**Narozeniny**

*(Michal Kitta, 2015)*

*Osoby a obsazení:*

Samanta malá dospělá stará

Vanesa malá dospělá

Ronald malý dospělý starý

Kevin malý dospělý starý

Světlana malá dospělá stará

Peťka malý dospělý starý

Voloďa malý  dospělý starý

Noureddine malý dospělý starý

Hafida malá dospělá stará

Khalid malý dospělý starý

Terka

Bětka

Štěpánka

Josef

Marie

Anděl

*1. dějství – veřejné prostranství. Lavičky. Na scénu přicházejí děti.*

Samanta: Makejte, ať nepřijdeme pozdě!

Vanesa: Myslíte, že mu náš dárek udělá radost? *(Ukazuje divákům balíček.)*

Ronald: Myslím, že mu čelist zrovna nespadne. Kdo by byl odvázaný ze čtyřiašedesátijádrového iPhonu, když za týden vyleze stoosmadvacetijádrový Xiaomi?

Kevin: Já bych ho bral hned! My telefonujeme jen s kelímky a provázkem … *(Dá si k uchu kelímek s nití a nabídne druhý Samantě. Ta se rozesměje a odmítne.)*

Samanta: Nýmande! Že máš pro Donalda zase domácí zavařeninu?

Kevin: Borůvkovou …

všichni: Ha, ha, ha!

Kevin: Myslíte, že mi dovolí svést se na jeho motokáře?

Vanesa: Já si zamlouvám jeho koně!

Ronald: A já budu hodiny pařit na jeho 3D trenažéru!

Vanesa: Miluju Donaldovy narozeniny! Chtěla bych být jako on, chtěla bych jeho rodiče, chtěla bych jeho hračky! Ách! Pojďte, ještě jednou si přecvičíme gratulaci.

všichni: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, drahý Donalde, happy birthday to you!

*Na scénu přicházejí další děti. Mohou mít pionýrské šátky.*

Světlana: Ustupte, přichází výbor pro oslavu Alexejových narozenin!

Kevin: Kdo je to Alexej? Má také motokáru? Půjdu slavit s vámi!

Peťka: Ho, ho! Alexej je bohatýr, sokolík náš jasný! Přepere mnohem těžší děti!

Voloďa: A jak se umí potápět! A létá v kluzáku! Taky má svaly a chodí v létě do půl těla!

Kevin: *(Sahá si na svaly.)* Táta říká, že já mám jen omáčku.

Světlana: Alexej je předseda naší třídy. Změnili jsme kvůli němu školní řád, aby mohl být doživotním čestným předsedou. Kvůli němu bych třeba i propadla pětkrát za sebou do šesté třídy! Ach! Pirožky jsem upekla, homolku cukru přibalila, s balalajkou zatrsáme, Aljoškovi hobla dáme!

Ronald: Oni veršují! Je to tak nakažlivé! *(Všichni se chytí za ruce, vytvoří kruh, jsou obráceni čelem ven. V rytmu veršů přehazují střídavě nohu přes nohu.)* Přehodím přes nožku nožku, pochutnám si na pirožku!

všichni: *(Zpívají.)* Я играю на гармошке y прохожих на виду… К сожаленью, день рожденья только раз в году. (Ja igráju na garmóške u prachóžich na vidů … K sažaléňju, děň ražďéňja toľka raz v gadů.)

*Přichází další skupina. Jde potichu, důstojně našlapuje, mají dlouhé hábity spuštěné přes ramena, na hlavě arabské čapky. Jeden z nich nese v natažených dlaních čajovou konvici. Všichni se posadí mlčky na zem se zkříženýma nohama.*

Kevin: A co je zase tohle? Vy jste ty teroristi?

Noureddine: Ne, co vás to napadá? To je naše sváteční oblečení. My jdeme, u vousu prorokova, slavit Abdelkaderovy narozeniny.

Samanta: A kdo to je, ten Abdelkedar? A jak ty narozeniny budete slavit?

Hafida: Jeho maminka nám udělá skopové, a pak budeme pít čaj. Zakousneme cukroví, budeme si vyprávět a zpívat.

Ronald: A to má být pořádná pařba? Žádný Playstation? Žádná střílečka? Paintball? Nic?

Khalid: Ale jistě. Budeme střílet z kalašnikovů do vzduchu. Půl hodinky, víc ne, pak se to omrzí. Dál si budeme prohlížet mapu světa a plánovat, co všechno vylepšíme!

Kevin: Ronalde, to je něco! To je lepší než 3D hry! To nemá ani Donald! Jak já vám závidím! Můžu jít s vámi?

Ronald: Já bych se taky přidal.

Vanesa: Tak moment, co já? Přece někam společně jdeme, ne? Co Donaldovy narozeniny?

Khalid: Chodíte do kina? Mohl bych já někdy s vámi? Chodíte do mekáče? Vzali byste mě s sebou?

Hafida: Až příště, Khalide. Teď si musíme nacvičit písničku. *(Všichni si kleknou a ukazují a zpívají píseň.)* A ram-sam-sam, a ram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli, ram-sam-sam. A ram-sam-sam, a ram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli, ram-sam-sam. A rafiq, a rafiq, guli-guli-guli-guli-guli, ram-sam-sam! A rafiq, a rafiq, guli-guli-guli-guli-guli, ram-sam-sam!

*Přichází další skupina.*

Terka: Pospěšte, do Betléma je to ještě daleko! Brzy bude večer.

Bětka: Na chvilku se zastavíme a dáme si čaj, ano? Jsem už celá prokřehlá.

Štěpánka: To je dobrý nápad.

Kevin: Kam to spěcháte, lidi? My jdeme slavit kamarádovy narozeniny. A … oni vlastně taky a oni taky! *(Ukazuje prstem na ostatní skupiny.)* To je náhoda!

Terka: No, vlastně by se to tak dalo také říct. I my jdeme slavit narozeniny!

Ronald: Zapaříte? Bude mejdlo?

Noureddine: Budou kalašnikovy?

Bětka: Když on je úplně maličký. Narodil se teprve dneska v noci.

Khalid: Ha, ha! To neudrží ani špuntovku! To tedy bude zábava.

Štěpánka: Jdeme se mu poklonit. Neseme mu pár dárků …

Kevin: Dostane mobil? Jakou značku? Ohnutý displej?

Terka: Kdepak. Potřebuje plínky. Mastičku na zadeček a teplou deku.

všichni: *(Smějí se.)*

Bětka: Co, co? Neviděli jste nikdy miminko?

Kevin: *(Sundává si šálu.)* Na, tady tím ho můžeš zabalit.

Štěpánka: Děkujeme, to jsi hodný. Nechcete jít s námi? Budeme zpívat koledy a klanět se s pastýři. *(Zpívají Narodil se Kristus Pán.)*

Voloďa: No, myslím, že nás čeká něco lepšího. Až se příště potkáme, tak si řekneme, jaké to bylo, jo?

*2. dějství – v Betlémě. Josef a Marie s dítětem. Děti se pokloní a předají dary. Josef a Marie jim s úsměvem pokynou, poděkují. Stranou stojí anděl.*

Anděl: Jste hodné, že jste přišly. Všechny vaše dary se miminku náramně hodí! Plénky právě docházely.

Terka: To nás těší. No, vlastně … asi to potřebujeme slyšet. Cestou jsme potkaly tři další party. Šly také slavit narozeniny. Právě jsme si říkaly, jestli jsme tady dobře a neměly bychom být někde úplně jinde, kde je větší legrace, a tak. Chápeš?

Bětka: Není tu muzika, žádný ohňostroj, žádné chipsy, asi by se nám smáli, víš?

Štěpánka: To mimino … Prý neudrží ani špuntovku. A je to pravda! Neudrží …

Anděl: A k čemu by byla Božímu synovi špuntovka? Bůh se neprosazuje násilím. To není náhoda, že přišel jako bezbranné dítě.

Štěpánka: Ale k čemu nám to bude? Donald má nejlepší hračky, Aljoška všechny přepere, z Abdelkedara jde hrůza, ale co s tímhle prckem? Podívej se na něj!

Anděl: Nebojte se. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky … Počkejte si na ovoce. Počkejte, jakou úrodu to přinese. On přece nuzné pozvedá z prachu, dává pevnost klesajícím kolenům. Nebojte se. Co kdybyste nám teď něco zazpívaly?

Děti: *(Zpívají písničky.)*

*3. dějství – prostranství. Lavičky. Na scéně se potkají tři skupiny dospělých lidí. Jdou proti sobě, najednou se zastaví, zahledí se na sebe a po pár vteřinách propuknou v nadšení.*

Samanta: Jste to vy? Je to možné? Tolik let jsme se neviděli! Světlano, ráda tě potkávám! *(Objímají se.)*

Ronald: Noureddine! To sako! Versace? Chlape, z tebe přímo sálá úspěch! Právník? Lékař?

Hafida: Zahraniční obchod. Vyváží kalašnikovy a směňuje za ropu, znáš to. Stálý hlad na světových trzích!

Noureddine: Voloďo! Ty jsi vyrostl! Chlap jak hora! A ta dokonalá tvář!

Voloďa: Aljoška, náš dobrodinec, mi dopřál pár plastických operací. V kasinu se hodí ostře řezané rysy. Kam všichni kráčíte, Vaneso?

Vanesa: Ale, jdeme Donaldovi popřát k jmenování do funkce ministra! Vyhrál volby za stranu „Už žádné další hromádky na ulicích“! Chápete tu symboliku? Už žádné další hromádky. Donald to tady vymete! Vyčistí! Je to náš člověk. Nikdo nám tady nebude dělat sajrajt! Jasný?

Kevin: Fuj, až jsem se tě lek', Vaneso. *(Žmoulá v ruce stále kelímkový telefon.)*

Vanesa: Kevine ...

Samanta: A jak vy, Peťko? Jak se daří Aljošovi?

Peťka: No, Aljošovi teď dělám šoféra. Patří mu celé Jiráskovy Vary, lázně, hotely, kolonáda. I to kasino, kde pracuje Voloďa.

Kevin: Jak se jmenuje?

Peťka: To kasino? Russy Griot.

Kevin: Zní mi to nějak povědomě …

Světlana: A co dělá Abdelkedar? Už předělal kus světa k lepšímu?

Hafida: Je to svatý muž, Světlano. Má cestovku. Vozí insolventní mladíky do celého světa. Vozí je tam a … No jo, vlastně! Co vozí zpátky? Asi nějaké smetí, či co, v igelitových pytlích.

Samanta: No, je vidět, Hafido, že jsme vsadili na dobré koně! Naši přátelé to opravdu daleko dotáhli!

Ronald: A my s nimi, nezapomeň, Samanto, my s nimi!

Khalid: Kdo to támhle jde? *(Přicházejí tři děti, Terka, Bětka, Štěpánka.)*

Voloďa: No né? Jste to vy? Tak to jsme po létech komplet. Ale jak to, že jste vůbec nevyrostly? My jsme už takoví … velcí, zkušení, ale vy jste pořád děti?

Terka: Štěpánko, všimla sis něčeho zvláštního?

Štěpánka: Ne, já si připadám normální.

Bětka: Jsme to my, samozřejmě. Jsme pořád stejné.

Vanesa: No, právě! Možná vám chybí nějaký růstový hormon. Co vlastně jíte, holky? Nejsou to nějaké dreky? Co to nesete?

Terka: To je myrha.

Bětka: Já nesu aloe.

Světlana: No fuj! To bych nejedla. A co to máš ty?

Štěpánka: Já nesu lněné plátno.

Khalid: Fuj, to bych nejedl!

Hafida: Blbečku, Khalide! To se nejí. Na co to máte? Váš kamarád s tím kšeftuje? Vy jste dealeři? Jak se to jmenoval … ?

Terka: Jmenoval se … Ale ano. Už to platí v minulém čase. Jmenoval se Ježíš. Ale on už nežije. Ukřižovali ho.

Bětka: Neseme to všechno, abychom ho pomazaly a ovázaly do hrobu.

Nourredine: Upřímnou soustrast. Tak to střelba do vzduchu zase nebude. Tomu říkám smůla. Nejdřív je moc mrňavej, pak zase tuhej. *(Štěpánka, Terka a Bětka začnou natahovat.)*

Kevin: Holky, nebrečte. Cítím, jak vám je. Když kamarád umře …

Ronald: Nech je být, pitomče! Určitě to byl nějaký zločinec, jinak by ho neukřižovali. Nebav se s nimi.

Voloďa: Jasně, Ronalde. Kdyby byl pořádný gangster, tak by jim fouknul, no né? Ale to bych ho musel znát … Tak asi nebyl tak dobrý, když ho neznám.

Khalid: Na, vezmi si kapesník. *(Podává Bětce.)*

Bětka: Děkujeme. Jsi hodný. A ty taky, Kevine. No, jdeme.

*4. dějství – u hrobu.*

Štěpánka: Co se to stalo? Kdo odvalil kámen?

Terka: Chudáček. Ani po smrti mu nedají pokoj!

Bětka: Co budeme dělat? *(Všechny zase brečí.)*

Anděl: Nebojte se! Vidíte? Už se zase bojíte. Vy lidé jste ale měkoty!

Štěpánka: Co se stalo? Ty jsi zahradník? Odnesl jsi jeho tělo? Hned ho vrať, ty, ty …

Terka: … zelináři!

Bětka: Ano! Hned ho vrať.

Anděl: Není tady. Byl vzkříšen z mrtvých. Běžte za jeho učedníky a vyřiďte jim to.

Štěpánka: Jak je to možné? Jak se to mohlo stát?

Anděl: Vždyť vám to říkal. On sám je vzkříšení i život. Kdo věří v něho, i kdyby umřel, bude žít!

Děvčata: *(Zahazují plátno, myrhu a aloe, volají hurá a běží od hrobu zpátky, kudy přišly.)*

*5. dějství – prostranství. Lavičky. Na nich sedí samí starší lidé.*

Ronald: A co ty, Nourredine, krmíš rád ptáčky? Teď v zimě mají hlad.

Nourredin: Já jim lámu chalvu, Ronalde. Mě už po ní bolí zuby.

Světlana: Ty máš ještě švoje? Ty moje už nebolí. Žvlášť, když je nemůžu najít … Nevíš, kde teď šou?

Voloďa: Žuby? To ši nemůžu ani dovoliť!

Ronald: Copak, Voloďo? Aljoša za tebe neplatil zdravotní pojištění?

Voloďa: Ani mi o něm nemluv! Když kašino vyhoželo, vštoupil do kláštera.

Hafida: Tak vidíš, Voloďo. Asi se v něm hnulo svědomí. To je hezké, ne?

Voloďa: Není to hežké, Hafido. Hned po amneštii z kláštera vyštoupil, a teď má kašina dvě. Ale žuby mi nežaplatil. Štejně mi je vyťloukli když šem mu dělal tu ochlanku.

Samanta: Je to smutné, když tě starý kamarád zklame. To by nám Donald tedy nikdy neudělal.

Světlana: Donald je určitě dobrý pšítel, viď, Šamanto?

Samanta: Když se Donald dostal do těch dluhů, víte, tenkrát, jak uvalili daň na solární elektrárny, prosil nás, abychom mu půjčili. Dali jsme mu všechny životní úspory. A on slíbil, že nám je vrátí zhodnocené třikrát. To je kamarád, panečku! Jak na nás myslí. Škoda, že se toho Vanesa nedožila. Už brzy by byla v balíku.

Voloďa: A kdy, Šamanto, ty peníže doštanete? Koukám, že tvůj kabát už je taky šamá díla!

Samanta: Doufám, že brzy. Už bych moc potřebovala … Ááá! *(Kácí se k zemi mrtvá.)*

Hafida: Teď už nic nepotřebuje.

Voloďa: Je po ní, Kevine.

Kevin: Té už nepomůže ani Donald. Už jí nic vracet nemusí.

Ronald: A co Abdelkedar? Ten by nám nepomohl?

Khalid: Abdelkedar … prásk, bum, cimprcampr, bžum! A bylo to. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha!

Nourredine: Co jsme komu udělali?

Ronald: Hele, kdo to támhle jde? *(Přicházejí tři děti – Terka, Bětka a Štěpánka.)*

Voloďa: To šou ty malý holky! Jak to, že šou požád tak plťavý? Kam jdete?

Terka: Ahoj, kamarádi! Veselé Vánoce!

Bětka: Jdeme do kostela. Slavíme narozeniny našeho kamaráda.

Khalid: Ale jak to? Vždyť jste říkaly, že umřel? Jak je to možné?

Štěpánka: No, opravdu umřel. Ale vstal z mrtvých. A žije navždy. Proto můžeme dál slavit jeho narozeniny.

Kevin: A jak to, že jste pořád takové malé? Pořád děti? Podívejte se na nás.

Terka: To se jen tak zdá. Je nám tolik jako vám. Ale jsme zároveň pořád děti. On si to tak přeje. To dělá ten jeho život.

Štěpánka: Nechcete jít s námi zpívat koledy?

Kevin: Já jdu určitě!

Khalid: Já taky! Co dál tady?

*Konec*