**Žebrácká opera**

**aneb Boží dílo pro žebráky**

# Podle stejnojmenné hry Martina Féra pro modřanskou NŠ přepracovala H. Šormová.

*Na vyvýšeném místě jesličky, nad nimi se sklání Josef a Marie – z drátů svatozáře kolem hlavy – Ježíšek také.*

*Sbor zpívá píseň, při ní andílkové tančí před jesličkami, žebráci se válí v rohu na dece (noviny, pivní lahve…).*

Píseň: (možno změnit**) Veselé vánoční hody**

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy

o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.

Ono světa spasitelem

Slovo učiněné tělem

Syn boží a syn člověka

otec budoucího věka, děťátko.

***Sbor stojí, andílci poletují, zastavují se na kraji podia:***

1.anděl:

Veselé vánoční hody, zpívejte všichni koledy

vždyť už znova po roce

brzy budou Vánoce!

2.Co říká nám ten krásný čas?

Pán Bůh přišel mezi nás!

3.Vánoce zvěstují do noci

poselství o Boží pomoci!

4.Vánoce říkají

že nám Bůh dal

v malinkém děťátku

vééélikej dar!

5. ***přibíhá k spícím žebrákům a tleská***

Vstávejte, vstávejte, už nespěte!

Těšte se z Božího dítěte!

**I.**

Brblal (*převaluje se): A*ni vyspat se tu už nedá. Pořád koledy a teď eště todle! Taky ste to viděli?

Ostatní mručí, nechtějí budit.

Skuhral: Něco tu lítalo..

Brblal.: Že si nedaj pokoj, anděly ať si věší na Staromák, ale v těhle našich koutech nemaj co dělat!.

Skuhral: Řeknu vám teda, život je pes. Zima, tma, furt randál nějakej. Hlad...

Nenasyta(vstává): Hlad - nemáte náhodou něco k snědku? Vy také ne? *(otočí se k publiku)*

Brblal: Něco k snědku? Tuhle jsem byl v Kostižerech a to jste měli vidět, jak mě hnali! Prej, jestli se nestydím žebrat! Stydím, nestydím - co mi jinýho zbejvá, když na jedno oko nevidím. Jak říkám, život je pes.

Skuhral: To na hlad já si nestěžuju. Zrovna tuhle mi nějací dobří lidé hodili hrst suchých kůrek. V tom blátě, co do něj spadly, mi ty kůrky pěkně změkly. Oni měli dobrý pocit, že někomu pomohli, já se trochu najed.

Nenasyta: No to je dojemný. Mně řekli, že prej Pán Bůh ať mi pomůže. Neřekli ale jak, a tak čekám, čekám, ale pomoc nepřichází...

Skuhral: Jo, to oni rádi říkaj. A pak taky, že „Chudoba cti netratí“ anebo „Pomoz si sám a Pán Bůh ti pomůže".

Brblal: anebo taky: „Táhni žebráku!...“ nebo „...tohle se nemá podporovat!“ Jojojo, známe ty křesťany! Život je zkrátka pes a ten jejich Pán Bůh na nás kašle. On si musí všímat těch movitějších. Kdo by mu potom stavěl a opravoval ty kostely!

Luciper:

*(Zjeví se celý v černém , smeká cylindr, pod ním růžky..)*

Moje řeč, drahý příteli. Vystihs to přesně. Pán Bůh, ten na vás kašle - pokud teda vůbec nějakej je. Ne že bych byl nějakej farář, to teda vůbec ne, ale o těhle věcech toho vím docela dost, je to tak trochu můj obor. Uvádět lidi na správnou cestu. A na té vy už skoro jste ... skepse - to je to pravé. Pochybovat ... o všem!

Gabriel:

*(muž v bílém)* Ovšem, že o všem pochybovat, a hlavně o slovech tohohle darebáka - vždyť je to lhář, to to neslyšíte?

Luciper: Hele, hele, ať mi nenadává, to se přeci ve slušný společnosti, jako je ta vaše, nedělá!

Skuhral: Ano, má pravdu, co si to dovolujete? A kdo vůbec jste?

Gabriel: Promiňte, že jsem se nepředstavil, ale byl jsem tak rozčílen! Mé jméno je Gabriel a jsem posel. To je mé poslání, být poslem dobrých zpráv. A zrovna tu nejlepší vám teď nesu: Radujte se žebráci, Pán Bůh vás má rád! *(spráskne ruce, křepčí a jásá haleluja, haleluja, všichni ostatní trochu zaraženě koukají, ďábel je stranou a vševědoucně se usmívá)*

Brblal: Hm, to už jsem někde slyšel. To říkali ti lidi, co jsem je prosil o jídlo. Nedali.

Nenasyta: Ještě žes mi to připomněl. Kručí mi už asi hodinu v břiše.

Skuhral: Ochlazuje se, začíná pršet. Měli bychom trochu víc zalízt.

Gabriel: Co, co, co - vy nemáte radost? Vy nejásáte? Pán Bůh má rád všechny lidičky, i vás žebráky! A vy zatím myslíte na takový podružnosti - jídlo, sucho, teplo.

Luciper: No, je vidět, že pan Gabriel není zrovna realista. To se to potom zvěstuje, když máte plnej žaludek a teplou peřinku. Ale jsem rád, že vy hned tak na něco nenaletíte, jste přeci jen vzdělanci, i přes svou chudobu. A jen tak mimochodem, s tou Boží láskou - no nevím, nevím, - posuďte sami:

**II.**

Had: Dobré odpoledne přeji, slečno Evo, pardon, paní Evo. Jak jde život?

Eva

*(na zahradním lehátku, pije brčkem džus z rajského ovoce)*

: No jak - asi jako v ráji. Ale co vy tu vlastně děláte? Vás jsem tu ještě neviděla, vy sem určitě nepatříte!

Had: Ale co vás nemá, to vám o mně ještě neřekli? No to je... Já jsem tady takovej zahradní kontrolór. Kontroluju, jestli všechno běží, tak jak má - no, aby ten ráj za něco stál. A když vás tady tak najednou vidím, samotnou, říkám si - seznámíme se, do něčeho se zakousneme. Co byste řekla třeba na tahle krásná jablíčka? Vypadají moc pěkně.

Eva: Člověče, teda jste-li vůbec člověk, vy jste nebezpečný. Tahle jablka my jíst nemáme, to nám Zahradník zakázal!

Had: Cože, vy nesmíte jíst žádný z těhle krásných jablíček, hruštiček, banánků a vůbec z žádných plůdečků z téhle krásné zahrady? No to snad ani není možné, to musí být peklo, se na ně jenom koukat!

Eva: Tak strašné to zase není. Hruštičky, banánky a všechno ostatní jíst můžeme. Jenom z tohohle jediného stromu ne. Že prý bychom umřeli.

Had: Umřeli? Ale kde, to je přeci nesmysl. Takové krásné stvoření jako vy přeci nemůže umřít. Ten váš Zahradník je filuta. Ješitnej filuta. Kdybyste totiž ochutnali, to byste potom byli úplně stejně důležitý jako on. A chytří jako on. Všemu byste rozuměli, nemuseli byste se pořád ptát, co můžete dělat a co ne - vy byste to už věděli, co věděli, vždyť vy sami byste si mohli rozhodovat o tom, co je dobré a co je špatné!

Eva: To, co mi tu říkáte, je lákavé, ale kdo mi zaručí, že mě tu nepodvádíte?

Had: Tak předně, uráží mne, že mi nedůvěřujete. Vy snad víc věříte tomu zakazujícímu morousovi Zahradníkovi, než mně, kterej vám tu slibuju takový krásný věci. A za druhý, já si klidně kousnu před vámi, ať vidíte, že mi to nic neudělá *(kous)* .. vidíte. S důvěrou mne následujte. *(nenápadně odejde - Eva se rozhoduje sama)*

Eva: Já vám pořád nevím ... Zahradník říká ne ... tady pán zase říká jo ... ten život je tak složitý, kdo se v něm má vyznat? *(mohla by se zeptat publika: Mám či nemám?*), ale přeci jen - voní to, voní, je to hezké ... KOUS, KOUS, KOUS

Adam: Koukám, koukám, má paní Evo, že pomlsáváš. A já bych měl stát opodál? Dej mi taky ochutnat.

Eva: Tu máš milý muži.

Adam: To ovoce sladkým zdá se býti, však hořkne na jazyku! Brr…co to je?

Eva: To je jeden vskutku zvláštní plod ... po něm oči se mi otvírají, ale poznávám, že nebylo dobré ho jíst.

Adam: A já poznávám, že by bylo dobré se schovat, někdo jde.

Eva: Ano, ano, snad neměl ta jablka spočítaná.

Adam: A třeba se nic nepozná… Jak hloupě to vlastně vypadáme?*(dívají se po sobě, zakrývají se rukama)*

Michael: Čichám, čichám člověčinu. A není to vůně libá. Člověče, kde jsi? Člověče, cos to udělal ... že to tu zavání peklem? Neschovávej se v tom křoví, zbytečně si zatvrzuješ srdce. *(a+e vylézají)* Hlavo rodiny, proč jsi zalez do křoví? Snad něco neskrýváš?

Adam: Jak bych mohl? Vždyť teď vidím, že tady stejně nikomu nic neunikne, tady se hned všechno ví...

Michael: Ale, ale - jakpak víš, že se tu všechno ví? A proč by se nemělo vědět, vždyť nemáme přec před sebou co skrývat! Že ty jsi jedl z toho stromu, co se z něj nemá jíst?! *(výhružně do něj zapíchne prst)*

Adam: No vždyť říkám, že se tu všechno ví, ale ať se tedy taky ví, že to nebyla moje chyba - já jen jed, co mi tady žena dala.

Eva: Co, ty to svádíš na mě? Já tě nenutila, ty sám jsi chtěl ochutnat. Krom toho, ani já za to nemůžu. Klamavá reklama – tak lákavá! Kdosi tu byl a teď vidím, že byl to slizký had. Slíbil vševědoucnost a teď vím je to, že se musím stydět.

Michael: Teda lidi, vy jste tomu dali! Vy tomu ráji dáváte na frak. Ach jo. Je mi líto, ale musíte pryč. Tady zůstat nemůžete, to byste to tu pěkně poničili. To by pak už nebyl žádný ráj, ale peklo. A na co by se pak všichni těšili? .. Takže S Bohem a Na shledanou ...

*Písně z výběru: De profundis Svítá 327 – 2 sloky*

*Kam v soudu den Svítá 136 – 1a7 sloka*

*Jsem zde na zemi poutníkem Svítá 133*

*Hříchy Svítá 79*

**III.**

Luciper: No tak, drazí žebráci, vidíte, jak Pán Bůh má rád lidi. Zakazuje jim jíst ovoce, vyhání je z ráje.

Gabriel: Čerte jeden, co lžeš, vždyť to bylo jen pro JEJICH dobro, že nesměli jíst z toho stromu. A taky to byla JEJICH chyba, že byli vyhnáni, a i to bylo pro JEJICH dobro. Víte, jaký by to bylo, chodit po ráji a vědět, že všechno pořád jenom ničím? Takhle se aspoň můžete těšit, že se tam jednou vrátíte...

Nenasyta: Jednou, jednou, já bych tam byl radši hned.

Luciper: Tak, tak, nic se nemá odkládat. Když vám něco slibuje, tak ať vám to dá hned!

Gabriel: Nebuďte netrpělivý. Nakonec záleží i na vás a nakonec se všechno může v dobré obrátit a i vám se dostane nebeských radostí.

Brblal: Zatím se nám dostává jen pozemských strastí a neštěstí...

Skuhral: ...a zatím to nebere konce ...

Brblal: A co my jsme toho už na tom světě vytrpěli! Fuj tajks, ach, ach, ach

Gabriel: No tak to teda prr. To teda trochu zveličujete, tak strašný to s vámi nebylo. To já znám lidi, co se jim přihodily i horší věci. Takovej pan Job - děs a hrůza, nevěděl vo co jde - a neskuhral jako vy. I když šlo do tuhýho, zůstal věrnej.

A byli i lidi, který trpěli za dobrý věci, za idee, za pravdu, za věrnost pravdě a Pánu Bohu!! Víte, jak to bylo s těma třema klukama v ohnivý peci?

**IV.**

Král Nebukadnesar: Ó, jak krásné je být králem. A já jsem král! Co řeknu, to se musí stát. Všichni mne musí poslouchat, mám vojsko, co víc si mohu přát?

Našeptávač: Králi, navěky buď živ, jistě jsi ten nejmocnější král, ale...

Král: Ale co?!

Našeptávač: Neberte si to osobně, ale rozkazovat, co má kdo dělat, to dovede každý břídil!

Král: Jakže, já že jsem břídil? Stráže!

Našeptávač: Ale králi Nebukadnesare, právě že ty nejsi žádný břídil. Ty dovedeš určitě víc. Ty si dovedeš podřídit i lidské myšlení. Přikázat lidem, co si mají myslet, to je kumšt! A to TY dovedeš!

Král: No to si piš, že dovedu. O tom nepochybuj, já dovedu všechno... Ale, jak to myslíš?

Našeptávač: No, co takhle přikázat poddaným věřit v nějakého státního boha?

Král: Státní bůh - jo myslíš něco, čemu by se museli klanět, něco, kvůli čemu by zapomněli na všechno ostatní?

Našeptávač: Přesně tak, královská výsost je velmi chytrá.

Král: Něco jako ... peníze? *(nadšeně, objevitelsky)*

Našeptávač: To je omšelé - tomu všichni slouží i bez příkazů.

Král: Nebo televize - to bychom šli navíc s dobou!

Našeptávač: To taky není špatné, ale to je všechno moc snadné. Před tou blikající bednou poklekne s radostí každý - nebo se spíš položí. Zkuste přijít na něco těžšího. Ale to vy určitě zvládnete i beze mne! ... Abych nezapomněl, nezapomeňte na nějaký opravdu pekelně krásný trest...

Král: Tak čemu by ti moji poddaní měli věřit? ... *(dumá, dumá)* Ha, už to mám. Není to tak úplně originální, ale svému účelu to postačí. *(přivolá hlasatele a pošeptá mu, on to vyhlásí, mezitím se vztyčí obraz sochy)*

Hlasatel: Lidem ze všech národů se dává na vědomí, že ode dneška se podle nového příkazu naší královské milosti všichni poddaní budou klanět zlaté soše. Jakmile začne troubení trub a pískání píšťal a všelijaký jiný hlomoz - všichni se začnete klanět! Kdo tak neučiní, skončí v králově nové peci. *(ukáže na ni)*

*Nastoupí sbor, píseň Ten obraz zlatý (Svítá 328), poté pískání, troubení,všichni se klaní klanění, jen ti tři stále stojí*

Král: Co je to tam vzadu? Co vy tři? Na kolena!... Stráže, přiveďte je!

Šadrak: My se, milý králi, nějaké hloupé soše klanět nebudeme.

Méšak: My se, milý králi, budeme klanět jenom svému Bohu Hospodinu.

Abednego: My se tě, milý králi, zas až tak moc nebojíme.

Král: Ale no tak, mládenci - já jsem k dohodnutí. Co vám to udělá? Já vám písknu a vy si kleknete .. a bude to. PÍSK No tak bude to? Nebo vám připečeme tělíčka v peci. A chtěl bych vidět toho vašeho boha, jak vás zachraňuje, cha, cha, cha. PÍSK, PÍSK, PÍSK

Všichni tři: Ne a ne a ne

Šadrak: My se tvé soše prostě klanět nebudeme.

Méšak: A jestli nás bude chtít Hospodin vysvobodit, udělá to i bez tvého dovolení

Abednego: ... a i kdyby nás nevysvobodil,

Všichni tři: MY SE NIKOMU JINÉMU, NEŽ JEMU JEDINÉMU KLANĚT NEBUDEME!

Král: No to je od vás ošklivé, to je nehezké. Stráže - do pece s nima! *(dupá zlostí)*

*na scénu skočí Luciper*

Luciper: Tak a jsou v troubě! Vidíte milí žebráci, jak to dopadá s těmi „ctiteli Hospodina"...

Gabriel: Čerte jeden, počkej, však to ještě neskončilo! *(zase se usadí)*

Král: Už se škvaří chlapečci - mně nikdo vzdorovat nebude ...*(obchází a čas od času nakoukne do pece)* ...co to, coto - oni se neškvaří, oni se tam jen tak procházejí a povídají si! A nejsou tři ale čtyři - ten čtvrtý jakoby anděl, nebo snad syn Boží? ... že by ten jejich Bůh byl opravdu s nimi? ... Hej, mládenci vzácní, pojďte ven! *(všichni si je přicházejí ohmatat)* byl jsem to já hloupej dědek. Ale teď vidím, že ten váš Bůh je opravdu ten pravý. A kdo by se mu chtěl v mém království posmívat, se zlou se potáže...!

*píseň Proč byl zachráněn jenom ten Daniel (Svítá 266)*

**V.**

Nenasyta: Teda to s tou pecí, to bylo fakt dobrý…

Skuhral: A ti tři kluci, jak byli věrní, to fakt byli hrdinové,vzor hodný následování, to beru....

Gabriel: Konečně, konečně jste na tý správný straně barikády - Věřit, Následovat - a s radostí jít dál cestou života...

Brblal: Zase, když si to spočítáte, těch pár, co bylo zachráněno a ty tisíce ostatní ... život je stejnak pes a my patříme k těm tisícům opuštěných.

Skuhral: a navíc – my jaksi netrpíme pro věrnost Bohu. – my si za to – to teda já musim přiznat – tak trochu můžeme i sami.

Brblal: No, člověk něco zvoral, a pak už to šlo jedno za druhym.

Nenasyta (přihýbá si z lahve)

Prostě si za to můžem sami, a proto je to lidem i pánubohu docela fuk

Luciper: Ale mě to móc zajímá, pánové – celej ten mechanizmus, to padání dolů, jak to funguje.

Gabriel: On Bůh... ten na to hledí jako otec.

Skuhral. Jo, jako, že nás měl pořádně seřezat?

Gabriel: No, to možná taky, ale pro vás by byl spíš příběh o marnotratným synovi.

**VI.**

Mezihra – sloka nebo variace z násl.písně

##### V domě otce, otec u stolu, přichází dva synové (kulisa za stolem)

Otec: Tak jak to vypadá?

Starší syn: ..tak ty kroupy nahoře na kopci pěkně poničily úrodu. Měli bysme to honem sklidit, nemůže to zůstat ležet na poli…

Mladší syn: Takže zas jen dřina! To je pořád dokola..zasít, sklidit…už mě to fakt nebaví.Copak tohle je nějakej život?

Starší: Tak to prostě je, buď rád, že máme tolik pozemků..

Mladší: K čemu mi jsou? Teď je jiná doba, jiný možnosti. I bez dřiny se daj vydělat peníze…

Otec: No, není to zas tak jednoduché, nemysli si…

Mladší: Však já bych si věděl rady! Otče, dej mi můj díl majetku a já už se o sebe postarám..

Starší: Nesmysl, dělit majetek…

Otec: To myslíš vážně?

Mladší: Jo, smrtelně vážně.

Otec: Synu, to není rozumný nápad. Je ti tu snad s námi zle?

Mladší: Už jsem se rozhod. Nezůstanu tady už ani den. Dej mi můj díl majetku, který mi připadá!

Otec: Jsi dospělý, máš svůj rozum! Dělej, jak myslíš. Ale budeš tady chybět.

Starší: No, to je teda dobrý ! Von si odejde s prachama a já tu budu makat…

Otec: Jsem rád, že zůstáváš.

***V hospodě u stolu (kulisa za stolem)***

Mladší: Hej, kamarádi! Zvu vás všechny na oslavu! Začínám nový život! Jsem boháč!

Žena: Takovej mladej, a hezkej ..a eště k tomu bohatej?! Vítej u nás! A copak že to slavíš?

Mladší: Konečně jsem svým Pánem! Pojďte přisednout, připít na svobodu!

*2 kamarádi a hospodská přichází, přisedají ke stolu..*

Mladší: Tak, teď budu rozhodovat já!

Kamarádi *(společně*): No jo, jen ty!

Mladší: Kdy budu vstávat a kdy spát

Žena (*objímá ho)*: A s kým spát!

Kamarádi: ..se budeš mít!

Žena: Inu kdo umí, umí..

Mladší: Kdy budu užívat a kdy pracovat.

1.kamarád: Pracovat? Máš kapitál!

2.kamarád: No jo, jen blázen by se dřel!

Hospodská: Moh bys je investovat! Třeba mi zařídit lázně, já bych je vedla

Kamarád 1: Ale kdepak, investuj tak, aby ty prachy samy dělaly peníze! A ty budeš sedět pěkně v teplíčku…

Mladší: Jo, já budu sedět v teplíčku!

Žena: Hele můžem bejt slavný! Investuj do mý krásy! Bejt slavnej, to jsou dneska kšefty!

Mladší: Tak, na slávu! A na tvou krásu!

Žena: Na mou krásu!

Všichni: Na život!

Mladší: Život (*zvoní měšcem),* život je krásnej!

## Usíná na stole. Zhasnout, ostatní odejdou od stolu

### *Rozsvítit*

1.Kamarád: Tak, jak jdou kšefty?

Mladší: ..Ále, nějak to nestíhám...není čas..

1.Kamarád: …aspoň užíváš život

Mladší: No to je fakt – to užívám..(kouká na poloprázdný měšec)

1. Kamarád tak vidíš…

Žena (*přichází)* Užívá, užívá – ale nějak mě zanedbává! Už nemám co na sebe, vizážistce jsem dlužna..

Takhle jsme si to nedomluvili!

Mladší: Eště ty začínej!

Žena: Začínej?! Já končím! S tebou, ty lháři!

Mladší: Žádní škoda!

Hospodská: Pánové, snad tu nebudete na sucho?

1. Kamarád No to ne, jen nalejvej! Dyž mladej platí!

Mladší: Jo, já furt jen platit a platit! A kdo bude platit mně, co? Já mám prostě v životě smůlu…

1. Kamarád: Vykašli se na to…

Mladší: Jasně, vykašlat se na to. (*pijou)*

Život…život prostě není spravedlivej..

*Usíná na stole. Zhasnout, ostatní odejdou od stolu*

*Rozsvítit, sedí sám u stolu*

Mladší: Kde jste, mí kamarádi?

Kde jste mé krásné ženy?

Kde sny o lázních, o slávě, o svobodě..

*(napije se)*

Život, život je pes..

*(Usíná na stole. Za chvíli se probudí, rozhlédne, motá se opile pryč, padne na zem, usíná a chrápe)*

První prase: Hele, prase – chro - náš pasák se tu válí jako prase.

Druhé prase: Neurážej , chro – já jsem náhodou docela čistý.

Třetí prase: No, ale stejně moc nevoníš.

První: A navíc – pro lidi jsme prostě nečistý zvířata. Židi ani nesmí jíst naše maso.

Třetí: Proto nás taky pase ten největší ubožák. Dyť včera jed i slupky z našeho žlabu!

Druhé: Brr, chro chro, ty nechutnaj ani mně!

První: A přitom prej byl z docela dobrý rodiny.

Druhé: A jak dopad..(*chro, chro)*

## Mladší: (probouzí se, posadí, drbe se v hlavě, rozhlíží, chvilku přemýšlí)

## Jak jsem to dopad! Kolik nádeníků u mýho otce má chleba nazbyt, a já tu chcípám hladem!

*(Prasata se posadí kolem a dívají se na něj a pokyvují hlavami)*

Všechno jsem zvoral *.(Mezitím pomlka, prasata pokyvují hlavami)*

Pujdu k otci, omluvim se, třeba mě přijme aspoň jako jednoho z nádeníků*.*

*(zvedá se, oprašuje, sbalí deku na rameno, prasata odchází)*

## Syn se pomalu belhá z jedné strany, z druhé vstupuje otec, rozhlíží se

Otec: No to snad ne? Jsi to opravdu ty? (objímá ho) A jak to vypadáš?

Mladší: Otče…já vim…všechno jsem zkazil..nemám už ani právo být tvým synem. Ale kdybys mě přijal – aspoň jako jednoho ze svých nádeníků a já bych…

Otec: Víš co, radši už toho nech… Služebníci! Přineste mu nejlepší oblečení, prsten na ruku a dobrý boty. Zabijte vykrmené tele a udělejte hostinu. Budem hodovat, zpívat, hrát a budeme veselí!

*2 Služebníci ho oblékají.*

*Otec, 1.služ., syn usedají ke stolu s hostinou, připíjí. Hraje hudba. Druhý služebník jde stranou. Přichází druhý bratr.*

Starší: Co to má znamenat? Co ta hudba ?

2.služebník: Vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého.

Starší: No to je vrchol! To já tam vůbec nejdu, to bych se neudržel!

*Otec jde za synem*

Otec: Pojď, oslavíš to přece s námi!…*(syn se odvrací)* Tak pozdrav se aspoň s bratrem..

*(Syn se otočí zpět k otci a křičí)*

Starší:: Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Ale když přišel on, kterej s děvkama rozházel tvoje jmění, dal jsi pro něj zabít vykrmený tele!

Otec: Synu, ty jsi pořád se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se radovat, protože tenhle tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se, a je nalezen. *(Otec ho bere kolem ramen a odvádí ke stolu, tam všichni zpívají)*

###### *Píseň V království Božím –Svítá 359 – bez 1.sloky*

Nenasyta: No, takovýho tátu já teda neměl..

Brbla: Já svýho ani nepoznala..

Skuhral: No, to bych docela i bral...takovýho Boha.

Luciper: (obejme Skuhrala) Vidím, že jste na vážkách. Takže abychom to skončili, a tady ostatní pány žebráky přesvědčili, že líp udělají, když se Pánem Bohem nebudou vůbec zabývat, vynáším svůj trumf! To, co teďka přijde, není opravdu nic veselého, ale když jinak nedáte...

**VII.**

*nyní každé dítě přinese zapálenou svíčku a zmíní jednu (či více) tragédii -* ***nutno aktualizovat***

- Herodes nechal v Betlémě povraždit všechny děti do stáří dvou let

- Šílenec nesmyslně postřílel ve škole 15 dětí

- Miliony lidí ve třetím světě umírají hlady

- Milion obětí občanské války ve Rwandě

- Desetitisíce mrtvých v Bosně. Tisíce mučených a znásilňovaných nevinných žen a dětí

- Tři sta lidí uhořelo při požáru metra v Baku

- Statisíce dětí nemají šťastné dětství, protože se jejich rodiče rozvedli

- Tisíce dětí bez rodičů přežívá v dětských domovech

- Miliony lidí trpí rakovinou, leukémií. AIDS

- Tisíce starých a opuštěných lidí žijí v beznaději a beze smyslu života

- Miliony dětí nemají šanci se narodit, protože jejich matky je zabijí, podstoupí interrupci

- Každý rok je u nás utýráno k smrti padesát dětí

- šest a půl milionu Židů bylo vyvražděno v koncentračních táborech

- Hirošima - Nagasaki - Osvětim - Somálsko - Sarajevo - Rwanda - Baku - Terezín - Betlém - Gulagy

- stovky - tisíce - desetitisíce - statisíce - miliony - šest a půl milionu - dvacet milionů

Luciper: Tak na čí straně stojíte teď? A co ty, andělíčku rozkochaný? Kde je ten tvůj milující Pán Bůh?

*(dlouhé ticho)*

Gabriel: Bože, já už nevím, co mám říct. Tak ozvi se konečně tam se shora a ukaž, kde je pravda!

*dlouho zase nic, pak přichází Josef s Marií a miminem – již bez svatozáří, nesou taky svíčku, postaví se taky doprostřed*

Někdo 1: Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal.

Někdo 2: Svým bytím byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.

Někdo 3: ... trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel...

*píseň „Zněl pláč noci té“ (Svítá 396)*

*žebráci šokováni tím, že Bůh přišel do téhle mizérie*

Nenasyta: No to teda znamená, že Bůh přišel mezi nás žebráky!

Gabriel: Ne, to znamená, že Bůh se stal žebrákem. A taky, že až si budete chtít stěžovat, jak se máte špatně, tak si můžete stěžovat tomuhle nemluvněti ... to je Boží Syn ...

Skuhral: Boží Syn? Ale Bože, to ne! Víš, co tady chudák zažije? To si přeci nezasloužíme - a On taky ne...

Nenasyta: Ale proč? Proč to udělal?

Gabriel: Proč? Vždyť jsem vám to na začátku říkal. Protože vás má rád. Chce vám být nablízku. Chce, abyste věděli, že o vás stojí!

Nenasyta: Ale proč to musel udělat zrovna takhle drasticky?

Gabriel: A vy byste mu jinak uvěřili?

Nenasyta: Hm, asi ne...

Brblal: Ale to život není zas tak úplně pes! My nejsme zas až takový žebráci!

Skuhral: A když ne, tak co tu stojíme jak na pohřbu?

Brblal: Vždyť přece nic radostnějšího nás nemohlo potkat!

*Přibíhají andílci, berou žebráky za ruce, táhnou na kraj podia, kde udělají půlkruh*

1. anděl: Vánoce, snad tě to nevyleká,

zvěstují, že Bůh je pro člověka

1. Vánoce zvěstují, pošli to dál,

Že pán Bůh nás vůbec neodepsal

1. Vánoce zvěstují, říkám to znova

Že pravda, láska nejsou jen slova

4.Vánoce do temnot zvěstují, poselství o nové naději

píseň Dál přece nejdeme sami...