**„Otevřete dveře- otevřete svá srdce dokořán“**

Scénka podle knihy „Poklady pod sněhem“ od Patricie St. John. Vydal: Výchovný odbor CB 1995

**1. Úvod**

Aneta *(přichází zleva v zimním oblečení. Jde právě z vánoční bohoslužby. Osvětlena je levá, venkovní část jeviště)*

 Museli bydlet ve stáji, a tam se narodil Ježíš. Škoda, že nezaklepali u nás- byli bychom jim otevřeli dveře dokořán. Byli bychom měli místo pro Ježíše a jeho rodiče…

 *(Aneta vejde dovnitř, ale „obydlí“ se neosvítí, poněvadž je tam už postavená „školní třída“. Během vyprávění Vypravěč tiše opustí jeviště.)*

Vypravěč „Byli bychom pro Marii a Josefa otevřeli dveře dokořán,“ řekla právě Aneta. Aneta žila ve Švýcarsku, v horách, vysoko nad jednou vesnicí. Maminka jí umřela při narození bratříčka, a tak se o ni a o šestiletého Daniho staral tatínek s babičkou. Tatínek obhospodařoval krávy, louky a dům. Babička se starala o jídlo a prádlo a často četla Danimu a Anetě příběhy z Bible.

 Blízko nich bydlí Lucien se svou maminkou a sestrou. Sestra je už dospělá a pracuje ve městě. Lucienův tatínek už taky dávno nežije, a proto musí Lucien mamince hodně pomáhat. Každé ráno, než jde do školy, musí podojit krávy. Ale Lucien většinou zaspí. Proto se jeho maminka na něj zlobí - a on?

 Už je nabručený a takový jede do školy.

 Moment! Co jsem to právě řekl? „Jede do školy?“

 No, ano. Lucien a Aneta jezdí do školy. Ale jen v zimě. To mohou sjet dlouhou cestu na sáňkách. Jinak musí šlapat pěšky.

 Lucien a Aneta si celkem dobře rozuměli. Ale jednoho rána začal dlouhý ošklivý spor s velmi zlými následky.

**2. Ve škole**

*Ve třídě stojí 7 židlí, 6 pro žáky, 1 pro učitele a věšák na kabáty. Pokud je dost místa, lze umístit i stolky.Vstoupí žáci a žákyně, kromě Anety a Luciena. Jsou v zimním oblečení, svléknou kabáty, posadí se. Jedna židle vpředu a jedna vzadu zůstanou prázdné. Děti se baví o zimě, čerstvém sněhu o úlohách. Krátce před začátkem vyučování rychle vklouzne Lucien a posadí se na prázdné místo vzadu. Potom vstoupí Učitel. Žáci povstanou.*

Učitel Dobré ráno!

Žáci Dobré ráno, pane učiteli!

 *(Žáci se posadí a učitel se rozhlédne po třídě)*

Učitel Tak kdopak nám dnes chybí?

Lucien *(sklopí oči a dělá se nenápadným)*

HONZA Já jsem ji dnes neviděl!

JOHANKA Ale včera s námi byla sáňkovat.

GÁBA Ano, byla tam i s malým Danim a nic jí nebylo.

JOHANKA Slyšela jsem jejich babičku, jak se zlobí, že byli dlouho venku.

UČITEL Děkuji, děti. Teď začneme s vyučováním. Připravte si čítanky. Strana 26. Budeme číst pohádku o Zlaté míse. Začne Marie a Lucien bude pokračovat.

(Žáci otevřou knihy. Někdo klepe na dveře. Aneta vchází rozčilená a uplakaná. Má rozcuchané vlasy, mokré sešity pod paží.)

ANETA *(uplakaně)*: Lucien mi po cestě najel do sáněk. Zapadla jsem do hluboké závěje a nemohla jsem se z ní dostat. A on mi vůbec nepomohl. Teď mne všechno bolí a jsem celá mokrá.

 *(děti se na Luciena pohoršeně dívají)*

UČITEL Luciene! Jak se můžeš takto chovat? Pojď sem!

 *(Lucien jde se svěšenou hlavou dopředu, učitel vezme rákosku a trochu jej vyplatí.)*

Tak, a aby sis lépe pamatoval, jak se máš chovat, zůstaneš dnes po škole!

 *(Lucien a Aneta se posadí na svá místa. Světlo zhasne. Kromě Luciena všechny děti odejdou)*

**3. Lucien na cestě domů**

*Třída se osvětlí. Lucien sedí v lavici a rukama si podpírá hlavu.*

UČITEL Nashledanou, Luciene.

LUCIEN *(sbírá věci a opouští třídu. U dveří pozdraví)*  Nashledanou!

UČITEL Nashledanou, Luciene.

 *(ještě něco dělá, pak zhasne ve třídě, odchází z jeviště)*

 *(Třída ztemní, osvětlit levou část jeviště „venku“)*

LUCIEN *(přechází po jevišti sem a tam)*

 Protivná Aneta, lhářka a žalobnice. Jo, najel jsem jí do sáněk, ale čistě náhodou. A chtěl jsem jí pomoct, ale ona mne naštvaně odehnala.

 Všichni jsou proti mně. Maminka se na mne pořád zlobí, spolužáci mě nemají rádi, pan učitel taky nemá pro mě laskavé slovo. Copak já můžu za to, že mám špatné známky? Doma musím pomáhat a na učení nemám čas. Ách, ach… *(zatne pěsti, pohrozí jimi, ale pak si je dá před oči a začne plakat.)*

DANI *(Přichází na scénu a staví si sněhuláka - z lepenky. Uvidí Luciena a zdraví ho.)*

 Ahoj Luciene.

LUCIEN Ahoj, Dani.

DANI Luciene, ty brečíš.

LUCIEN Nebrečím.

DANI Ale jo, brečíš. A taky vím proč. Učitel ti nařezal. Aneta to doma povídala.

LUCIEN Pitomá Aneta.

 *(Lucien vztekle kopne do sněhuláka a zničí ho. Dani začne plakat. Přichází Aneta.)*

ANETA A ty jsi zase pěkný darebák! Proč jsi rozbil Danimu sněhuláka? Pojď, Dani, jdeme domů.

 *(Aneta vezme Daniho za ruku a odchází.)*

LUCIEN Proč jsou všichni na mne tak oškliví? Už i malý Dani.

 *(V tom začne slunce zapadat za hory – folie - Lucien se zastaví, dívá se chvíli na slunce a žasne.)*

To je ale nádhera, když slunko zapadá. Ale co bude zítra? Mám odprosit Anetu? …Ne, ta je tak nafoukaná, že by mě ani neposlouchala.

 *(odchází)*

ANETA *(vrací se a pozoruje západ slunce)*

 Sluníčko zapadá. Hm… Kdysi mne babička učila verš z Bible. Jak to bylo?… “ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.“ Nemám ještě zaběhnout za Lucienem?

 Ba ne - on se zachoval hůř než já! On se mi musí omluvit!

 *(Odchází.)*

**4. Zřícení Daniho**

Scéna: vpravo kuchyně, vlevo skalní sráz. V kuchyni stůl a dvě židle nebo stoličky. V pozadí stojí pec, za kterou se pak schová Lukáš. Babička sedí u stolu a spravuje ponožky. Dani si hraje, na podlaze sedí kočka Klaus.

*Skalní sráz (zelená lepenka se zastrkanými květinami z krepového papíru) se postaví před zadní stěnu jeviště.*

DANI Babičko, Aneta bude mít brzy narozeniny, že?

BABIČKA Ano, pozítří.

DANI Chtěl bych Anetě dát nějaký pěkný dárek. Vylezu nahoru na skálu a natrhám jí tam kytku z krokusů. Rostou tam ty nejkrásnější!

BABIČKA Dani, přece nemůžeš sám lézt až tam nahoru! Jsi ještě moc malý. Co kdyby se ti něco stalo!

DANI Ale, babičko, přece nepůjdu sám. Vezmu sebou Klaus, svou bílou kočičku. Já to zvládnu! Neboj!

 *(přitulí si kočičku k sobě)*

BABIČKA Tak dobře, co mám s tebou dělat! Ale buď opatrný a brzy se vrať!

 *(s kočičkou v náruči vyjde dveřmi ven. V kuchyni zhasne světlo a babička tiše opustí jeviště)*

DANI *(na nějakou dětskou melodii si prozpěvuje a poskakuje):*

Aneta bude mít – narozeniny, tralala. Aneta bude mít- narozeniny, tralalalalá…

 *(přichází k louce s květinami)*

Ty brďo, to je nádhera, těch kytek tady. *(trhá květiny).* To bude mít Aneta radost!

LUCIEN *pomalu se přiloudá k Danimu*

 Čau Dani! Co to tady vyvádíš? Komu trháš ty kytky?

DANI *ohlédne se.* No přece Anetě! Bude mít narozeniny. Chci jí udělat radost!

LUCIEN Aneta, pořád jenom Aneta. Já ji nenávidím! Je to nafoukaná, hloupá husa. Dej sem tu kytku! Nic nedostane!

DANI *tiskne kytky k sobě*

 Co blázníš? Proč bych ti ji měl dávat?

LUCIEN Když nedáš, tak si ji vezmu sám, ty mrňousi!

 *Vytrhne mu květiny, hodí je na zem a dupe po nich*

DANI Abys věděl, řeknu to tatínkovi. Ty ošklivý, zlý Luciene!

LUCIEN *zvedne kotě, běží s ním ke skalnímu srázu a drží ho jednou rukou nad „propastí“*

 Jestli to někomu řekneš, hodím tu kočku dolů!

DANI Ne, vrať mi moje koťátko!

 *Dani se vrhne na Luciena. V ten okamžik nechá Lucien kotě spadnout.*

Klaus!

 *Dani běží až k samému okraji jeviště, nahne se přes „skálu“, dívá se dolů, s hlasitým výkřikem padá do „propasti“. Ještě jednou zoufale vykřikne a pak nastane strašlivé ticho.*

LUCIEN  *s hrůzou:* Dole teče potok… Dani se utopil. Já ho zabil: Co teď? Co teď???

 *Zakryje si oči, chvíli postojí, pak se náhle rozběhne a uteče. Vběhne do tmavé kuchyně, chvíli se vyplašeně rozhlíží a pak se schová za pec, kde zoufale pláče.*

MAMINKA *přichází ze stáje, odkládá nádobu s mlékem:*

 Luciene, jsi tady? Ach, ten Lucien, zas není doma a já musím všechno udělat sama.

TATÍNEK, ANETA *vstoupí bez klepání:* Dobrý večer.

TATÍNEK *starostlivě:* Neviděla jste Daniho?

MAMINKA *nazlobeně:* Ne, já hledám Luciena.

LUCIEN *za pecí hlasitě vzlykne*

ANETA Co to bylo?

MAMINKA *jde k peci a objeví tam plačícího Luciena.*

 Luciene, co tu děláš, co je ti?

 LUCIEN *vystoupí a pláče na maminčině rameni*

ANETA *přistoupí k Lucienovi, uchopí ho za rameno a třese jím:*

 Kde je Dani? Co jsi mu udělal?

LUCIEN *brečí ještě víc a křičí:*

 Já.. já nevím….. nemůžu za to!

TATÍNEK *podívá se Lucienovi do očí a pomalu se ho ptá:*

 Luciene, hned nám řekni, kde je Dani! Co se stalo?

MAMINKA *s hrůzou:* A jéje!! Pojď, Luciene, rychle nás doveď k Danimu!

 *Všichni jdou ven směrem ke strži. V „kuchyni“ se zhasne.*

LUCIEN *vzlyká a stále si opakuje:*

 Já za to nemůžu.., nic jsem mu neudělal…, já za nic nemůžu...

MAMINKA *pláče*

ANETA *jde poslední, ruce zaťaty v pěst:*

 Já toho Luciena zabiju, zabiju ho.

LUCIEN *když přijde ke strži, s pláčem ukazuje dolů:* Tam. Tam dole.

TATÍNEK *opatrně slézá dolů, ostatní se za ním dívají:*

Konečně! Tady je. Už ho mám!

DANI *zapláče*

TATÍNEK Sláva, žije! Má škaredě zlomenou nohu, ale žije!

ANETA, MAMINKA *obejmou se:* Žije!

 *Světlo venku zhasne.*

VYPRAVĚČ Nebylo snadné vytáhnou Daniho a jeho koťátko z propasti, ale nakonec se to podařilo. Danimu se noha sice zahojila, ale zůstala chromá. Lékař řekl, že Dani už nikdy nebude běhat. Aby mohl chodit, bude potřebovat berle. Dani si však z toho zatím nic nedělá. Zato Aneta se na Luciena příšerně zlobí.

**5. Anetin hněv**

Světlo v „kuchyni“. Aneta a babička sedí v kuchyni. Babička spravuje ponožky, Aneta si čte.

ANETA Babičko, já Luciena nenávidím. Nikdy mu neodpustím, co udělal Danimu, nikdy! Jednou mu za to něco strašného provedu. Musí být potrestaný!

BABIČKA Holka moje, co to říkáš? Nemyslíš si, že je Lucien už dost potrestaný? Víš jak se musel vyděsit? Zkus si představit jeho zoufalství a výčitky svědomí… Teď mu musí být smutno - nikdo ho nemá rád, - nikdo s ním nechce mluvit ani kamarádit. Nebylo by teď lepší mu odpustit? Pomoct mu začít znova?

ANETA Ale proč Bůh dopustil, aby Lucien Danimu tak hrozně ublížil?!… Babičko, já Luciena strašně nenávidím!

BABIČKA To se pak ale nemůžeš modlit ani za Daniho. Pán Bůh je láska. Když se modlíme, dostáváme se docela blizoučko k jeho lásce. Tady musí zmizet naše nenávist, roztát právě tak, jako roztaje sníh na jarním slunci. Aneto, přenech Luciena Pánu Bohu. A nezapomeň: On ho má právě tak rád, jako našeho Daniho a jako mě a tebe.

 *Zhasnout.*

VYPRAVĚČ A co Lucien? Pro toho ztratil život všechny půvaby. Aneta podrobně vylíčila dětem i dospělým ve vsi, co Lucien provedl. Od té doby si s ním děti nechtějí hrát. I dospělí se k němu chovají nepřátelsky. Proto chodí do lesa vždycky sám.

Jednoho dne tam najde osamělou chatu. Bydlí v ní starý muž - řezbář, který naučí Luciena vyřezávat ze dřeva. Lucien je velmi obratný a má radost, když dokáže něco vytvořit vlastníma rukama. Stále přemýšlí, jak by mohl Danimu udělat radost. Chtěl by mu dokázat, jak velice lituje toho, co způsobil. A tak vyřezává pro Daniho spoustu zvířátek a loď- Noemovu archu. Když archu dokončil, nese ji Danimu. Jako naschvál však potkává Anetu.

LUCIEN *Lucien jí s ostychem ukazuje dárek:*

“Aneto, tohle jsem vyřezal pro Daniho, abych mu udělal radost.“

ANETA *Aneta, rudá zlostí křičí*: „Ty neseš Danimu dárek? Koukej, ať odtud rychle zmizíš a už se tu nikdy neukazuj!“

*Vezme krabici s vyřezávanou archou a mrští s ní na hromadu dřeva.*

VYPRAVĚČ Lucien smutně odchází. A v srdci Anety je stále větší a větší tma. Oba jsou smutní a zklamaní, neví, co si počít.

**6. Ve škole (2)**

*Šest dětí - Lucien, Aneta, Líza, Marek, Michal a Bernard sedí ve třídě. Vstoupí pan učitel. Děti povstanou a pozdraví.*

DĚTI Dobré odpoledne.

UČITEL Dobré odpoledne, děti. Sedněte si.

Mám pro vás zajímavou zprávu. Ve školní radě jsme se rozhodli, že vyhlásíme soutěž ručních prací. Každý se může zúčastnit. Děvčata mohou něco pěkného uplést, uháčkovat, anebo ušít a hoši něco zvláštního vyřezat anebo vytvořit ze dřeva apod.

DĚTI *začnou si šeptat*

UČITEL Ticho! Ještě jsem neskončil!

 Vím, že vás napadá spousta věcí, ale domlouvat se můžete potom. Chci vám ještě říct, že nejlepší práce budou nejenom odměněny, ale postoupí do dalšího kola. Máte na to měsíc a půl, takže… přemýšlejte a hned můžete začít!

Tak to je už pro dnešek vše, můžete utíkat domů!

 *Učitel odchází, děti si balí věci a domlouvají se, co kdo udělá. Lucien sedí zticha a zdánlivě nic nevnímá.*

GÁBA Lidičky, slyšeli jste to? Soutěž ručních prací a modelování!

HONZA Já vyřežu tančícího medvěda. Dědeček má doma řezbářské nářadí, snad mi ho půjčí.

GÁBA Já upletu dečku, vím o jednom pěkném vzorku.

JOHANKA Já nevím, co bych mohla udělat. Co takhle něco namalovat…?

ANETA Já mám teď málo času, ale přihlásím svetr, který pletu Danimu.

GÁBA *k Lucienovi:*  A co ty, Luciene?

HONZA Prosím tě, že se s ním vůbec bavíš! Ten tak něco umí!

JOHANKA Akorát tak zlobit, chodit za školu a ubližovat malým dětem.

 *Děti se pohrdavě zasmějí a postupně odcházejí.*

LUCIEN *až teď začne balit tašku, mluví sám k sobě*

 Každý si myslí, že jsem úplně k ničemu. Ale já chci také vyhrát…Až uvidí, že něco umím, budou se mnou třeba zase kamarádit… a možná i zapomenou, co se stalo tenkrát Danimu.

 *Radostně odchází ze třídy. Světlo zhasne.*

VYPRAVĚČ Každé z dětí pilně pracuje na své ruční práci. Lucien vyřezal překrásného koníčka. Dal si na něm opravdu záležet. Bylo to to nejkrásnější, co kdy udělal. Nikdo ze třídy ho ještě neviděl. Ale krátce před tím, než mají být práce odevzdány ve škole, jde Aneta kolem Lucienova domu.

**7. U Mattersů**

ANETA *přichází s košem k domu Mattersových*

 To je horko, mám strašnou žízeň. Snad mi tady dají napít.

 *Jde ke dveřím:* Je otevřeno.

 *Vejde dovnitř, na stole stojí koníček ze dřeva. Aneta ho obdivuje:*

Ten je krásný! Toho chce asi Lucien přihlásit do soutěže. S tím určitě vyhraje první cenu. A děti s ním zase začnou kamarádit. A Lucien bude zase šťastný. Ne! To nesmím dovolit! Lucien musí být nešťastný celý život! Vždyť zmrzačil Daniho.

 Aneta koníčka hodí na zem a dupe po něm. Se sklopenou hlavou odchází.

VYPRAVĚČ Jak si to Aneta představovala, tak se také stalo. Lucien byl ještě nešťastnější než dřív. Myslel si, že koníčka shodila kočka a někdo ho pak nechtěně rozšlápnul. Netušil, že to schválně udělala Aneta. A Aneta? Myslíte, že ta byla šťastná? V soutěži sice získala první cenu, ale neměla z ní žádnou radost. Stále měla před očima Lucienova koníčka, kterého zničila.

Tak ubíhaly měsíce, až byly zase Vánoce. Na Štědrý den večer jeli všichni do kostela na saních. Také Aneta a její rodina.

**8.V kostele**

*Všichni účinkující se posadí do lavic mezi diváky. Na místě, kde stál dosud vypravěč, teď stojí farář.*

FARÁŘ Moji milí, bratři a sestry! Vítám vás na dnešním štědrovečerním shromáždění. Úvodem nám Gábinka přednese básničku.

GÁBA *přednáší báseň*

FARÁŘ Zazpíváme si společně píseň:…

JOHANKA *báseň*

FARÁŘ Jak to tedy bylo o prvních vánocích?

 Když Marie a Josef přišli do Betléma, nebylo pro ně nikde místo. Pro ně ani pro Ježíše. Nikdo jim neotevřel dveře. Ježíš stál přede dveřmi a nikdo jej nevpustil. Tak tomu bylo tenkrát.

I dnes stojí Ježíš před zavřenými dveřmi. Stojí přede dveřmi našeho života. V Bibli nám říká: „Stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“

Pán Ježíš vidí náš život plný zlých činů a myšlenek. Chce vejít do našeho života, vyhnat všecky zlé myšlenky a nahradit je svými dobrými a laskavými.

 Pán Ježíš však nikdy dveře neotvírá sám. Nevnucuje se nám. Jen se ptá, zda smí vejít. To je to zaklepání. Je třeba, abychom my sami řekli: „Ano, Pane Ježíši, potřebuji tě. Chci, abys vešel a bydlel u mne.“ A když se takto upřímně modlíme, otevíráme Pánu Ježíši dveře a zveme ho do svého života.

**9. Ztracená kočka**

*Na jedné straně je osvětlená kuchyň a na straně druhé noční zasněžená krajina, hvězdné nebe. V kuchyni u stolu sedí Dani a pláče.*

ANETA *stojí přede dveřmi do domu, zamyšleně hledí na hvězdy*

 To je nádhera. Jak krásné jsou Vánoce… a On- Ježíš stojí u dveří a klepe. *Vzdychne.* Tak ráda bych otevřela dveře Pánu Ježíši…  *povzdech*

Ale nějak mi to nejde. Asi proto, že nenávidím Luciena. To bych mu musela odpustit… a také bych mu musel říct, že jsem rozbila jeho koníčka. Ne, to se mi nechce. Ještě ne! Pán Ježíš musí zůstat stát za dveřmi!

ANETA *dokud zní zpěv, stojí ještě venku, pak vstoupí do kuchyně. Spatří plačícího Daniho, přistoupí k němu a pohladí ho.*

 Co je, Dani, co se ti stalo?

DANI Ztratila se mi Klaus. Včera večer odešla a ještě se nevrátila. Tatínek s babičkou už všechno prohledali – a nic.

ANETA Víš co, Dani? Já se ještě půjdu projít ven, třeba ji uvidím.

*Dani se uklidní. V kuchyni zhasne světlo, Dani tiše opustí jeviště.*

ANETA *vychází ven. Jde směrem ke kopcům, pomalu, rozhlíží se. Občas zavolá:*

 Klaus, čičiči!

 *Najednou uklouzne a upadne.* Au, moje noha.

 *Pokouší se vstát, ale znovu upadne a drží se za nohu.*

Co teď? …Sama se domů nedostanu. Au! Tam nahoře bydlí dřevorubec.

 *Pomalu se doplazí až tam, několikrát klepe a volá:*

Pane Wernere! Paní Wernerová!

 *Chvíli čeká, znovu klepe a znovu volá a ještě jednou:*

Nejsou doma. To je zima. Já zmrznu. Pomoc! Pomóóóc!!!

## Zamyslí se.

 Klepu a oni neotvírají. Pán Ježíš taky klepe na mé srdce a já mu taky neotevírám.

LUCIEN *přichází a něco si píská*

ANETA Někdo jde. Pomoc! Pomóóóc!!!

LUCIEN Co je? Je tu někdo? Aneto, je ti něco?

ANETA Ach, Luciene, to jsi ty! To jsem ale ráda, že jdeš kolem. Vymkla jsem si nohu, je mi strašně zima. Můžeš mi nějak pomoct?

LUCIEN *hodí jí svou bundu přes ramena:*

 Tu máš. Doběhnu domů pro sáňky. Za chvilku jsem zpátky.

 *Utíká pryč a říká si pro sebe:*

Aneta mě potřebuje. Když jí pomůžu, třeba se se mnou usmíří.

ANETA To jsem ráda. Přece mne Pán Ježíš nenechal samotnou. Ani já ho už nesmím nechat čekat.  *Zavře oči a sepne ruce:* Pane Ježíši, otvírám ti dveře svého srdce. Je mi líto, že byly tak dlouho zavřené a že jsi musel tak dlouho čekat. Vejdi, prosím, dovnitř…

 A odpusť mi, že jsem tolik nenáviděla Luciena. Amen.

LUCIEN vrací se se sáňkami

ANETA Počkej chvilku. Luciene, nejdřív ti musím něco říct. Víš, to já jsem zničila tvého koníčka. Prosím tě, odpusť mi to!

LUCIEN Cože, tos byla ty?…*po chvíli mávne rukou* Teď už je to jedno. Pojď a sedni si na sáňky.

 *Pomáhá jí na sáňky, světlo zhasíná*

VYPRAVĚČ Tak skončil dlouhý, ošklivý spor. Lucien teď chodí často na návštěvu k Anetě. Babička jim mnoho vypráví a vysvětluje z Bible. A tak i Lucien jednoho dne otevřel své srdce Pánu Ježíši. Ale přece ho ještě něco tíží: Dani stále nemůže dobře chodit. Pořád ještě kulhá o berlích.

 Jednoho dne se Lucien dovídá o slavném lékaři, který se na několik dnů zastavil ve městě na druhé straně horského průsmyku. V bouřlivé sněhové noci se Lucien vydal na lyžích na cestu. Dal v sázku svůj život. S vypětím všech svých sil se mu podařilo lékaře zastihnout a přesvědčit, aby svůj odjezd odložil a jel se podívat na Daniho. „Budu Daniho operovat na své klinice“, rozhodl nakonec. „Myslím, že zase bude běhat.“

 Jedině Aneta mohla Daniho doprovázet. V nemocnici to nebylo snadné. Dani musel po operaci dlouho ležet. Teprve po třech měsících se Dani s Anetou vracejí domů.

 Je jasné jarní ráno. Právě tomu bylo něco přes rok od chvíle, kdy Dani spadl do strže. Na nádraží, uprostřed zelených luk posetých květinami, se sešla skupina lidí.

**10. Na nádraží**

*Všichni se shromáždili, aby přivítali Daniho a Anetu.*

TATÍNEK *podívá se na hodinky:*

 Už by tady každou chvíli měli být!

LUCIEN *stojí trochu stranou a vyhlíží vlak*

 Už jede! *Přichází Aneta a Dani. Dani se rozběhne přímo k Lucienovi.*

DANI Podívej Luciene! Můžu zase běhat i skákat! Ten tvůj doktor mi pomohl.

 *Předvádí se.*

Podívej, babi, podívej, tati! Běhám úplně sám! Už nepotřebuju berličky!

# Dani vesele poskakuje kolem Babička a tatínek ho objímají. Lucien se odvrátí a utírá si slzy. Všichni odcházejí.

VYPRAVĚČ Jejich radost neměla konce. Všichni byli konečně šťastní. Lucien samou radostí pláče. Zlo, které způsobil, je napraveno. Všechno je odpuštěno a navždy zapomenuto.