**PUTOVÁNÍ TEMNÉHO PTÁKA**

Pro děti sboru ČCE v Praze 4 - Nuslích napsala Eva Černá

Prolog: *(při prologu postupně nastupují jednotlivé postavy na jeviště)*

Milé sestry a milí bratři, že hrajem divadlo, k Vánocům patří.

Budeme zpívat, budeme hrát, někteří možná i tancovat.

Adam a Eva v ráji si žili, pod Boží ochranou v bezpečí byli.

Had, tenhle dareba, k hříchu je svedl a pak ten páreček ovoce snědl.

Zlo v tomto světě tak poprvé jásá, jakpak se člověku vzdaluje spása.

Noe si na kopci svou archu staví, a tihle dva, tak ti se posmívají.

Však na ně Hospodin, potopu seslal, jen archu bezpečně po vlnách poslal.

K arše se vrací holubice bílá, ratolest v zobáčku radostně třímá.

Duha pak na nebi zvěstuje všem, že každý člověk je zachráněn.

Vánoční příběh ten být nemůže, bez ovcí, vlka a pastýře.

Ztracenou ovečku už vlk v drápech měl, pastýř ho z ohrady vyhnal hned ven.

Herodes s manželkou na plese slaví, Salome tančí a král jí chválí.

„Na co mi ukážeš, to já ti dám.“ „Chci hlavu na míse, než skončí bál!“

Anděl pak v Betlémě zvěstuje všem, Ježíš se narodil, zachrání zem.

Snad v každém příběhu zlo musí být, aby pak dobro mohlo zvítězit.

A v našem divadle, už je to tak, zlo představuje zlomyslný temný pták.

Tak už se dívejte, začneme hrát, můžete plakat nebo se smát.

Jenom nám právě teď slovo dejte, a pak nám na konci zatleskejte.

**Píseň:**

K svobodě je dlouhé putování, těžké bývá zvednout se a jít,

Tolik různých pout, tolik závor v cestě brání, jen sám Bůh je umí rozlomit.

**Temný pták:** Svoboda? Jaké putování za svobodou? Co to tu zpíváte za nesmysly! O svobodě druhých tu rozhoduji já! Dělám si, co chci! Lítám si, kde chci, škodím, komu chci! Šířím temnotu, zlobu a zkázu. Někde jen pozoruji, jinde trochu popostrčím. Jen se podívejte, jak to všechno začalo:

*Adam a Eva se procházejí po ráji.*

**Adam:** Tady je tak krásně, viď Evičko. Teplo, slunce, spousta dobrého jídla. Nikdo se nemá lépe než my dva.

**Eva:** Jestli to není tím, že nikdo jiný tu není a ani neexistuje.

*Zpoza stromu  vykukuje had a spokojeně se usmívá.*

**Adam:** Ale Evi, co to povídáš. Pán Bůh nás má rád, stará se o nás. Jsme tu v bezpečí.

**Eva:** Když já nevím, cítím se taková nevyužitá. Takové to je prostě divné.

**Had:** Madam má pravdu. Jste tady zbytečně nevyužití. Hospodin vám spoustu věcí zamlčuje. Kdybyste dovolili…

**Adam:** Jdi pryč! Chceš nás postavit proti Hospodinu?

**Eva:** *přerušuje Adama:* Počkej, ale mě to zajímá!

**Had:** Madam je bystrá žena. Pojďte se mnou. Vidíte tady ten strom? Když si z něj utrhnete…

**Adam:** Ale to nesmíme! To je strom poznání dobrého a zlého. Pán nám to zakázal, kdybychom z něj pojedli, propadli bychom smrti.

**Had:** Ale teď tu Bůh přeci není. Neuvidí vás. Myslete na to, co všechno byste mohli potom dokázat.

**Eva:** To je pravda. Hospodin tu teď není…

**Adam:** Myslíš, Evičko? Tak já to tedy zkusím. *Trhá ze stromu ovoce a zakusuje se do něj. Had si spokojeně mne ruce a odchází z jeviště. Ozve se zahřmění a Adam s Evou utíkají pryč.*

**Temný pták:** Viděli jste to! Dobře zahráno! Tak se to dělá! Tudy se na lidi musí. Slibte jim moc a prachy a na cestě do pekla si málem zakopnou o vlastní nohu.

**Píseň: Svítá 79, jen refrén**

Hříchy tvý, tě jednou doženou, zkoušíš spálit mosty za sebou,

Všechno zlý v duši dál si vláčíš tmou. Hříchy tvý tě jednou doženou.

**Temný pták:** Tak je to správně, tak to má být. Hřích a temnota vládnou v srdcích lidí. Však už se na to ani ten nahoře nemohl dívat a rozhodl se, že ty bezbožníky všechny utopí. *Dívá se dolů ze stromu.* Ale co to je? To snad ne! Fuj! Milosrdenství, záchrana, spása! To snad nemůže vyjít. Na to mu přeci ten Noe neskočí!

*Noe sedí na stoličce a buší kladivem do kusu dřeva.*

**Posměváček 1:** Noe, co to děláš?

**Noe:** Stavím loď, archu.

**Posměváček 2:** Cože? Loď? A tady na kopci?

**Noe:** Ano, Hospodin ke mně promluvil a nařídil mi to.

**Posměváček 1:** No to mě podrž! K Noemu mluví Bůh a on si staví lodě po kopcích! Já se smíchy neudržím!

**Posměváček 2:** Mě to moc k smíchu nepřijde. Je to spíš divné. Proč chce Bůh, abys stavěl loď zrovna tady na kopci? Vždyť je to nesmysl.

**Noe:** Není. Přijde potopa a zaplaví celý svět. Mám naložit svou rodinu a pár od všech čistých zvířat.

**Posměváček 1:** Cože? V čem si jako lepší než my? Proč by se měla zachránit zrovna tvoje rodina a my ne?

**Posměváček 2:** Ty mu ty báchorky věříš? Vždyť je to hloupost! Nech ho blázna, ať si tu buší do dřeva a raději půjdeme do hospody. Říkal hospodský, že bude dnes narážet nový sud piva. *Odcházejí*

**Temný pták:** Vidíte to? Ty lidi si o to říkají sami! To byla koupel, panečku! Ještěže mám křídla. Jen s tou archou budu muset něco dělat! Cože? Co to vidím?

*Přilétá holubice a drží v ruce zelenou ratolest, uvidí temného ptáka a lekne se.*

**Temný pták:** Co si myslíš, že děláš? Kam to letíš?

**Holubice:** Letím Noemu zvěstovat Boží odpuštění. Podívej, na obloze je duha. Vody opadávají. Bůh už nikdy nesešle na zemi takovou potopu.

**Temný pták:** Že by ten nahoře byl tak naivní? Napravení lidi? Odpuštění? Být tebou tak se na místě otočím a letím zpátky, odkud jsi přišla.

**Holubice:** To není pravda. Mezi lidmi je i mnoho dobrého! Já splním své poslání.

**Temný pták:**  Cože, dobro? A v lidech?

**Holubice:** Jdi pryč ty temný ptáku! Nedokážeš vidět nic než zlobu! Lidé mohou být i hodní, láskyplní a umí pečovat o druhé. Dívej se, ty obludo!

**Píseň: Svítá 198, pouze refrén**

Na pastvách zelených pasme se, jak se na ovce sluší

a když vlk ovečku odnese, buďme němí a hluší.

*Pastýř žene stádo přes jeviště, ovečky cinkají zvonečky.*

**Pastýř:** Tak ovečky, jdeme. Pohyb. Do ovčince je daleko a už se stmívá. Za chvíli bude tma a začnou tu obcházet vlci.

*Jedna z ovcí se zdrží za stádem a schoulí se do klubíčka pod stromem.*

**Pastýř**: *zahání stádo z jeviště a počítá*: Jedna, dvě, tři… To jsem blázen, jedna ovečka mi chybí. Tak ještě jednou. Jedna, dvě… *do ztracena*.

**Ztracená ovečka:** Já nešťastná, co budu dělat? To jsem si myslela, že si pochutnám na šťavnaté travičce a možná mi spadne i jablíčko. A zatím jsem se ztratila.

*Zpoza jeviště se ozve zavytí.*

**Ztracená ovečka:** Vlk! Pomóc, co si počnu! Kdyby se tak pro mě pastýř vrátil.

**Vlk:** Ale copak to tu máme. Takové šťavnaté sousto.

**Ztracená ovečka:** Dobrý večer pane vlku. Že dneska nemáte hlad? Já stejně nejsem chutná.

**Vlk:** Voníš báječně, už se mi sliny sbíhají, dnes jsem ještě nevečeřel. *A chystá se ke skoku.*

**Pastýř:** Necháš ji! Okamžitě zmiz, ty darebo. *Žene vlka pryč z jeviště a bere ovečku do náruče.*

**Ovečka:** Ještě že si mě našel a přišel pro mě včas.

**Píseň: BTS 35**

Ježíši Kriste, Pastýři náš. My, tvoje ovečky, známe tvůj hlas,

kterým nás voláš, za sebou teď. Prosíme, po celý život nás veď.

Zvonky tvých oveček tebe chválí, nebeský Pastýři a náš králi.

**Holubice**: Tak to vidíš. Zachránil ji. Pastýř se vrátil pro ztracenou ovečku, i když byla tma a zima a mohl klidně zůstat doma v teple.

**Temný pták**: Co sem taháš nový zákon? To je podraz! To jsme si nedomluvili. Ale dobře. Když jinak nedáš. Já ti ukážu, že i tam je dost krutosti a zloby. Podívej.

**Herodiada:** To máme dneska krásný večer! Jen ten Jan Křtitel mi pořád nejde z hlavy. Jak si vůbec může dovolit napadat tvůj královský majestát.

**Herodes:** Nedělej si s tím starosti, má královno. Jan je v base a bude tam sedět ještě dlouho.

**Herodiada:** Ty máš měkké srdce, můj králi. Já to znám, rádci tě za chvíli umluví.

**Herodes:** Cože? To mluvíš o mně? Já a měkké srdce? Má drahá, mé jméno je synonymem krutosti! Můj jmenovec nechal povraždit všechny děti v Betlémě a já nezůstanu pozadu.

**Herodiada:** Jistě, můj králi. To nepochybně. Jen aby ti někdo nepošeptal do ucha, že pro slova ještě nikdo nezemřel…

**Herodes:** To jsi opravdu tak naivní, ženo? Ty si opravdu myslíš, že pro slova lidé neumírají?

*Přichází Salome.*

**Salome:** Mohu ti zatančit, můj králi? Jistě ti to zlepší náladu.

*Herodes jí pokyne a Salome tančí. Herodes i Herodiada tleskají, Salome se klaní.*

**Herodes:** Krásné, nádherné, na co ukážeš, to ti dám.

**Salome:** Mami, poraď mi. Co mám chtít. Vždyť vlastně mám vše, nač pomyslím.

**Herodiada:** Dcero, požádej krále, aby nechal popravit Jana Křtitele.

**Salome:** Cože? Proč? Čím ti ublížil?

**Herodiada:** Urazil mě! Kázal proti mně i králi. To si žádný muž nesmí dovolit. Běž a řekni králi, chci hlavu Jana Křtitele. Ještě dnes! On musí splnit svůj slib.

**Salome:** Jak si přeješ, matko. *Otáčí se ke králi:* Chci hlavu Jana Křtitele. Ať mi ji přinesou na míse, než skončí tento ples.

**Herodes:** Jak si přeješ, máš můj slib. Popravte Jana Křtitele a jeho hlavu doneste mé dceři.

**Temný pták:** Viděla si to? Já tě poženu i s tím dobrem! Kdepak, lidi a dobro. To je jen tak na chvíli, aby se neřeklo. Ale běda, když jim někdo zkříží cestu. To hned neznají bratra a hlavy se nosí na mísách.

**Holubice:** Ty chudáčku. Jak ty se mýlíš! Každý člověk má v sobě dobro i zlo! Všichni s tím musí bojovat.

**Temný pták**: Jasně a to zlo většinou převáží. Jen si přečti Bibli. Samé boje, samé vraždění, samé věznění, neposlušnost a o smilstvu se raději ani nezmiňuji. Však bych se nedivil, kdyby je ten nahoře zase jednou vykoupal. A tentokrát žádné lodě na kopcích!

**Holubice:** Ty jsi snad neposlouchal! Nebo jsi nic nepochopil. Hospodin přeci lidem odpouští jejich provinění. Tak se přeci dívej!

**Píseň: BTS 66**

Kampak to spěcháte pastýřové? Co je to za hvězdu v noci tmavé?

My jdeme k Betlému, k děťátku malému, jdeme mu zazpívat písně nové.

Kdo vám to oznámil v noční chvíli, že jste i s ovcemi vyrazili?

Zpívali andělé na nebi vesele, že se nám narodil Ježíš milý.

Kdo vám to oznámil, povězte nám. Proč všichni dary mu nesete tam?

To dítě Boží syn, přišel nás z našich vin. Vykoupit, zachránit - on je náš král!

*Pastýři a stádo ovcí leží na jevišti. Přichází anděl:*

**Anděl:** Radujte se. Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

*Pastýři i ovečky se probouzejí a protírají si oči.*

**Pastýř:** Co se to děje? Je světlo jako ve dne! A támhle nad sousední stájí vyšla veliká hvězda. A všichni klečí okolo jeslí s malým dítětem. Dokonce i ten protivnej vlk, co mi pořád chce ukrást moje ovečky. Musíme se tam jít hned podívat. Pojďte ovečky moje.

**Ovečky:** Hvězdičko betlémská, rozsviť se zas, ať k jeslím vede nás, tvá zář a jas.

**Ovečky:** Dokud tam nedojdem, jasně se třpyť, hvězdičko betlémská, na cestu sviť.

**Ovečky:** Hvězdičko betlémská, doveď nás tam, kde dal Bůh v jesličkách spasení nám.

**Ovečky:** Tam se chcem poklonit, poděkovat. Hvězdičko betlémská, tam zůstaň stát.

**Ovečky:** Hvězdičko betlémská, nesmíš jen stát, na cestu před námi musíš se dát.

**Ovečky:** K děťátku v jesličkách všecky nás veď, hvězdičko betlémská, před námi leť.

**Ovečky:** Hvězdičko betlémská tu je náš cíl, zde nám Bůh do jeslí, spásu vložil.

**Ovečky:** Ty jsi nás dovedla, děkujeme. A tady hvězdičko, zůstaneme.

**Beránek:** Já malý beránek, přidám svůj hlas, Ježíš se narodil, zvěstujem zas.

**Vlk:** Nikdy bych tomu nevěřil, že vlk s Beránkem si bude hrát a králem bude dítě.

**Holubice:** Vidíš a tak dal Bůh svého jediného syna, aby člověk nezahynul, ale žil navěky.

**Temný pták**: Cože? Ježíš? Se narodil? Syn Boží? V Betlémě? Světlo, které proniká temnotou? Ale to je mocnější, než já? Co budu dělat? Kam se schovám? Jsem pokořen, jsem poražen a zůstal jsem sám!

*Temný pták se schoulí na podlahu a hlavu schová pod křídly.*

**Píseň: BTS 67**

Syn Boží se nám narodil a nás hříšné vysvobodil. Vítej, Pane, vítej.

Dítě narozené, krásné, jako slunce čisté, jasné. Vítej, Pane, vítej.

Andělé nám dali radu, abychom mu vzdali chválu. Vítej, Pane, vítej.

Protož i my se radujme, s anděly jemu zpívejme. Vítej, Pane, vítej.

**Postavy a obsazení:**

**Temný pták:**

**Holubice:**

**Eva:**

**Adam:**

**Had:**

**Noe:**

**Posměváček 1:**

**Posměváček 2:**

**Herodes:**

**Herodiada:**

**Salome:**

**Anděl:**

**Pastýř:**

**Ztracená ovečka:**

**Vlk:**

**Beránek:**

**Ovečky:**