**Ostrov štěstí**

Atorka: Pavlína Šíblová, úpravy 2013 Tereza a Jakub Kellerovi, 2014 Pavel Pokorný,

2018 pro modřanskou nedělku Hanka Šormová

**Píseň – Přiblížil se vánoční čas – BTS 62**

**Předscéna** (mládež nebo vypravěč)

 – už zase vánoce, vánoční divadlo, vzpomínání…

Ta dnešní hra se ale odehrává přímo tady – v naší modřanské nedělce! A hlavně na Ostrově štěstí. Tam vládne muž zvaný Heros, který přikazuje všem ostrovanům permanentní štěstí. Je zakázaný jakýkoliv projev smutku, slabosti, nespokojenosti. I proto chce, aby lidé zapomněli i na celý Ježíšův příběh. Děti se s tím pokusí něco udělat. Podaří se jim zachránit obyvatele ostrova a nejen je? To se dozvíte za chvíli.

*Zasnout rozsvítit slabé preludium varhan*

*Mrňata si sedají na malé židličky na podiu*

**1 . Neděle**

*Za vchodovými dveřmi dupání a funění a hlasy, přichází maminka, tatínek, Eda a Anička*

**Tatínek (Martin)** … ty nemůžeš nikdy přijít včas

**Maminka(?)** …klid…tady stejně nikdy nezačínáme přesně

**Eda** …mami, já nemám kapesník…

**Maminka:** Šacuje se *(k tátovi)* – nemáš kapesník?

**Tatínek:** …psst – ticho – vždyť už začali – a ješte je tu dneska tak plno!

*Podává mu kapesník* a utíkejte do nedělky!

*Eda a Anička běží dopředu, na stranu vystoupí Majda, šťouchají do sebe, šeptají*

**Majda**:No konečně, už jsem myslela, že nepřijdeš!

*Hanka* Ticho holky!

*K mrňatům*  a my si zazpíváme – však už to umíte, co! Tak hezky nahlas

***Zpívají jen mrňata, velcí příp. trochu pomáhají***

**Všechny děti v celém světě nebo Pán Bůh má v ruce celý svět** – *pak se uklidí i s židličkami z podia, sedí před  první řadou u dveří*

**Majda:** *(postoupí doprostřed, ukazuje na ně)* Tohle je tak akorát pro mrňata *(vytahuje mobil)*

**Anička:** (*Nakukuje do něj)*Máš tam Helix jump?

**Majda *:***Jasně

**Eda:** (*Natahuje krk)* A letadla?

**Anička:** V*ytahuje svůj* *mobil* To je primitivní… ale Youtuber Kovy, ten je boží!

**Eda:** A já už mám taky mobil! Ale *(rozhlíží se)* vzal jsem si ho sem tajně! *Bere velký model mobilu, zapíná*

*Zvuk zapnutí, pak* **hudba De Spacito**

**Filkuk (Vojta)**

*(objevuje se v obrazovce velikého mobilu***):**

 Ahoj holky a kluci! Já jsem váš jů tůb Filkuk a mám pro vás senzační - úplně - ale zbrusu - novou aplikaci! Chcete být šťastní?

**Heros (Kuba):**Chcete se cpát bonbónama před obědem?… Nebo radši zmrzlinou?

 Brambůrkama, coca colou! Chcete?

Nemuset uklízet...moct chodit pozdě spát

 Nedělat žádné úkoly… Dělat si, co chcete a kdy chcete...

**Filkuk:**  Prostě být pořád jen šťastní? Jen se bavit?

**Heros**: Pojďte k nám - naše aplikace Ostrov štěstí vás vítá!

Jen neváhejte a pojďte!

 *(podává jim ruce, vtahuje je do obrazovky, oni prolézají Heros a Filkuk odejdou)*

*Ozve se dramatický zvuk varhan nebo jiný zvuk…*

**2. Povinné štěstí**

**Eda:**  Aničko, podívej kolem sebe!!!

**Anička:** To je krása, koukej, to je nějaká bonbónová palma, nebo co...!

**Bonbónová palma (Adélka):**

 Pojďte se sem podívat,

 bonbóny si nasbírat.

 Zmrzliny a čokolády,

 to vy děti máte rády,

 Lízátka a cukroví,

 že jsou dobré, každý ví.

*Děti mlsají, cpou si bonbony do kapes*.

*přijde k nim klaun hračkář s obrovským pytlem hraček.*

**Hračkář (Luisa):** Medvídka si pochovej,

 do autíčka nasedej.

 Kostky, panenka i míč

 to je k zábavě tvůj klíč.

*Děti si prohlížejí hračky, přehrabují se (po chvíli nešťastně): ...* Je toho moc...

*Přichází Mobilář s  pytlem mobilů a digitálních her:*

**Mobiliář ( Jonáš):** Nokia, Samsung, Sony Erickson,

baterky nabitý, zvuk jak zvon,

LG, Apple, Huawei,

zkrátka všechno nej, nej, nej!

*Děti k němu běží:* Jůůů!!! *přebírají v mobilech, mačkají tlačítka, každý pro sebe se hrouží do hry...*

*Přibíhají* **Bobíci** *– kluk v tričku, pes.ježek –* **Evžen, Viktor, Terezka*.*** *Tančí zpívají –*

**hudba Bobík**

Ňam nam Bobík – 3x

 Ňam nam Bobík roztančí tě s kamarády

Ňam nam Bobík Tři dva jedna teď

(Ňam nam Bobík Všichni kdo tě mají rádi

Ňam nam Bobík smetanový svět.)

*Nabízí z krabice Bobíky, děti nejdřív lačně jedí, pak se drží za bříška –* my už fakt nemůžem*…*

*Náhle k dětem přibíhají povstalci…*

**Líza:** Rychle, schovejte se, jdou po nás!

**Tomáš**: Tady do křoví.

*Schovávají se, za chvíli přibíhá ochranka (v černé kukle) a Filkuk, ozbrojeni klacky, rozhlížejí se a pak odcházejí…*

**Anička:** Co to bylo? A kde to vůbec jsme?

**Majda:** A kdo vůbec jste?

**Líza:** Jste na Ostrově štěstí.

**Eda:**  No, teda vy zrovna moc šťastně nevypadáte…

**Tomáš**: To je právě ono, vládne tu muž – Heros – který si vzal do hlavy,

 že zruší všechny smutné věci na světě.

**Líza:** Nařídil všem povinný smích, je zakázáno mluvit o všem, co je těžké...

**Tomáš**: Nesmí se mluvit o smutku, o trápení, o bolesti, o nemocech... a o smrti už vůbec ne!

**Líza:** Natož aby někdo brečel nebo se bál!!! Jako by nebyla noc, jako bys nemohla dostat horečku... nebo ti nemohl někdo umřít... jako mně třeba loni babička...

**Tomáš**: Všichni se musíme jen smát a bavit se o hezkých věcech.

**Majda:** Vždyť je to tu krásný! Ty hračky, mlsání, hry...

Z toho si nic nedělej, všem se nám to nejdřív líbilo. Jenže když tě někdo nutí být pořád ze všeho nadšený a pořád šťastný...

**Anička:** To je ale nesmysl, jak může být člověk pořád šťastný?!

 To přece k životu patří – posmutnit si…

**Tomáš**: No právě, to taky víme. A při tom se tady všichni musí tvářit, jako by je nikdy nic nebolelo, jakoby se nikdy nezlobili...

**Líza:** A protože jsme proti tomu, stali se z nás povstalci – já jsem Inka, to je Štěpán.

**Líza a Tomáš společně:**  Bojujeme za normální život! Život bez přetvářky!

**Tomáš**: Je nás tu takových víc, ale pronásledují nás, musíme se skrývat…

**Eda:** Ach jo, kam jsme se to jen dostali?! Že jsme nezůstali v nedělce.

**Líza:** Nebojte se, nejste sami!

**Tomáš**: Nenecháme vás v tom! Ale teď musíme běžet… abychom na vás neupozornili, nechceme vás uvést do nebezpečí ... už jsou tady zase…

*Ze zadních dveří vbíhá ochranka a Filkuk…*

**Ochranka:** Šéfe, tenhle! *(ukazuje na diváka v lavici)*

**Filkuk:** Ale, ale… (výhrůžně na diváka v lavici) Tak vy se tváříte nešťastně, jo? Co by vám tak tady mohlo chybět?

**Ochranka:** No, no! Koukejte se usmát nebo uvidíte! . . .No proto… !

… Je to čistý, nikdo se nemračí, všichni jsou šťastni. Podám hlášení Herosovi. A můžeme jít chystat oslavu. Bude přece Štědrý den!

*Odcházejí…*

**3. Setkání s Animátorkou**

**Majda:** Jé, já chci na Štědrý den! Jdem za nimi!

**Anička:** Počkej – mě se to ňák nelíbí…

 *Za nimi se vynoří Animátorka.*

**Animátorka:** Žádný strach, přátelé! Vítejte na ostrově štěstí, jsem Animátorka Světlana Krásová budu vás provázet po celý pobyt na ostrově, jakýkoliv dotaz vám mile ráda zodpovím.

**Anička:** Bezva, tak nám povězte, co se tu děje.

**Animátorka:** Momentálně se připravuje oslava, jak víte, bude Štědrý den. Mistr Heros chystá velkolepou show, nazývá ji „Štěstí“. Je to místo oslav narození Ježíška – na to bychom měli už jednou provždy zapomenout.

 **Eda**:Prosím? Proč? Vždyť to je radostná zpráva, tomu nerozumím.

**Animátorka:** Ano, ale Ježíš se narodil v chudobě ve chlévě… Rodičům, kteří se před jeho narozením celkem natrápili – složitá situace s otcovstvím, ta dlouhá náročná cesta do Betléma, porod mezi zvířaty na slámě.. Hned po narození museli utíkat až do Egypta.... Takového spasitele Heros nestrpí. Nic, co zavání útrapami, na náš ostrov nepatří… A to nemluvím o Ježíšově životě a o jeho velké oběti na kříži, to nepatří do našeho krásného světa, to je prostě ne – pří – pust - né. To se musí zapomenout.

**Anička:** To je ale přece nesmysl. Na Ježíšův příběh přece nemůžeme zapomenout…

**Majda:** Ani na různý trápení. Já taky kolikrát brečím nebo jsem naštvaná nebo se něčeho bojím.

**Anička:** Ach jo…

**Animátorka:** „Ach jo“ se nesmí na ostrově používat, na to pozor!

 A pospěšte! Velkolepé přípravy už začínají!

**Anička:** My se podíváme radši jen tak z dálky…že jo?

 (*ostatní kývají - schovají se a vykukují za lavicí nebo stolem Páně, za chvíli k nim přiběhnou* Tomáš a Líza *a přikrčí se k nim, kouknou na sebe, prst na pusu – psst…)*

**4. Štědrý den**

**Animátorka:** Tak  *- tleská* – pánové a dámy – budeme začínat – zaujměte postavení

*Řadí je*

Tady prosím Palma – Hračkář – Mobiliář – pánové vezměte si prosím čepičky*(podává jim červené čepičky a balonky), a* Bobík. A zde naše vláda –*(staví tam pronásledovatele a Filkuka)*

Tak a odtud vtančí mořské pany…

*Do toho tam vskočí Reklamník v kroji, drží moravské brambůrky a zpívá – hudba hraje:*

**Reklamník:** Nejezte chipsy, jezte brambůrky, brambůrky z Moravy!

**doprovod k reklamě**

**Animátorka:** Ticho! Přeskočit reklamu!(*reklamník zmizí)*

 Hudba, prosím! –

**hudba já sním o vánocích bílých…(až do každé přání splnilo se nám)**

*Mořské pany tančí..*

**Animátorka:** Vítáme mořské pany

**Pany** (Lída a Míša) *uklání se:***Lída***:*Barbie

**Míša:** H2O – stačí přidat vodu

*Všichni tleskají, vyskočí reklamník*

**Reklamník:** Nejezte chipsy..

**Animátorka:** Tak dost! *Reklamník zmizí*

Přijíždějí sobi!

**Hudba - Rolničky**

Všichni zpívají: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas

 Kašpárek maličký nebo děda mráz

 Rolničky, rolničky co to zvoní v nich

 Maminčiny písničky, vánoce a smích!

*Kostelem vjíždí sobi se saněmi, na nich Heros.*

**Heros:** Vítejte, mí drazí šťastní obyvatelé Ostrova štěstí, takhle by měl vypadat Štědrý den… Toto je den, kdy se vysmíváme chudobě, smutku, starostem, nemocem, pláči, soucitu… My se budeme jen usmívat a slavit úspěchy. Budeme si dávat bohaté dárky! Krásný štědrý!

*Všichni se objímají a líbají*

**Všichni:** Krásný štědrý!

**Heros:** Já jsem vás zachránil. Ať žiju!

**Všichni:** Ať žiješ!

**Filkuk:** Na našem ostrově jsou všichni stoprocentně šťastni. Zapomínáme na špatnou minulost, zapomínáme na všechny smutné okamžiky…

**Heros:** Nic takového přece ani není… My jsme prostě šťastní…. Myslíme pozitivně! A to jen díky mně! To jsem vás já naučil! A já se o vás postarám.

**Ochranka:** Zapomeňte na vše, co vás dělá OBYČEJNÝMI LIDMI a bu´dte NĚKDO!

Nevěřte žádným povstalcům, co nevědí , jak vychutnat život a jen fňukají….

**Heros:** Protože takoví my co?

**Všichni** *(volají)* NEJSME!

**Heros:** A s těmi, kdo by nám kazili radost co?

**Všichni:** Zatočíme! Ať zhynou!

**Heros:** Štědrý den se také zvláště hodí k tomu, abychom si opět připomenuli můj příchod na tento ostrov a tím i vaši záchranu… Je to den Štěstí! Ať žiju!!

**Všichni:** Ať žiješ! Štěstí! Štěstí!

**Filkuk:** A pojďme slavit!!

*Odejdou tanečním krokem, hraje hudba rolničky, všichni se usmívají....*

**4. Ve skladu**

**Tomáš**: Viděli jste to, oni nejsou normální.

**Majda :** Náhodou – mně se to líbilo!

**Líza:**  Tys asi neposlouchala - na Štědrý den přece slavíme narození Ježíše, na to bys chtěla zapomenout?

**Anička:** Ten pan Heros asi nechodil do nedělky …

**Eda:**  Ani do kostela…

**Anička:** Bez Ježíše, to by Vánoce ztratily smysl! Musíme s tím něco udělat!

**Majda:** A co asi? Vidělas, kolik má kolem sebe lidí, kteří ho poslouchají! Usmívají se, ale jde z nich strach. Jsou asi všeho schopní....

**Tomáš**:*tahá z kapsy plánek*

Třeba by nám mohlo pomoct…někde tu je na ostrově utajovanej sklad…

**Líza**:*(tajemně)* **-** to je sklad, kde Heros ukrývá všechny nepohodlné osoby.

Ty, kteří v životě neměli na růžích ustláno. Ale nechtějí na to zapomenout. A nechtějí se tvářit, že bolest druhých nevidí. Nikdo z obyvatel ostrova se o nich nesmí dozvědět.

**Anička:** Musíme je najít! Ukaž, kde je ten sklad?

*Prohlížejí a otáčejí mapu*

**Tomáš**:Musíme jít nenápadně, aby nás nechytli!

**Majda :** To bude dobrodružství!!!

**Eda:** Já se bojím! Já nejdu!

**Majda :** Prosimtě, to dáš! Si dobrej!

**Eda:** (*plačtivě)* Nedám…nejsem..

**Anička:** Hele, víš co mi pomáhá? Přece ta písnička, co si jí vždycky přeju v nedělce.

*(zpívá)* Svou sílu nám..

**Majda :** jo, Vinný kmen, 318!

**Všichni zpívají S 318**

*Na podiu se připraví lidi ve skladu*

*Děti to opatrně objedou sálem a vstoupí do skladu z druhé strany (dveře?mříž?) – vrznutí dveří*

*Rozhlíží se*

 *Jákob, Ezau, Jób (sedí v popelu, polonahý, má boláky), Jan Křtitel (herec schovaný v krabici, kouká pouze jeho hlava na míse), Marie, Jonáš (na hlavě potápěčské brýle, šnorchl, ploutve), Rut a Noemi. Všichni sedí, vstávají postupně jak je o nich řeč.*

**Eda:** Tady je to divný…kam jsme to vlezli?

**Marie:** Dobrý den, vítejte v utajovaném skladě… Já jsem Marie

tady je Jákob a Ezau *(perou se).* Kluci, neperte se zase! Kvůli kaši…

Dále je tu Jonáš, Jób, Jan Křtitel – nebo spíše jeho hlava.

**Majda :** No, jo, koukám, že pan Jób sedí v popelu…

**Jób:** To víte, síla zvyku, je to tu docela útulné. Klidně si přisedněte. Můžete mě poškrábat na zádech? Mám už otupený střep.

**Marie:** Pan Jób. *(ukáže na něj)* Zažil mnoho nemocí i bezmocí, přátelé se k němu nezachovali moc přátelsky a přesto je tak statečný.

**Jonáš:** Kluci, dejte mi trochu té kaše, mám hrozný hlad. A ryby od jisté doby nejím…

**Marie:** Pan Jonáš. *(ukáže na něj)* Sám dostal úkol, který by byl těžký pro nás všechny dohromady. Pak byl dlouho na dně a od té doby nemá moc rád ryby.

**Anička:** A tyhle dvě paní? Proč ty jsou tady?

**Marie:** Noemi a Rut.

**Tomáš**: Jo, rozumím – život s tchýní, to musí být utrpení…

**Rut:** Ale kdepak, chlapče – to na tom právě bylo krásný! Ale jinak…

**Noemi** : Syny jsem pochovala, pak bída, hlad, cestování..

**Rut**: Ale dobře to dopadlo!

**Jan Křtitel:** Což se v mém případě říct nedá.

**Marie:**  Pan Jan – Křtitel

**Jákob (Evža):***perou se*Nech mě bejt! Chlupáči! Chlupoune! Zrzoune!

**Ezau (Viktor):** Vrať mi prvorozenství, ty maminčin mazánku!

**Jób:** Kluci, to vás to ještě nepřešlo?

**Noemi:** To víte, sourozenecké vztahy... to není vždycky jednoduchý. I když - stojí za to.

**Jan Křtitel:** To chápu, ale z toho křiku mě už dost bolí hlava, pořád se perou.

**Ezau:** Co jiného by vás taky mohlo bolet…

**Jákob:** Hele, nebuď drzej, jo? *(Perou se dál, honí se po kostele)*

**Ezau:** Tys mě okrad!

**Jákob:** Chtěl si čočku, né?

**Marie:** Pánové Jákob a Ezau. Nebo Ezau a Jákob? V tom je právě to trápení. Kdo dřív? Kdo víc? Žít spolu je někdy moc těžké i pro bratry.

*(chvíli ticho)*

**Anička:** Já tomu pořád nerozumím, proč vás sem dali?

**Marie:** Heros se bojí! Bojí se brát život se vším všudy. Má hrůzu ze všeho, co je nepříjemné. A ti ostatní se nechali zlákat anebo se zas bojí jeho.

**Noemi :** Ze všech chtějí udělat jen smějící se loutky.

 Mají strach, že budeme ostatním připomínat opravdový život a ten není vždycky lehký.

**Jób:** Ale právě proto stojí za to. Je opravdový.

**Marie:** No a o narození a životě Ježíše nechce slyšet už vůbec nic.

**Job:** Vadí mu, že se Ježíš celý život věnoval více chudým, nemocným, trpícím než těm slavným a bohatým.

**Jonáš:** Kdo jen trochu připomíná, že život někdy bolí, sedí tady ve skladu zavřený jako my.

**Anička:** Ten pan Heros asi fakt nechodil do nedělky …

**Eda:** Ani do kostela…

**Líza:** (*zatím šmejdí kolem a narazí na zakryté zrcadlo)*

Co je tohle? Je to pod plachtou.

*Přicházejí ke stojanu se zrcadlem, které je zahaleno plachtou, otočeno zády k divákům, aby na něj neviděli*

**Job:** Zracadlo života, ukáže vám celý váš život bez přetvářky, je to krásné a plné nostalgie.

**Eda:** *(kouká do zrcadla)*

Jé, to jsem já a to je táta s mámou… Slavíme moje narozeniny, a to je výlet na kolech… A tady jsem si rozbil koleno, to byla bolest...

**Anička:** Aspoň sis pak dával pozor. Já se chci taky podívat.

Jé, první den školy, celá rodina pohromadě, a Vilík kouká jako bubák - no jo, nechtěl si vzít ty hnědý kalhoty… to byla sranda.

**Eda:** A tady jsem měl horečku ..

**Anička:** a já ti hrála loutkový divadlo, abys nebyl smutnej!

**Majda :** Jé,podívejte,a tohle jsem já s mámou, když jsme šli na Sněžku a chytli jsme tak strašnej liják, byly jsme promočený až na kůži!A pak jsme si dali nahoře čaj a sušenky..

**Anička:** To je krása, na to by se mohl člověk dívat donekonečna, celý náš život… A co je tohle?

**Eda:** Ukaž… Co to je?

**Marie:** Co myslíte, že to bude? To máme všichni v zrcadle života společné…

**Job:** Je to kříž…

Symbol utrpení a vykoupení zároveň.

**Rut:** Radost

**Noemi:** I smutek.

**Píseň Zněl pláč noci té – S 397**

**Tomáš**:Teda, to by měli všichni ti Herosovi posluhovači vidět.

**Anička:** Myslíš, že by to pochopili? Nám to dává smysl…

*Všichni krčí rameny…*

**Líza a Eda:** Musíme to aspoň zkusit! Jdeme!

**Marie, Jób, Jonáš, Jan Křtitel, Jákob, Ezau:** Hodně štěstí!

**5. Dárek**

Heros – *s mikrofonem zpívá* Christmas is all around me nebo neěco jiného – může to být jako playback a zpívat to někdo z hudebníků

Animátorka *v červené čepičce* *rozhazuje konfety*

Filkuk *si nasazuje dědu mráze*

**Heros:** Ale, ale, copak nám to nesete? Co je pod tím hadrem?

**Eda:** Máme tady pro vás dárek.

**Majda :** A vlastně pro všechny.

**Heros:** Ale, to jsou mi věci, přišli jste mi vzdát hold a slávu, to si nechám líbit, tak ukažte…

**Animátorka:** *nakukuje mu přes rameno*:

Jé to jsem přece já! A jak jsem roztomilá –ta mašle a ty podkolenky! To mě vedla babička snad do kostela!

**Heros:** Ustup! To já tam vůbec nevidím! Ale támhle se schovávám pod stůl, abych nedostal nařezáno…

**Filkuk** *(pochechtává se)* jé, no to je tedy dobrý…!

**Heros:** Kde jste to našli? To je urážka! Dejte to hned pryč, nekoukejte se tam, nekoukejte se! Nevěřte jim nic, jsou to podvodníci!

**Ochranka:** – ano ano – pryč s tím, jistě…

**Filkuk a Animátorka:** počkej, teď je tam kříž!?

**Heros:** Sabotáž! Někdo chce zkazit šťastné vánoce!

**Ochranka:***honem přes zrcadlo hodí hadr*

*Všichni se kymácí*

**Heros:** Nějak se to pod námi houpá

**Ochranka + Filkuk:** Ostrov se potápí!!! *Odpotácí se*

**Líza:** Jupí, vyšlo to!

**Anička:** A my teď musíme rychle zpátky do nedělky!

**Eda:** Ale kudy?

**Animátorka:** *(podává jim mobil . otvor)*: Tudy, tudy, děti. Utíkejte! A vlastně – díky!

*(děti prolézají. ostatní z ostrova odejdou.)*

**6. Vánoční nedělka**

Děti stojí stranou

**Anička:** Uf…

**Eda:**  Sláva, jsme venku!

**Majda:** A o nic jsme nepřišli!

Mrňata zrovna nastupujou jako ovečky!

 *Malé děti nastupují na podium jako ovečky se zvonečky*

**Anička:** Můžem se k vám přidat?

**Adélka:** Můžete – aspoň nám pomůžete!

**Luisa**: Ale my to umíme!

*Mrňata zpívaji…***Ježíši Kriste Pastýři náš BTS 35**

**Anička:** Tak tohle jsou vánoce!

**Majda:** Počkej - když už máme ovečky tak přidáme i ty dřevěný jesličky *(přináší je a Mariií ti u nich zůstanou stát)*

**Tomáš**: …a kometu! *přinese jí a drží za jeslemi*

**Líza:** A neměla bych sem dát i to zrcadlo s křížem?

**Anička a Eda:** No jasně, nám to přece radost nepokazí!!!!

**Vypravěč nebo Marie:**

 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna,

 aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3, 16)

**Píseň: Noc se ránu podobá BTS 72**