**Divadlo „Zloděj“ podle povídky Ivana Renče**

**SCÉNA 1:**

*Tržiště naznačené stánky apod. Lidé prochází, pantomimicky se baví.*

*Disma zametá tržiště (na scéně, pod židlemi, mezi lidmi). Povídá si pro sebe:*

**Disma:** To je zas nepořádek, lidi jsou prasata. No ale aspoň nějaká práce. *(otočí se na někoho v hledišti)* Něco vám řeknu, měl jsem v práci průšvih. Shořel barák, co jsme stavěli. Vůbec jsem za to nemohl. Ale nikoho to nezajímalo. Vyhodili mě, a tak jsem skončil na ulici. A to jsem býval fakt šikovný tesař. *(Zametá)*

Kdo to sem jde? *(cloní si oči)* Vypadají jako pěkní boháči!

*(Přicházejí mudrcové, nesou dary)*

**Člověk Adrian:** Kam asi jdou, půjdeme s nima!

**Člověk Bartoloměj** *(ukazuje)*: Jdou k tomu chlívu.

*Mudrci dojdou k jeslím, předávají dary (v našem případě jen projdou do bočních dveří)*

***Disma, Adrian, Bartoloměj, Sára*** *se tlačí za mudrci u dveří, strkají se:* Netlačte se! Rozejděte se! Neshlukujte se! Já taky chci vidět! Já nic nevidím..

*Mudrci odcházejí stejnou cestou...*

*Lidé z trhu, vracejí se (zústávají na scéně):*

**Adrian:** Prý je to obyčejný tesař, ale kdo ví, odkud sem přitáhl! Cizince tu nechceme!

**Bartoloměj:** Tesař, jo? Nemá s sebou žádné nářadí! A bude nám brát práci! Copak nemáme svoje tesaře?

**Sára:** Byli na cestách a narodilo se jim dítě, proto tu zůstali!

**Adrian:** Obyčejný tesař a dostal tolik zlata, není to divný?

**Sára:** Možná to nebude obyčejný tesař. Nebo bude zvláštní to dítě!

*Krčí rameny. Rozcházejí se…*

*Zůstává* ***Disma*** *s koštětem:* Obyčejný tesař a dostal tolik zlata? Copak já nejsem taky tesař?! Mně nikdo nic nedá, to je nespravedlnost! *(odchází)*

(muzika)

**SCÉNA 2** Josef a Marie, nákup osla

**Josef** *(k Marii, na kraji scény)****:*** Půjdu, a koupím oslíka. Bude nám určitě užitečný, zahřeje nás, unese náklad nebo se dá osedlat. *(bere peníze z truhličky)*

*------*

*Josef jde „na trh“, vybírá, mezi diváky, doprovází ho Jišmael:*

**Jišmael:** Podívej, jsou to krásná zvířata, rač si vybrat! Podívej, tenhle!

**Josef:** Pěkná srst… a tady zase roztomilé uši… kopyta zdravá… ty jsi takový malý.. a ty vypadáš unaveně… *(dojde k oslíkovi, sedícímu mezi diváky):* Ty se mi líbíš! Tebe si vezmu.

**Jišmael:** Je skutečně krásný, stojí dvě zlatky!

**Josef** (podává mu peníze)**:** Dobře, tady je máš!

**Jišmael**: Počkej, ty nebudeš smlouvat? Měls říct, že dáš jen jednu zlatku. A já bych se hádal, že stojí víc. Smlouvání je zábava.

**Josef:** Osel se mi líbí, dám ti dvě zlatky.

**Jišmael:** Tak jak myslíš, plácneme si, já neprotestuju, dvě zlatky je pěkná cena. *Plácnou si.*

------

**Josef** vede oslíka k**Marii:** Podívej, koho ti vedu, to je krasavec, co?!

**Marie:** Ten je krásný. Pojmenujeme ho Heli. *(recituje a podává lupení)* Koukni se, Heli, tady máš zelí. - A Josef ti dojde pro trávu.

*Muzika..*

**SCÉNA 3** Noční návštěva…

*Noc. Josef a Marie se ukládají ke spánku (např. na židli), spí. Disma se plíží. Poskakuje, schovává se, až dojde k Josefovi a Marii.*

**Disma** *(hlasitým šeptem, k divákům)***:** Tesaři si musí pomáhat. Ostatní dary ať si klidně nechá tesař Josef, ale tohle zlato si vezme tesař Disma. A to dítě je malé, potřebuje mlíko, ne zlato. Zato Disma *(ukazuje na sebe)*, ten si s ním bude vědět rady…

*Plíží se k chlívku… Pomalu se natahuje po truhličce, bere ji do ruky, otáčí se a chce odejít:*

**Josef:** *(položí mu ruku na rameno)* Vítám tě, nač ten spěch, příteli!

**Disma**: *(vystrašeně, nejistě)* já.. no.. eeee…

**Josef** *(mile)*: Počkej, příteli, vem si tady ten pytel, ať se ti zlato lépe nese. Je to přece tvoje zlato, ne? Když si ho tak tiskneš v náručí.

*Drží stále Dismu za rameno, ten se chce vytratit.*

**Josef:** Počkej, příteli, ale ten poklad není celý. Patří k němu tenhle osel, kterého jsem z něj už koupil… Pojď sem, Heli!

*Oslík přibíhá.*

**Josef:** Vem si ho, vyčítal bych si, kdybych tě o něj ošidil. … Jmenuje se Heli*. (pouští Dismu)*

*Disma utíká se zlatem a osel za ním..*

*Muzika*

**SCÉNA 4** – Jak se zbavit osla

*Disma sedí, prohlíží si zálibně zlato (peníze a pak velký šperk). Oslík do něj žďuchne.*

**Disma:** Co ty tady chceš? Jdi si po svých a dej mi pokoj osle! *(popojde, osel za ním…)*

**Disma:** Dej mi pokoj, ještě mě prozradíš. … Počkej, však já se tě zbavím!

*(laskavě)* Pojď za mnou… (*jde a pak* *vyskočí na „zídku“ – židli..)* tááák, teď tady hezky čekej, oslíku… (*oslík si sedne a kouká na Dismu, jako pejsek)*

*K oslíkovi se plíží vlci.*

**Vlk1:** Hele, osel, bude večeře.

**Vlk2:** A jaká pěkná.

**Vlk1:** Jdem na něj.

**Vlk2:** Počkej… (čmuchá) … ale tak nějak divně voní..

**Vlk1:** Fakt. Voní po miminu. Fuj.

**Vlk2:** Fuj. Voní po Božím synu. A ten by nám určitě řekl, že nemáme nikoho zabíjet.

**Vlk1:** Ještě bychom museli žrát trávu jako ten osel. Radši zdrháme.

**Disma** *(udiveně)*: Co to? Vlci ho nechějí žrát?

Tak víš co? *(mazlivě k oslíkovi)* Pojď ke mně… pojď… *(nasazuje mu ohlávku)* Já tě prodám! Jdem do města..

Muzika…

**SCÉNA 5** – Na tržišti

*Disma jde po tržišti s oslem, který se trochu vzpouzí.*

**Adrian k Jišmaelovi:** Hele, není to ten osel, co jsi včera prodal tomu tesaři? Jak to, že ho vede Disma?

**Jišmael:** A co to má v tom pytli? Neměl by spíš zametat? Že on toho osla tesaři ukradl?!

**Bartoloměj:** Stráže, zavolejte stráže!

*Přibíhají stráž, berou mu pytel, kouká do něj:*

**Stráž:** No jasně, zlato. Je to zloděj! Pouta! *(poutá Dismu)*

**Adrian:** Osel i zlato patří tomu cizímu tesaři!

**Stráž:** Jdeme za ním.

Muzika

SCÉNA 6 – U Josefů…

*Stráž táhne Dismu, osla, lidé za nimi. Josef jim vychází vstříc, za ním Marie.*

**Stráž:** Pane, tady je tvůj oslík i zlato. Chytli jsme ho, zloděje!

**Josef:** Děkuji vám. Ale toho muže můžete propustit, ničeho zlého se proti mně nedopustil.

**Stráž**: Tak to by nešlo, za krádež musí být potrestán!

**Lidé (A+B)**: Ano! Trest!

**Josef:** Osel se mi zaběhl, asi ho našel. Ale to zlato mi nepatří

**Disma:** Co? Cože? *(kouká jako nechápavě)* Eee… No… No…

**Bartoloměj**: Co to je za blbost, vždyť jsme viděli, jak ho dostal od těch mudrců!

**Stráž:** Když se to tak vyřešilo, sundám ti pouta… *(sundává mu pouta, vrací zlato Dismovi)*

**Disma:** *bere zlato a dává ho Marii do rukou.* Tak ať to zlato patří tomu děťátku.

**Marie:** Dismo, víš co, obdaruj tím zlatem chudé lidi ve městě. My si necháme pro miminko jen pět zlatých mincí. Něco málo taky potřebovat budeme.

*Adrian a Bartoloměj a Sára jásají, že něco dostanou.*

**Josef*:*** *(vytáhne ještě z pokladu zlatý řetěz*): A tohle si nech ty, Dismo. Kup si za to nářadí a dřevo a vrať se k řemeslu. Určitě budeš zase dobrý tesař!

**Disma:** Děkuju. Bude ze mě nový člověk. A taky si koupím osla.

Obsazení

Disma (8 replik) -

*Tři mudrcové (snadná němá role) –*

Adrian (5replik) -

Bartoloměj (4repliky) -

Sára (2 repliky) –

Jišmael (5replik) -

Josef (12replik) -

Marie (2repliky) -

*Oslík (pantomimická, němá role) -*

Vlk 1 (4repliky) -

Vlk 2 (3repliky) -

Stráž (5replik) -