack se nastěhoval k novým rodičům. Připravili mu nádherný domov. Poprvé v životě měl svůj vlastní pokoj. Líbilo se mu u nich, avšak s nikým nemluvil. Ve škole to bylo ještě horší. Přestože chodil už podruhé do páté třídy, neuměl pořádně číst ani psát. Myslíte, že ho bude bavit alespoň tělocvik?

*Na školním hřišti poskakují a posedávají kluci v teplákách.*

*Učitel Percy v teplákové soupravě, na hlavě baretku, pod paží balón, na krku píšťalku: zapíská:*

Pozor, v řad nastoupit. *(kluci se seřadí podle velikosti)*

*Percy:* Tak kluci, dneska vás čeká běh na 800 m. To jsou dvě kolečka. Ale pozor, ten kdo vyhraje, bude za

týden reprezentovat školu při atletických závodech v okresním kole. Tak se snažte.

*Prochází kolem seřazených chlapců a upravuje jejich výstroj- cedílko, rozvázanou botu. U Jacka se zastaví.*

*Percy:* Doufám Johnsone, že ti jde sport lépe než literatura a dějepis…

*Jack udělá za otočivším se učitelem ksicht.*

*Percy velí:* Tak připraveni?

*Vytáhne stopky, zrakem naposled zkontroluje startovní pole.*

Ke startu připravit, pozor, teď!

Kluci se strkají a vyběhnou. Už po prvním kole je Jack jasně v čele. Nakonec dobíhá s obrovským náskokem. Ostatní se do cíle sotva dopotácí.

*Percy:*  Johnsone, to je báječné, fantastický čas! Gratuluji! Už se těším na okresní přebor.

*K ostatním.*  A co vy padavky? Seberte se! Vidím, že toho máte dost. Pro dnešek máte volno. Mažte se jít převléct. O*dchází i s Petrem.*

*Kluci zamíří k Jackovi a výhružně jej obstoupí:*

1. *kluk (pitvoří se, ironicky)* Gratuluji. Fantastické. Jednou se ti něco povede a už si myslíš, že si král.
2. *kluk* *(žvýká*) Blbost. Dyť je to známý pyroman! Nic jiného než ohníčky neumí.

4. *kluk* Že dnes vyhrál, to byla náhoda. Beztak si to někde zkrátil.

1. *kluk* Říká se, že prý spálil i kolo, na kterém jezdil do práce pošťák Jarvis. *Nakloní se k Jackovi:* Seš úplnej debil!

2. kluk Jo. Jen takový trouba může před tak důležitým zápasem zničit fotbalový trávník.

1. *kluk*  Divím se, že ho ti pánbíčkáři Jarvisovi neposlali šupem pryč. To já udělat, tak si týden nesednu.

3. *kluk* A všimli jste si, jaké nosí hadry? Já bych v tom nešel ani kanálem.

1.  *kluk* Co chceš, dyť je z polepšovny. Tam se nic jiného nenosí. Dyť tam jsou samý krysy a všelijací brouci.

A určitě hrozný smrad.

4. *kluk* Mám dojem, že i teď docela smrtí. Asi není zvyklý se moc mýt.

3. *kluk* A co se mu to vylíhlo na tom ksichtu? Holky se za ním budou otáčet jedna radost.

2. *kluk* Mám děsný hlad. Asi se podívám, co ti tvá nová matinka nachystala.

1. *kluk* A aby bylo jasný, frajery tu nestrpíme. Tady budeš skákat jak ti my poručíme. Jasný?

Jack má tendenci si to nechat líbit, ale posléze se rozjede a nic jim nedaruje. Strhne se mela.

Petr se vrací a když vidí, co se to děje, Jacka zachraňuje.

Petr: Že se nestydíte, čtyři na jednoho. Musíte ho pořád provokovat? Co vy o něm víte? Dejte mu pokoj.

*Chytne Jacka za ruku.* Pojď, jdeme domů.

**Třetí jednání.**

*Vypravěč:*  Ve sboru probíhají přípravy na dětskou vánoční slavnost. Aby se děti trochu odreagovaly, navrhla paní Jarvisová, že by si mohli udělat výlet do lázeňského Hastingsu. Bylo to pěkné město a navíc příležitost k nákupu vánočních dárků. Pozvání na výlet přijal po dlouhém váhání i Jack. V Hastingsu Jack jen tak bloumal mezi stánky, až jej zaujal malý krámek.

*Vetešník:* Mladý muži, jen přistupte blíže.Vidím, že máte vytříbený vkus. Jistě Vás zaujme moje zboží. Jen pojďte a neváhejte. Kdo dřív přijde, ten dřív koupí. *(tajemně)* Takové zbožíčko nekoupíte nikde jinde!

*Jack:* Jen se mrknu, co tu prodáváte. *Osahává různé předměty.*  Hm… S tím by se daly dělat kousky.

*Vetešník:* Prohlížejte, prohlížejte. A hlavně kupujte, zítra už může být vyprodáno!

*Jack: se přehrabuje ve zboží, prohlíží si všelijaké zábavné věcičky a žertíky (masky, petardy, skákací kuličky, balónky, … Najednou objeví láhev, na níže je cosi napsáno…*

Ty brďo, co to je? BOMBA super smrad. Tak to je něco! *Studuje návod.* Kdo ví, jak dlouho to účinkuje.

*Vetešník:* Vidím, že jste si vybral, mladý muži. Určitě budete spokojený. Moje zboží je zárukou nejvyšší kvality. Dostanu 95 pencí. Nebudete litovat.

# *Jack si prohlíží láhev a vesele si pobrukuje… Zpoza rohu náhle vychází Janie a Petr. Jack polekaně schovává láhev za záda.*

*Petr:* Ahoj Jacku! Kdes byl takovou dobu? …Máš už aspoň nakoupeno? …

Tátovi jsem koupil parádní světlo na to nové kolo*.* Ale ještě musím sehnat struny na kytaru. Zítra na generálce musí být všechno tip ťop.

*Janie:* Já se snad ani nedočkám. Těším se, jak budeme hrát vánoční pásmo. Budu hrát anděla, heč! A všechno to připravili naši, máma s tátou. Budeš hrát s náma?

*Petr:* Tak už pojď (*táhne Janie za ruku),*  musíme ještě na ty struny a ještě něco mámě.

*Odcházejí, Jack zůstává sám.*

*Jack: sám k sobě* Panečku, to je nápad. Pozítří v kostele - *se zájmem si prohlíží láhev* - a při vánoční slavnosti. To by bylo něco, zamořit kostel. To by celé události dalo patřičný šmrnc. Škoda jen, že do toho kostela budu muset jít osobně. No co, aspoň uvidím přímo na místě, jestli vetešník nelhal.

**Čtvrté jednání.**

*V kostele při dětské vánoční slavnosti.*

*Vypravěč:* Toho nedělního rána šel Jack poprvé v životě do kostela. Těšil se na účinek vetešníkova zázraku.

*Jack:* Ach né, všechna místa jsou obsazená. Vidím dobře? Jen vedle té potvory Dixonové (*stará, nepříjemná slečna, která strká nos co věcí, po kterých jí nic není*) je místo.… No co, alespoň bude první na řadě, kdo pocítí účinek mé tajné zbraně. *Jde a posadí se k ní. Dixonová se od něho odtáhne.*

*Pan Jarvis:* Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Vítám vás všechny na vánoční slavnosti, kterou jsme připravili s dětmi z našeho sboru. A protože jsou děti již celé nažhavené, předávám slovo těm nejmenším.

Vypravěč: Jack s napětím sledoval program, který se mu vůbec nezdál nudným. A pak, přestože měl smradlavou bombu neustále v ruce, se rozhodl, že ji tentokrát nepoužije. To jim nemůžu zkazit, říkal si. Je mně tady přece docela dobře.

V té chvíli se však stalo něco hrozného. Slečně Dixonové se zdálo, že se Jack na své židli stále vrtí, a proto jej šťouchla loktem. Jack se lekl, pustil drahocennou láhev na zem a kolem se začal šířit ohavný zápach. Lidé začali vytahovat kapesníky, kašlali a kýchali a nakonec z kostela vybíhali ven.

*Dixonová:* No to je skandál! Kam ta dnešní mládež spěje? Dnes bomba v kostele a zítra nám budou chodit po hlavách. Když já jsem byla mladá… *(mávne rukou)* A za všecko může ten spratek od Jarvisů. Počkej, ty si to slízneš…

**Páté jednání.**

Vypravěč: Smutný Jack bloumá ulicemi. V duchu si promítá všechno, co se událo v posledních okamžicích. Za všechno může ta Dixonová. On přece nechtěl v kostele použít smradlavou bombu.

Smutný Jack bloumá ulicemi.

Jack: To je teda spravedlnost! Nic jsem neudělal a všichni jsou proti mně. Proč mě jen nikdo nemá rád? Co jsem komu udělal? Kdyby byl nějaký bůh, určitě by mi pomohl. Co si jen počnu… Všem jim to pořádně spočítám! Do smrti nezapomenou, kdo to je Jack Johnson.

*Stará paní Pottsová vyhlíží z okna,volá:*

Haló! Mladý muži! Přišli prosím nahoru! Já nemohu sejít se schodů a potřebuji nutně s něčím pomoci.

*Jack vchází. Zůstává bez překvapeně stát. Rozhlíží se. Místnost je zařízena ve stylu konce 19. století, po chvíli:*

Dobrý den…

*Pottsová přichází k němu a tiskne mu oběma rukama pravou ruku:*

Uctivý dobrý den mladý muži! Uctivý dobrý den. To jsem ráda, že se obtěžovali vyjít nahoru. To jsem ráda. Jaké je jejich ctěné jméno?

*Jack mluví nahlas, jako se starými lidmi, kteří nedoslýchají:*

Jack Johnson, bydlím u Jarvisových.

*Pottsová (dobře si ho prohlíží):*

Nu slyšela jsem už leccos… o tom výbuchu v kostele…

*Jack jí rozčileně skáče do řeči:*

Ta drbna Dixonová! To ona roznáší po celém Longfieldu, že jsem tu petardu odpálil v kostele já. Ale to není vůbec žádná pravda! Byla to nešťastná náhoda.… Vlastně za to může ona. …Ale nepřizná se. Hodí se jí, abych tím nejhorším byl právě já.

*Pottsová:* Však my dobře víme, co je ta ženská zač! Ta sjede každého od hlavy k patě. Na nikom nenechá niť suchou! Pánbíček jí to jedou spočítá. Netrápí se. Zapomenou na ni.

*Jack:* To nebude tak snadné. Ale pokusím se. A co jste to vlastně potřebovala?

*Pottsová:* Byli by tak laskavi a došli mi něco koupit do obchodu? Vědí, mně bylo letos zjara dvaadevadesát. Těžko se mi chodí po schodech. Budu jim velmi vděčna, když mi pomohou. Nechci to zadarmo. Mám sice jen malou penzičku, ale vždycky se dá něco ušetřit.

*Jack:* Ale jo. Skočím vám do toho obchodu třeba hned. Co všechno potřebujete koupit?

A když budete chtít, budu vám sem chodit  pomáhat. Aspoň nebudu tak sám a udělám něco užitečného.

*Pottsová:* Tomu budu velmi ráda. Opravdu, věří mi.

*Pottsová vstává vytahuje starobylou koženou nákupní tašku, vkládá do ní dvě prázdné láhve a dává Jackovi do ruky peněženku, tiskne mu oběma rukama ruku s peněženkou:*

Já jim důvěřuji mladý muži. Znají cestu? Půjdou naší ulicí dolů směrem k náměstí a tam vlevo *(ukazuje rukou doleva)* před náměstím najdou obchod drogistickým zbožím. Tam jim načepují petrolej do lahví. Budou si to pamatovat?

*Jack vybíhá ze dveří :* Jasně. Hned jsem zpátky!

*Odchází.*

*Pottsová chodí po místnosti otevírá různé skříňky, něco hledá:*

Já jsem tu přece někde měla lahvičku s petrolejem do hřbitovní lampičky. *(Nachází malou lahvičku)* Vida, zde je! Nebo že by to byl benzin na čištění skvrn? *čichá k lahvičce- pokračuje dle vypravěče.*

*Vypravěč:* Paní Pottsová přišla ke kamnům, třesoucíma rukama nalila benzín na papír a vložila jej do kamen pod dříví. Pak zapálila sirku a hodila ji dovnitř. Víc už si stará žena nepamatovala. Z kamen se vyvalil ohnivý plamen a začal stravovat všechno, co mu stálo v cestě.

*(Pottsová vykřikne, sesune se na podlahu a upadne do bezvědomí*)

A kdo ví, jak by to s ní dopadlo, kdyby kolem nešel plukovník White.

**Šesté jednání.**

Vypravěč: Důležitý svědek požáru, plukovník White, byl pozván svou dobrou známou komisařkou Ransonovou, aby jí pomohl s vyšetřováním.

*Na policejní stanici. Za hlavním stolem sedí komisař Ransonová, za stolkem s psacím strojem sedí strážmistr Scott, čepici v týle a s viditelným úsilím zapisuje — datluje. Jako svědci jsou přítomni Dixonová a plukovník White. Jack je v cele předběžného zadržení, očekáváni jsou Lewis s Parkerovou.*

*Komisař Ransonová se obrací k Dixonové, která sedí na opačné straně stolu:*

Tak si to ještě jednou shrneme. Vy jste, slečno Dixonová, vypověděla, že jste byla při tom, když Jack nakupoval v drogerii benzín a potom...

*Dixonová skáče mu do řeči:*

Potom jsem vám hned telefonovala. Mně byl ten syčák podezřelý hned, co se objevil v Longfieldu. *(Významně)* Mám svoje informace, paní komisařko! Letos už jeho přičiněním vyhořela škola a shořely tři stohy slámy. A určitě to nebude všechno…

*Komisař Ransonová vytahuje z pod stolu tašku a staví na stůl lahve s petrolejem:*

Slečno Dixonová. Tady v těch lahvích není benzín, ale petrolej. Jak mi to vysvětlíte?

*Plukovník White:*  Můžete nám popsat, kde jste v té době byla? Pokud si vzpomínám, není na té ulici žádný telefonní automat, ze kterého byste mohla zatelefonovat.

Nebyla jste „náhodou“ v restauraci naproti?

*Dixonová:* To je přece úplně jedno.

*Strážmistr Scott:* Tak úplně jedno to tedy není! Mám tady někde… (*hrabe se v kapsách a vytahuj různé podivné předměty a nakonec zmuchlaný papír*) účet… hm… skotská s ledem, 2 deci bílého vína… to bych do Vás ani neřekl. To už jste měla docela slušnou opičku, ne?

*Dixonová:* Co si to dovolujete ke starší osobě, mladíku. To já ve vašem…

*Plukovník White ji přerušuje:*

Zastavte! Takto se nikam nedostaneme.

Slečno Dixonová, můžete mi pravdivě odpovědět alespoň na jednu otázku? Odkud jste telefonovala?

*Dixonová:* Vždyť vám to říkám, paní komisařko, celou dobu. Je přece jedno, odkud jsem volala. Lidé na ulici říkali…

*Strážmistr Scott ji přerušuje:* Aha, tak je to! No, aspoň se nemusíte bát, že přijdete o pověst největší drbny ve městě.

*Dixonová vybuchne:* No to je skandál! Takhle longfieldská policie jedná s občany, kterým není lhostejné, že se po ulicích potloukají kriminální živly. Buďte ujištěna „paní komisařko“, že se o tom dozví vaši nadřízení *(vyskakuje ze židle, uraženě odchází, ve dveřích se ještě otáčí).* Nemyslete si, já to tak nenechám. Poženu to až na ministerstvo! *(Prásknutí dveřmi)*

*Plukovník White:* Sláva! Konečně máme tu babu z krku!

*Komisař Ransonová*: No, neradujte se předčasně. Ta Dixonová je schopná všeho.

Ale pokračujme. Strážmistře, zapisujte:

…v průběhu vyšetřování se zjistilo, že podezřelý Jack Johnson… Máte to Scotte?

*Strážmistr Scott:* Ještě ne, paní komisařko. *(diktuje si pro sebe nahlas)* …vy- še- třo- vá- ní… *(něco hledá).* Tady není „ř“!

*Komisař Ransonová:* Pořádně se podívejte, Scotte! S takovou tu ztvrdneme do rána! *(Zvoní telefon, komisař zvedá sluchátko)* U telefonu Ransonová… Ano?… Cože jste říkal doktore?... Už se probudila... Patnáct minut bude stačit… Tak já tam někoho pošlu… Nashle.

*Komisař Ransonová ke Scottovi:* Kde jsme to skončili strážmistře?

*Strážmistr Scott:* …zjistilo, že podezřelý John Johnson…

*Komisař Ransonová:* Jaký John Johnson! Prosím vás, vyhoďte ten papír. *(Scott vytrhává papír ze stroje mačká ho do koule a hází do koše, kolem koše a v koši je papírových koulí několik)*

Jeďte rychle do nemocnice. Pottsová se probudila z bezvědomí a vy ji šetrně vyslechnete. Šetrně, jasné?

*Strážmistr Scott:* Bez obav, šéfko!

*Komisař Ransonová:* Povolili nám patnáct minut.Hned z nemocnice mi zavoláte, co jste zjistil.

*(vstává a volá za odcházejícím strážmistrem)* Lékařskou zprávu mi doručíte osobně!

*Strážmistr Scott:*  Ano, paní. Ale, co když…

*Komisař Ransonová ukáže přísně ukazováčkem na dveře!*

*Komisař Ransonová k plukovníku Whitovi:*

Mně se to celé nezdá. Proč by ten kluk kupoval ještě petrolej, když se předtím pokusil založit oheň benzínem?

*Plukovník White:* Já nevím, potkal jsem ho asi 400 metrů od domu, jak běží směrem do města. Vůbec mě nenapadlo, že byl u ní. Kdybych si nevšiml toho kouře, kdo ví, jak by to dopadlo… A vlastně: Proč ses ho nezeptala, jak to doopravdy bylo?

*Komisař Ransonová:* Ptala jsem se. Mlčí. Asi jsme ho neměli zavírat do cely. Počkáme až přijdou Jarvisovi, snad bude sdílnější. Lewis s Parkerovou přijedou také. Jo a ještě mají vypovídat hasiči. To jsem zvědava, koho „naše informační centrála“ Dixonová ještě zalarmovala.

*(zvoní telefon, komisař ho zvedá)* Ransonová… Sama? Víte to určitě?... Díky, Scotte! *(Zavěsí sluchátko.)*

To mě podrž! Pottsová konečně přišla k sobě. A ten barák si málem podpálila sama. Nalila si do kamen místo petroleje benzín… *(kroutí hlavou)*

*Zabouchání na dveře a bez čekání na „dále“ vpadne dovnitř bez pozdravu paní Jarvisová, hrne se k Ransonovi a za ní celá rodina.*

*Jarvisová:* Co se stalo paní komisařko? Někdo nám telefonoval, že Jack provedl něco strašného a je u vás na policii.

*Komisař Ransonová:* Uklidněte se, paní Jarvisová! Nikomu nic neprovedl, za chvíli tady bude… *(vybíhá z místnosti, nechává za sebou otevřené dveře)*

*Plukovník White:* Jedná se o omyl a nedorozumění, paní Jarvisová. Byl na návštěvě u paní Pottsové a ona ho požádala, aby jí pomohl s nákupem…

*Dupot, do dveří vcházejí Lewis s Parkerovou, Lewis si čistí ruce kapesníčkem, poté si otře čelo, udělá si čmouhu.*

*Lewis:* Dobrý večer vespolek! Co se tady děje, snad Longfieldská policie nepořádá Den otevřených dveří?

*Parkerová:* Volala nám Dixonová, podle cinkotu sklenic bych řekla, že to bylo z pěkné putyky, ať prý se přijedeme podívat do Longfieldu na policii. *(Rozhlíží se)* Kde je vůbec komisař Ransonová? A co tady děláte vy plukovníku?

*Komisař Ransonová se vrací s Jackem:*

Tak tady máme našeho Jacka. Jacku, zachoval ses jako správný chlap. *(poplácá ho po rameni)* Všichni jsme se v tobě zmýlili. Dali jsme na řeči, které o tobě kolují… A zatím jsi fajn kluk.

Jménem celého longfieldského policejního sboru se ti omlouvám.

Pro dnešek končíme! Uf…Byl to perný den.

**Sedmé jednání.**

*Vypravěč:* A jsme v samotném závěru našeho příběhu. Rodina Jarvisova sedí u vánočního stromu. Co myslíte, o čem bude řeč?

*Rodina Jarvisových sedí kolem vánočního stromečku pod kterým jsou dárky.*

*Pan Jarvis:* Pán Bůh Marii a Josefovi zaslíbil, že se jim narodí syn. Nemělo to být obyčejné dítě. Měl to být Spasitel, Zachránce, na kterého věřící v Izraeli čekali velmi dlouho. Vkládali v něj své naděje. Snad je zbaví nenáviděných Římanů a budou moci žít svobodně.

*Paní Jarvisová:* Když přišel Josef s Marií do Betléma, asi bychom čekali, že je budou vítat a předcházet se, kdo je ubytuje. Ale opak byl pravdou. Nikde pro ně nebylo místo, každý se na něco vymlouval.

A přesto, že se Ježíš narodil ve chlévě, je to právě on, kdo nás může zachránit z našich hříchů a vzít nás s sebou do svého věčného nebeského království.

##### Jack sbírá odvahu, je vidět, že by něco chtěl říct

Já vím, jaké to je, když vám zavírají dveře před nosem. Mockrát jsem to zažil. Všichni se usmívají, lichotí, ale když uděláte průšvih, každý se na vás vykašle. Jsem rád, Jarvisovi, že jste mě neposlali zpátky a vydrželi to se mnou až doteď.

*Paní Jarvisová se usmívá:*  Jacku, to jsi řekl moc pěkně! Víš, nebylo to s tebou snadné, ale ani Pán Bůh to s námi lidmi snadné nemá. Proto se máme snažit, abychom druhé milovali takové, jací jsou. Když to Bůh nevzdal s námi, nesmíme to vzdávat ani my. Každý máme své chyby, nikdo z nás není dokonalý.

*Janie:* Mamííí, už jste Jackovi řekli tu novinu?

*Jack radostně:* Novinu? Co to je?

##### Petr Počkej, táto, já ti podám ten dopis. BRÁCHO, je dobře, že sedíš, aby to s tebou nepraštilo! Přisedne si k Jackovi a poplácá ho po zádech.

##### 

*Jarvis:* Když už je to venku, musím ti to říct. *(Petr mu podává dopis)* Dnes přišel od paní Parkerové důležitý dopis, který podepsal i pan Lewis.

Jacku, chtěl by ses jmenovat Jarvis? Moc bych si přál, aby ses stal mým synem.

Rodina odchází, Jack zůstává sám.

Nejdřív koktavě a nesměle.

Bože, ty ses postaral, že mě Jarvisova rodina nevyhodila. Děkuju. *Po chvilce.* Bože, chtěl bych být… chtěl bych, abys byl taky mým otcem. Prosím tě, odpusť mi, že jsem byl takový všivák a lump. Díky Ježíši, že jsi přišel i pro mě­ a že mi chceš pomoct, abych se změnil.

*S rozzářeným obličejem:*

Brzy budu Jarvis, ale Boží dítě jsem už teď.

*Doslov:* Milí přátelé, shlédli jsme příběh Jacka Johnsona. Příběh, který nás upozorňuje, kolik lidí- mladých i starých, je mezi námi opuštěných a osamělých. Kolik je lidí, kteří se cítí naprosto sami a zbyteční.

Ten příběh nás vede k zamyšlení. Ptejme se: co děláme pro tyto lidi? Záleží nám na nich? Anebo jsem slepí, zavíráme oči a nechceme vidět je, ani jejich potřeby?

Co jste snad i z předvedeného děje mohli pochopit, byl osobitý přístup manželů Jarvisových k dospívajícímu, protivnému Jackovi.

Jacka bezpodmínečně milovali i tehdy, když provedl hroznou věc. Nikdy mu nenadávali. Nebili jej, nekřičeli na něj.

To všechno spolu s jejich nepředstíranou vírou nakonec umíněného a zakomplexovaného Jacka přesvědčilo o jejich upřímné lásce k němu.

Možná jste se každý někdy v životě cítili tak, jako Jack. Nikdo vám nerozuměl, neměl pro vás pochopení a vy jste všechno viděli jen černě.

O Vánocích si připomínáme narození Božího Syna. Ježíše Kristus přišel do tohoto světa sice jako malé dítě, ale přesto jako Spasitel- Zachránce.

On na golgatském kříži, obětoval sama sebe za nás, aby z nás sňal břemeno našich hříchů, starostí i předsudků.

On přišel proto, aby nás adoptoval za Boží děti. A to je pro nás velkou výzvou jako pro Jacka stát se Jarvisem.

Boží láska k nám je opravdová a upřímná. Záleží jen na každém z nás, jak s ní naloží.