**POLÍVKOVÁ POHÁDKA**



**OSOBY A OBSAZENÍ
baba Magi** – Radka Bucharová nebo Jitka Urbanová
**loupežník Bujón** – Jaroslav Dvořáček
**Lesněnka** – Petra Kobrová
**Divobij** / **Otec** – Martin Vrána
**Chytrolín** / **Strážník** – Johan Patočka
**drvoštěp Filip** – Tomáš Chlum
 **flašinetář** – Jan Švimberský

**světla, zvuk** – Jakub Novotný a Petra Švimberská

**režie** – Radka Bucharová a Jan Švimberský

Verze: 28.10.2018

**SEZNAM OBRAZŮ**

1.obraz 0:00 Krádež flašinetu str.3
LES (Flašinetář, Bujón)

2.obraz 2:00 Lesněnka přichází str.3
HOSTINEC (Magi, Bujón, Lesněnka)

3.obraz 13:30 Divobij v lese str.7
LES (Divobij, Flašinetář, Lesněnka)

4.obraz 18:00 Divobij u Magi str.9
HOSTINEC (Divobij, Magi, Bujón)

5.obraz 28:20 Chytrolín v lese str.14
LES (Chytrolín, Flašinetář, Lesněnka, Divobij)

6.obraz 34:00 Chytrolín u Magi str.16
HOSTINEC (Chytrolín, Magi, Bujón)

7.obraz 44:30 Filip v lese str.20
LES (Filip, Flašinetář, Lesněnka, Chytrolín, Divobij)

8.obraz 58:00 vysvobození Lesněnky a strašidel str.25
HOSTINEC (Filip, Magi, Bujón, Lesněnka, Divobij, Chytrolín)

9.obraz 1:05:30 Závěr str.30
HOSTINEC (Filip, Lesněnka, Otec, Flašinetář, Strážník, Magi, Bujón)

***ZVUK 01\_zvonek\_1x***

Po 2 minutách

***ZVUK 02\_zvonek\_2x***

Po 2 minutách

***ZVUK 03\_zvonek\_3x***

**Les**

 ***ZVUK 04\_falsinet\_uvod***

Flašinetář: Pěknej den, vinšuju Tak prej ste přišli na pohádku

Jo jo to je dobře, jen doufám, že se nebojíte a že máte jak se říká pro strach uděláno.

 Vona totiž v týhle pohádce bude Baba. No jo vono se řekne baba, ale tahle baba Magi není vůbec příjemná osoba. Vona totiž vaří polívky a né ledajaký. Máte rádi polívky?

 Já taky, ale tyhle polívky bych vám nepřál. Voni totiž tyhle polívky který vaří ta baba Magi měněj lidi na strašidla a to není všechno, ty strašidla pak musej sloužit jí a Bujónovi. To je takovej popletenej loupežník kterej bydlí s Magi tady v tý chatrči a předstírají, že je to úplně obyčejná Hospoda na mýtince.

…No já vám tedy povím, jak to tenkrát začalo

Náš Knížepán má dceru - Lesněnku. Ta holka by nejradči pořád lítala někde po lese. No prostě Lesněnka.

…a tenkrát taky, zrovna jsem šel s flašinetem hrát na pouť a přišla na mě únava. Tak jsem si takhle sednul ….

*Flašinetář uléhá na zem. Loupežník Bujón se přikrade a vezme mu flašinet a utíká s ním pryč.)*

Flašinetář: …No počkej! A na ten flašinet si stejně nezahraješ! Nemáš kliku ….Cha, cha, cha

**Hospoda**

*(Bujón přichází s flašinetem k hospodě, před ní sedí Magi a čistí houby.)*

Bujón: Koukej se…..co mám. To je hudební skříň, tohleto. A jé je. Zase houbovka? Ty tvoje zatracený polívky jsou k ničemu. Muzika, to panečku, to táhne.

Magi: Někdo najde houby do polívky, někdo najde flašinet.

Bujón: Co najde! Loupežník nehledá, loupežník loupí. Celý šik zbrojnošů sem rozprášil, houf kupců jsem rozehnal a takovouhle hromadu psů jsem rozsekal na cimprcampr.

Magi: Moc mluvíš, Bujóne. Radši zahraj.

Bujón: No jo. Kdyby to mělo nějakou, nějakou páčku, nebo čudlíka, nebo, něco páčku ňákou

Magi: Nebo kliku….

Bujón: Nebo kliku…. No jó, nebo kliku

Magi: Jako bych to viděla. Vokrade nějakýho žebráka a ještě špatně. Loupežník, kterýmu kyj dávno ztrouchnivěl, dýka zrezivěla

Bujón: Počkej…..počkej…

Magi: ….bambitka zarostla mechem *(ozve se zpěv)*

Bujón: *(ucho k flašinetu)* Pššš, poč…hele vono to hraje…

Magi: Houbeles hraje, někdo zpívá v lese

Bujón: Hele, někdo v tom zpívá

Magi: Ale…. V lese!

Bujón: V lese.. Tak! A teď bábo, teď ti ukážu, kdo je tady loupežník. Já….

Magi: Kuš! Popleto! Zmizni! Poradim si sama. *(Směje se)*

*(Přichází Lesněnka, zpívá si, nese košík s houbami.)*

Lesněnka: Je tu někdo?

Magi: Vítej, děvče.

Lesněnka: Dobrý den, babičko.

Magi: Co to neseš?

Lesněnka: Houby.

Magi: To jsou houby, to se podívejme a samé hříbky, viď? (No) Tos byla určitě na pasece u tří volší, nebo u sovího potoka?

Lesněnka: Já se tady nevyznám. Hledala jsem, hledala…no a teď ani nevím, kde jsem.

Magi: Umíš číst?

Lesněnka: Umim. Á.. HOSPODA NA MÝTINCE. A ty jsi tady krčmářka? *(Magi se potutelně směje).* U nás v zámeckém lese znám každý strom. Ale řeknu ti, tolik hříbků jsem tam ještě nenašla.

Magi: To my u nás chodíme na hříbky s nůší a s kosou. Podívej se, jen jsem si skočila do mlází pro pár hříbků na polévku, na bramboračku a podivej se.

Lesněnka: Bramboračka? To je moje.

Magi: Stačí říct, hned se bude vařit. *(Jdou dovnitř do hospody, Bujón je pozoruje)*

**Hospoda**

Magi vaří, Lesněnka sedí.

Lesněnka: Náš kuchař polévky neumí. *(Pozoruje hodiny kukačky)* Představ si, pořád vaří jenom samá holoubata, žáby, hlemýždě….

Magi: Fúúúj

Lesněnka: Nadívané pěnkavy… *(čichá k polévce),* ale pořádnou bramboračku jsme na zámku neměli, jak je rok dlouhý.

Magi: Hé, hé… Na zámku. Jestli hádám správně, tak ty jsi kuchařka ze zámku.

Lesněnka: (zasměje se a zakroutí hlavou) A víš, že bych to někdy uvítala? Aspoň bych si uvařila podle chuti. No ale náš kuchař mě k plotně nepustí. Vařečka prý se nehodí pro milostslečinku.

Magi: Lesněnka!!!! *(Dělá posunky na Bujóna)* Tak ty jsi Lesněnka. Dcera zámeckého pána, že mě to hned nenapadlo. *(Na Bujóna)* Zalez! …něnku jsem tě nepokládala. Do skříně! Tedy ze skříně to máš, viď, ze skříně. Ty sukničky, ty volánky a ten parfém…to je francie, viď? Poď si hačnout, poď děvečko, ze zámku, to máme vzácné hosty a nebudou tě hledat?

Lesněnka: No jo, budou, ale neseženou. Otec jel na lov, vychovatelka si zdřímla, tak jsem utekla. …Ale co, do večera se stejně vrátim.

Magi: Nó, Lesněnko, polévka už bude vařena, ale…nedoskočila by si mi na dvoreček pro pár políneček?

Lesněnka: Ráda babičko *(odchází z hospody)*

Magi: *(Dělá posunky na Bujóna a začíná čarovat)* Čáry, magi, houbeles, na to, že je Lesněnka, zapomene ještě dnes. *(Přichází Lesněnka se dřeve)* Ták a máme vařeno, Mařeno *(smějí se),* totiž, Mařeno…Lesněnko.

Lesněnka: *(Stojí nad hrncem)* To si pošmáknu.

Magi: Ták…A už se to nalívá…ták, hamiky, papiky *(nese talíř na stůl..)* Ták…

***ZVUK 05\_papej\_polivcicku***

Lesněnka: Kdyby mě tak viděla Adelajda…

Magi: Adelajda….Kdo je to Adelajda?

Lesněnka: To je vychovatelka. Nejdřív by rozčílením chvíli mžikala a pak by spustila: Pamatovala si, obyčejná lžíce a obyčejná miska se nehodí pro milostslečinku. Pouze míšenský porcelán a stříbrné příbory… *(smějí se)* jako kdybych jí slyšela. Ale kdyby mě viděl Filip…ten by se smál.

Magi: Filip? Kdo je to Filip?

Lesněnka: Hm Filip…no přece Filip.

Magi: A no tak…nemusim všechno vědět. Jéz, jéz, ať ti to nevystydne.

Lesněnka: Pak mi dáš recept. A já ho dám kuchaři. Ten si vymýšlí samý nesmysly jako – no, holoubě dá do kuřete, kuře do slepice, slepici do kachny, kachnu do husy, husu do krocana a celé to opeče na rožni. Člověk pak ani neví, co vlastně jí.

Můj otec vždycky říká….. *(zarasí se a přemýšlí)*

Magi: No? No…A dyť je to jedno, co říká. Vždyť si potom vzpomeneš, jéz, jéz, nezdržuj se.

Lesněnka: Kdo je to vlastně můj otec? *(Vstává, Magi jde s talířem za ní a krmí ji)*

Magi: Hamiky, papiky

Lesněnka: *(Kouká do zrcadla)* Kdo jsem to já?

Magi: Hamiky, pap. *(Směje se).* Lesněnko, copak je s tebou, Lesněnko?

Lesněnka: Koho to pořád voláš, babičko?

Magi: Bujóne! Bujóne, poď se honem podívat, co dokáže moje čarovná polívka.

Bujón: Ééé, táák a teď jí vokradu a….ehm…*(naznačí zaříznutí)* ….zamorduju

Magi: Ty ničemo, ani se jí nedotkneš! Ve dne bude uklízet v krčmě a v noci bude v lese váááá…co?

Bujón: Vá..let se.

Magi: Vá….

Bujón: No válet se..

Magi: ….bit…pocestné, podej mi…trumpeto, podej mi knihu!

Bujón: Kterou?

Magi: Ale…dyť máme jenom jednu! Dělej, dělej! Čáry, magi, houbeles *(čaruje nad Lesněnkou)*

Bujón: Pozor *(dá na stůl knihu)*

Magi: Hopla. A jauva, tak…Mod…kde to máme…močál, krčma, já jsem si to myslela. Krčma, černý les, ve dne služka, víla v noci, stále budeš v mojí moci, kdo tvůj zááá….

Bujón: zázvor..

Magi: Ale…pendrek…závoj uvidí, kroky své mu podřídí, přes potoky, lesy, ka..ka…, co to je? Kameny za tebou…

Bujón: Za tetou…

Magi: Ale! Za tebou poběží jako splašený. *(Směje se)*

**Les**

Divobij: *(honí kyjem komára)* Počkej ty neřáde, jen co si sedneš. Á….*.(bouchne a tím vzbudí flašinetáře, Divobij honí komára dál a zakopne o flašinetáře.)*

Sakra, dědku! To si nemůžeš sednout jinam? Kdybys tady takhle nevysedával, tak jsem ho dávno měl.

Flašinetář: Jen né tak zhurta, mládenč, jen né tak zhurta. Kdepak s kyjem na komára.

Divobij: Nó, s kyjem ne kyjem…..

Poslouchej dědo, když už se tu takhle po zemi povaluješ, neviděls tu náhodou takovou , no, takovou holku.

Flašinetář: Takovou holku?

Divobij: Jo, jo. Takovou holku.

Flašinetář: Jo takovou holku?

Divobij: No.

Flašinetář: No takovou holku. No tak takovou holku jsem náhodou neviděl.

Divobij: Hrom do toho! Zámeckej pán slíbil měšec dukátů, dům na náměstí a Lesněnku, tomu, kdo jí najde. Já už jsem polez kdejakou houštinu, nohama sotva pletu a ne a ne jí najít.

Flašinetář: Éé, poslyš mládenče…..

Divobij: Copak?

Flašinetář: Mám takovej návrh. Když ty pomůžeš mně, já pomůžu tobě. Hm?

Divobij: Ha há, ha ha ha ha, ty bys mě rozesmál. Ty bys mě……taková třasořitka, sotva to na nohou stojí a chtěl by pomáhat největšímu siláku v kraji? Víš, kdo já jsem? Já jsem Divobij,

Flašinetář: Jo, jo, jo, jo. No vidíš Divobiji, vidíš, mně totiž ukradli flašinet. A kdybys mi ho pomoh najít, hm, no, možná že by se ti to vyplatilo.

Divobij: Co je mně do tvýho flašinetu. Měl sis ho líp hlídat.

Flašinetář: No tak jak myslíš, mládenče, jak myslíš. A až tady budeš po tom lese chodit, jen abys tady taky dobře pochodil.

*(Divobij usíná na zemi a flašinetář odchází.)*

***ZVUK 06\_lesnenka\_pritanci***

Divobij: Jééé, jé počkej, neutíkej. Já tě nechci. Já chci Lesněnku. Víš, kdo já jsem? Já jsem Divobij. Za mnou běhaj všecky holky od nás ve vsi. Tak proč mám najednou já běhat za tebou? No řekni, proč? Počkej, kde jseš? Počkej, já už jdu. Počkej, počkej! *( dostanou se k hospodě)* Kde jsi, počkej na mě, nehraj si se mnou. Jestli na mě nepočkáš, tak já tady s toho udělám kůlničku na dříví. Co, co, pomóc!

Magi: Hledá tady někdo někoho? *(vychází z krčmy, má na sobě závoj)*

**Hospoda**

Divobij: Ty vílo….*(sundá Magi závoj).* Kde je? Kde je? Kde je? *(vbíhá do krčmy)* Kde jsi, slyšíš? Vylez! Kde jsi?

Magi: Úúú, tady jsem.

Divobij: Ále.

Magi: Kohopak hledáš, chlapče?

Divobij: Já musel pořád za ní. Vlekla mě na tom svém závoji jako na provázku.

Magi: Ale kdo?

Divobij: Kdo. Víla přece. Jestli já jí nenajdu…..

Magi: Poslyš, chlapče, nemáš horečku?

Divobij? Horečku? *(bouchne kyjem, Magi si strčí ruku do pusy a běduje.)*

Magi: Nechceš něco k jídlu?

Divobij: Nooo, že bych byl sytý to se říct nedá.

Magi: Á, potakalo tě velké štěstí, chlapče. Jseš v krčmě, kde se vaří nejlepší polévky na světě.

Divobij: Polénky? *(bouchne kyjem)* Cože, polévky? Kdyby takhle mísa jelit, nebo špalek hovězího, ale polévky? Polév…..ačkoli polévky to je také jídlo, ne?

Magi: Taková račí….

Divobij: Račí…

Magi: To je přímo specialita.

Divobij: Tak sem s ní. Ale honem!

Magi: Hned se bude vařit, japí, jupí…. *(Bujón vykukuje ze skříně)*

Divobij: Co to bylo? No co to bylo?

Magi: Co by to bylo?

Divobij: Co by to bylo. To se právě ptám, co to bylo?

Magi: Polévka se vaří, poklička nadskakuje, neboj se. *(kopne do skříně)*

Divobij: Co? Ha, ha, ha, ha. Kdo se tady bojí, co? Kdo se tady bojí, co? Víš, kdo já jsem?

Magi: Fešák. Fešák.

Divobij: Nó, to mi říkej, to rád slyším. Ale slyšela jsi někdy o Divobijovi?

Magi: Divobij….ten silák.

Divobij: Ten silák.

Magi: Syn mlynáře!

Divobij: Syn mlynáře. To jsem já.

Magi: Né

Divobij: To jsem já.

Magi: Né.

Divobij: Když vyschne mlejnskej náhon a kolo se zastaví, popadnu ho a točím s ním ručně a melu zrní jako na kafemlejnku.

Magi: Nepovídej…

Divobij: Co?

Magi: To mi povídej.

Divobij: Nó a to není všechno. To jsem jednou kejchnul a spadaly ve vesnici všechny střechy (chce si kýchnout a Magi mu chytne nos)

Magi: Já si to pamatuju, takové to povětří, já si to pamatuju.

Divobij: No a to není všechno. To jsem jednou vyrval ze země stoletej dub i s kořenama když jsem s ním praštil o zem, tak se ozvala taková rána, že na vesnici pukaly zdi a lidi si mysleli, že je to nejstrašnější zemětřes……*(Magi mu strčí do pusy buřt)*

Magi: ……sení….to dej dolu….

Divobij: To je dobrý.

Magi: No. Abys mi to neporouchal.

Divobij: No to já dám pozor. To mě chutná. Tohle mi moc chutná.

Magi: Nó, můžeš ještě dostat…..á hamiky, papiky. Když jsi takový silák, to by si si jistě poradil…..

Divobij: No to bych si poradil…..

Magi: S těmi špalky na dvorku.

Divobij: No to bych uměl.

Magi: Sekera je zaťatá do špalku…..*(kývou oba nohou)*

Divobij: Tu já nepotřebuju. Já štípu dříví dlaní levý ruky.

Magi: Né. *(Divobij odchází).* Tak běž, chlapče, běž.

Divobij: Za chvilku z nich budou párátka. *(odejde)*

Magi: Čáry, magi, raci s klepety, ať jsou tvoje kroky zaklety. Ať je to tak, nebo tak, choď pozpátku jako rak. Ááá.

Divobij: Hotovo, rozštípal jsem i kůlničku na dříví. A teď se pochlub ty. Mám hlad jako vlk.

Magi: Takový silák, jako jsi ty, si zaslouží porci nejsilnější polévky z mé kuchyně. A račí je nejsilnější, tu já mám nejračí. Nejradši.

Divobij: To je račí? Hm, voní to krásně *(hledá lžíci),* á.

***ZVUK 07\_papej\_polivcicku***

 Á, ta je dobrá, jé. A co je na řadě teď?

Magi: Teď? Teď je na řadě…. Bujón!!!

Divobij: Bujón!!! Hovězí. Ten já mám rád. Tak sem s ním.

Magi: *(otevře skříň)* Teď ukaž, co umíš.

Divobij: Kde se tady vzal ten tajtrlík?

Bujón: Já…jsem….strašlivej loupežník bu,bu, bu, bu, bu

Divobij: Bu, bu, bu, bu.

Bujón: Bu, bu, Bujón.

Divobij: Jo ty jsi Bujón. Bujón!!! Ty kujóne. Tak copak by si rád, co? Peníze, nebo život?

Bujón: Me, melouna.

Divobij: Melouna.

Magi: Ale néé. Obojí.

Bujón: Obojí.

Divobij: Obojí!!! Ty strašpytle, ty tajtrlíku, já ti ukážu, kdo to je Divobij. *(zvedne kyj a jde pozpátku)* A, co to je? Co to je? Stůjte nohy, stůjte!!!

Bujón: Á, ustupuje. (*Divobij se otočí*) Už zase ne.

Magi: Podívej se Bujóne, co dokáže moje račí polévka. Má sílu jako drak, ale couvá jako rak. …..Tam né.

Divobij: Co to je. Já si to stejně s váma vyřídim. Si to s váma vyřídim. *(vyjde ven)*

Bujón: Kam jdeš? Haló, tady jsme.

Magi: Nežvaň a naviguj.

Bujón: Co mám?

Magi: Ale

Bujón: Hele, jdi takhle doleva, ne, totiž doprava, pozor, pozor, doleva, teď doleva, ale, totiž doprava povídám. Kde máš pravou ruku? *(Divobij spadne do necek*)

Á už je tam. Tak. Teď nám dáš všecky peníze, co máš.

Divobij: Jéé, kde by sem je vzal? Pusťte mě, já najdu Lesněnku, zámeckej pán mi dá měšec dukátů a pak mě můžete oloupit.

Bujón: No s tim se chlapečku rozluč. Kdo mě jednou padne do ruky, tak s tim je konec. Když nemáš peníze, tak tě zamorduju.

Divobij: Néééé, prosím vás pěkně, pusťte mě, to je strašně studený. Já jsem náchylnej na nastydnutí, já se strašně rychle….*(sýpe)*

Bujón: Co děláš? *(Divobij kýchne, Magi a Bujóna to odfoukne)* To byla petarda. Pusťte mě na něj.

Magi: No počkej. Mám nápad.

Bujón: To jsem zvědavej.

Magi: Podej mi knihu. Počkej, já to zkusím zpaměti.

Divobij: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.

Magi: Čáry, mági, povidlo…

Bujón: Povidlo, no to jo.

Magi: Divobij bude strašidlo.

Bujón: No to bude.

Magi: Ať jeho strašné kýchání každému hrůzu nahání.

Bujón: Nó, to je dobrý.

Magi: Ať se před ním strachy třese každý, kdo ho potká v lese.

Bujón: No to je dobrý, nó, to je výborný. Ve dne bude v neckách, aby nám vydržel nastydlej a v noci bude strašit po lese. *(Divobij kýchne)*

**Les**

*(Chytrolín chodí po lese, u pařezu sedí flašinetář.)*

Flašinetář: Copak se tam schováváš? No ty, ty, ty.

Chytrolín: Kdo se tady schovává?

Flašinetář: Starého dědka se bojíš?

Chytrolín: Tady se přece chytají motýli, ne? A když se chytaj motýli, tak se běhá po lese a se číhá, ne?

Flašinetář: No vidíš, já tady taky číhám.

Chytrolín: Co… A nakohopak?

Flašinetář: Na zloděje.

Chytrolín: Tak to jo.

Flašinetář: Mě totiž tady někdo okradl.

Chytrolín: Prosimtě a co tobě mohli ukrást? Pf

Flašinetář: Flašinet, chlapče, flašinet. Poslechni, kdybys náhodou, čirou náhodou, toho zloděje potkal….

Chytrolín: Počkej, počkej, počkej…..a jakou odměnu jsi vypsal co? Asi jenom dobré slovo, že jo? Protože jak se tak na tebe dívám, tak moc do kapsy nemáš, no.

Ovšem….zcela jiná situace by byla, kdyby se místo motýlů hledala kupříkladu ztracená dívka…

Flašinetář: Aha..

Flašinetář: A kdyby o ní někdo věděl, co? No to by se potom takový přírodozpytec mohl podívat i po ztraceném flašinetu.

Flašinetář: Hm… Myslíš Lesněnku?

Chytrolín: Já jsem nikoho nejmenoval.

Flašinetář: Aha. Poslyš chlapče, poď sem. Poď, poď, poď, poď blíž. Honíš tady bělásky a nebo odměnu?

Chytorlín: To mám tak rád, tyhlety zvědavce, co se pořád na něco ptají….a poslyš, ty jsi, ty jsi Lesněnku viděl?

Flašinetář: Hm, no….ne. Ale viděl jsem Divobije ze mlejna. Jak má v ruce kyj. A běhá po lese, aby jí našel.

Chytrolín: Pch..Dědo *(zacinká penězi),* slyšíš?

Flašinetář: Ne. Blíž.

Chytrolín: No…jeden tam cinká pro tebe.

Flašinetář: A za co, chlapče, za co? Snad ne za to, že ti chytnu nějakého toho motýla.

Chytrolín: Ale zdaleka nééé. Já chci úplnou maličkost.

Flašinetář: Maličkost…

Chytrolín: Kdyby tady náhodou totiž ještě šel Divobij, tak ho pošli domů a řekni mu, že Lesněnku už našel starostův syn Chytrolín, Ch?

Flašinetář: Aha. A našl jí, našel?

Chytrolín: No našel, nenašel, určitě jí najde! Komu by se to taky mohlo jinému podařit, než mě? Na takovou záležitost se nechodí s kyjem, že? Na to se musí, na to se musí chytře. Nó. Na to se musí hlavou *(šáhne pro minci).*

Flašinetář: Aha, no, poslyš chlapče, za lež se já podplácet nedám.

*(Hraje hudba a přitančí Lesněnka víla. Snaží se ho lákat.)*

Chytrolín: Co děláš? Já těl nechci. Já se nenechám zlákat ňákou povětrnou ženštinou. Já hledám nevěstu a ne přelud. A, tak a už tě nevidím. Ani neslyším. Já chci totiž jenom Lesněnku, dům na náměstí a měšec dukátů, víš? Ták, kdepak.

*(Lesněnka si vzdychne. Objeví se strašidlo Divobij. Kýchne si, Lesněnku to odfoukne. Kýchá dál, Chytrolín si odkreje oči a uši, lekne se a Divobij ho kýcháním žene dál až k hospodě. Otevře dveře a mocným kýchnutím ho zažene do krčmy. Chytrolín spadne pod stůl….)*

**Hospoda**

Magi: Aha. Aha, to se podívejme, kohopak nám to vítr přivál?

Chytrolín: Jakýpak vítr? Jde se lesem, vidí se krčma, tak se řekne…co? Se řekne, hele krčma, ne? A vstoupí se do krčmy, tak jaképak divení.

Magi: Ahá, ahá… tak hopla…

Chytrolín: Tak. Ještě brusličky.

Magi: Brusličky, to se podívejme, s kolečkama, viď… Copak tedy přivedlo vzácného hosta k nám do krčmy?

Chytrolín: No, co asi přivádí lidi do krčmy? Hlad.

Magi: Hlad.

Chytrolín: Potřeba odpočinku, ochrana před zlým počasím, zvláště když….no, děkuji…

..poutníkům už nohy neslouží a venku zuří bouře.

Magi: Tak co takhle dát si polívčičku.

Chytrolín: Polívčičku? Nu, to by ovšem záleželo na tom jakou polívčičku. Kdybyste měla nějaké delikatesy, …

Magi: Delikatesy, co? Co to je?

Chytrolín: No deli, delikatesy.

Magi: Jo já už vim, já vim, já vim. Neříkej. To jsou takový malý rybičky, viď?

Chytrolín: Ano. Ano, tak já bych si dal rybí polévku.

Magi: Rybí.

Chytrolín: Ne počkejte tu, tu si nedám, tu mají všude. Ale co takhle slepičí?

Magi: Slepičí, dáme slepičí..

Chytrolín: Ne slepičí si taky nedám, slepičí si taky nedám, ale dal bych si morkovou.

Magi: Morkovou? Tak morkovou.

Chytrolín: Morkovou taky ne. Počkejte, počkejte, morkovou taky ne…ale chřestovou.

Magi: Chřestovu?

Chytrolín: Chřestovu.

Magi: Na mou duši? Dej mi na to ruku. Ty šibale!!! Tak chřestovou.

Chytrolín: Chjřestovou….si taky nedám.

Magi: Nevadí, nevadí, já jsem šla stejně jenom pro svíci. Tak jakou?

Chytrolín: Ale což takhle želví polévku.

Magi: Želví…Né, no né. Želví? Výborně chlapče, želví tu já, tu já vařím ze všech nejlépe. Já ti udělám takovou želví polévku, že na ni dlouho nezapomeneš.

*(Začne vařit a Chytrolín šmejdí.)*

Chytrolín: A což ty tak sama v krčmě, nebojíš se?

Magi: Ale kdepak, čeho?

Chytrolín: No třeba strašidel.

Magi: Ale chlapče, strašidel, žádná tu nejsou. Ty nevíš, chlapče, že strašidla neexistují? *(Chytrolín chápavě přikývne)*

Chytrolín: A což takhle víly? Nějaké.

Magi: Víly. To ledaže já bych se v noční košilce proběhla po lese. Což o to, pěkné by to bylo.

Chytrolín: Tak to radši…. A děvčata sem žádná, co, nechodí?

Magi: Děvčata? Děvčata. Děvčata. *(Flirtuje)*

Chytrolín: Člověk se může zeptat, ne? Zvláště když je mladý.

Magi: O, o, správně chlapče. A mladý má pomoci starému, že? Co kdybys mi skočil do špižírny pro sůl? Právě mi došla.

Chytrolín: No ale v našem městě nebývá zvykem, aby hosté chodili pro sůl.

Magi: Možná, že po cestě potkáš nějakou tu krasavici.

Chytrolín: Skutečně? Krasavičku? Tak to jo.

*(Chytrolín odchází pro sůl, Magi si obuje brusle………)*

Magi: Čáry, magi, stačí chvilička a bude pomalý jako želvička.

Chytrolín: *(přichází)* Co říkáš?

Magi: Co to, chlapče? Nic, nic. Jenom si tady zrovna povídám, že po té mé polévce budeš hbitý jako žel.., žel… lasička.

Tak hačni si, hačni si. Jedeme. Polívčičku vezeme. Chytej mě chlapče, tak…. Zachránil jsi mě i polévku. Zde je tvá odměna. Ták.

Chytrolín: Děkuji

***ZVUK 08\_papej\_polivcicku***

Magi: Jen si osol, osol sobě. Tak papej. Jéz, jéz.

Chytrolín: Ó, voní. *(ochutná)* A chutná. *(znovu)* Já jsem zpočátku myslel, že si děláš švandu, že se jen tak vychloubáš. Ale teď vidím, že vařit umíš. Áno. To víš, já jen tak někomu nenaletím. Mě totiž říkají Chytrolín.

Magi: Chytrolín….

Chytrolín: Chytroklín. Jsem sta- sta-ro-stův syn a starosta musí mít hlavu…..

Magi: Tak jéz, jéz, když ti chutná…

Chytrolín: Já bych rá-d, ale nevím, co se to se mnou děje, mám ruce jako z olova.

Magi: Bujóne! Bujóne, poď se…Bujóne, poď se podívat, co dokáže moje želví polívka. Bujóne.

Bujón: Jééé. Ruce vzhůru. *(Magi dá ruce vzhůru, bujón se otočí na Chytrolína).* Ty dej ruce vzhůru. Ale rychle. Rychle.

Chytrolín: Já nemůžu tak rychle, co ode mě chceš?

Bujón: Peníze. A nebo….život.

Chytrolín: Tak to radši peníze.

Bujón: To radši…..dáš ty ruce nahoru.

Chytrolín: Peníze u stropu nerostou, mám je v pixle.

Magi: Ó, to je tak sotva na polévku.

Bujón: No jó, no tak když nemá peníze….a tak já mu vemu boty. Dáš ty ruce nahoru!

Chytrolín: A jak se mám zout?

Bujón: A já ho zuju sám. Ty seš na mě moc chytrej, víš? Tady si sedni. Tak a je to.

Chytrolín: A v čem, v čem budu chodit?

Bujón: No jo, v čem bude chodit?

Magi: Tak mu dej svoje.

Bujón: A tak já mu dám svoje.

*(Magi bruslí a zpívá – v lese, v lese, v lese zeleném, vysype si peníze na ruku)*

Chytrolín: Takové křápy.

Bujón: No mlč a běž.

*(Chytrolín se postaví, zaskučí, Bujón se lekne, dá ruce nahoru. )*

Co tady řveš jako meluzína?

Chytrolín: Jsou mi malé.

Magi: To je nápad. Bude v nich strašit.

Bujón: No to může. *(Chytrolín skučí)*

Magi: Čáry, magi, z Chytrolína ať je rázem….

Bujón: Mandolína

Magi: Meluzína

Bujón: Meluzína

Magi: Ať se před ním strachy třese každý, kdo ho potká v lese.

*(Chytrolín s kvílením odchází)*

**Les**

Filip: Dokud je dřevo, tak má drvoštěp co dělat. A dokud je co dělat, tak není zle.

Flašinetář: No vidíš, to já jsem dopad hůř. Šel jsem do vsi na pouť, vyhrávat k tanci a cestou mi někdo ukrad flašinet. Jenom klika mi zbyla.

Filip: Jaká by to byla pouť bez muziky, dědo. Pojď, dáme si svačinku.

Flašinetář: Děkuju ti.

Filip: A v našem lese tě okradli?

Flašinetář: No, támhle na mýtině, za kopcem.

Filip: Aha. U sovího potoka.

Flašinetář: Tam.

Filip: Já jsem slyšel, že se tam dějou divné věci.

Flašinetář: Copak?

Filip: Lidi se prý tomu místu vyhýbají a dokonce, dokonce prý tam i straší.

Flašinetář: Oj jo jo joj. Tak to se s tím flašinetem asi nesetkám, viď?

Filip: To by tak hrálo, aby se na pouti nehrálo. Já ti ho najdu.

Flašinetář: A ty se nebojíš?

Filip: Kdo se bojí, nesmí do lesa. A já jsem v lese doma.

Flašinetář: Ohoho, to si troufáš, troufáš. Ale jak já se ti odvděčím? V kapse mám jenom….

Filip: Jehličí…

Flašinetář: To taky a kliku. Kliku od toho flašinetu, vidíš?

Filip: No, víš, co? Tak mi na pouti zahraješ sólo.

Flašinetář: Safra, platí, platí. Podívej se… a jestli ten flašinet najdeš a ocitneš se v nesnázích, zahraj a uvidíš ten tanec. Hm?

***ZVUK 09\_lesnenka\_pritanci***

Lesněnka: Vrať mi ho, prosím tě.

Filip: *(Se smíchem)* A co když ti ho nedám?

Lesněnka: Vrať mi ho.

Filip: No tak si ho vem *(ucukne),* poď…poď no…. *(Honí se)*

Lesněnka: Vrať mi ho

Filip: No, vem si ho……no, poď, poď, poď, poď *(zakopne a oba upadnou, smějí se, jsou zadýchaní)*

Víš, že jsi podobná Lesněnce?

Lesněnka: To je taky víla?

Filip: Ale kdepak víla. To je dívka, do které jsem se zamiloval.

Lesněnka: Jé. Ty jsi zamilovaný? Vyprávěj mi, jaké to je.

Filip: Ale…

Lesněnka: Prosím…

Filip: No tak, to bylo tak….my už jsme si spolu hráli jako děti a ona jak mohla, tak vždycky utekla k nám, do lesa. A my jsme si spolu pořád jen tak hráli. No a jednou, já jsem jí natrhal petrklíče a ona mi za ně dala pusu. No a od té doby pořád na ni myslím, v noci se mi o ní zdá, a když jí potkám, tak zčervenám, srdce mi vyskočí až do krku a nejradši bych utek. No a to bude asi ta láska.

Lesněnka: A co tomu říká ona?

Filip: Ta o tom neví. A to je dobře. Protože by se mi vysmála.

Lesněnka: *(nechápavě)* A proč?

Filip: No proč. Je přece dcera zámeckého pána a já jsem obyčejnej drvoštěp.

Lesněnka: Škoda, že nejsem Lesněnka. Já bych byla tak šťastná, kdyby mě někdo měl rád.

Filip: *(vrátí jí závoj)* Na ……a nezlob se.

Lesněnka: Zavři oči. Zavři oči! A počítej do pěti.

*(Filip ukazuje na prstech ruky, naklání se, čeká polibek. Přiskočí ale začarovaný Chytrolín a dá mu pusu na tvář. Objeví se i Divobij, následuje scéna s nepovedeným strašením. Filip se směje, Chytrolín opakovaně padá)*

Divobij: Prosímtě Chytrolíne *(zvedá ho)* Hele, začni se bát dřív, než bude pozdě. *(Na Filipa)*

*(Filip na ně míří klikou jako pistolí, oni se vzdávají)*

Divobij: He…hele, von má kliku.

Chytrolín: A Magi s Bujónem mají flašinet bez kliky.

Filip: Jaký flašinet, kde je? Ven s tím. No, no, no? *(Drží Divobije pod krkem)*

Divobij: Mám to říct?

Chytrolín: Nééé, Magi s Bujónem by se hněvali.

Filip: Jaký magi, jaký bujón?

Chytrolín: No, bujón, hovězí polívčička a dáme do toho magi a je to príma.

Divobij: A ty polívky vaří baba Mági v krčmě, kde je Bujón.

Chytrolín: Nééééé. *(Divobij kýchne, Chytrolín spadne)*

Chytrolín: Co děláš?

Divobij: No, co dělám, co dělám, ty jsi řikal no co to a já si myslel, že jsi začal strašit, tak jsem se přidal nó.

Chytrolín: Ale prosimtě.

Filip: Tak tohle mělo být strašení? Tak to promiňte velevážená strašidla, já jsem myslel, že ty jsi nastydlej a že ty máš malé boty.

Divobij: No,vono to tak vlastně trochu je.

Chytrolín: Vono to tak není trochu ale úplně.

Filip: Tak víte co? Dohodnem se. Já vás zbavím trápení a vy my řeknete, kde je flašinet, co?

Divobij: To by šlo, ne?

Chytrolín: Tak dobře.

Filip: Tak poď. Ukaž, jaké máš boty.

Chytrolín: Na, akovýhle.

Filip: No, máš štěstí, že mám větší boty než ty. Tak poď, vyměníme si je.

Divobij: Já taky s vámi budu měnit.

*(Dohadují se)*

Ukaž, dej je sem, tohle je levá, ještě tuhle, pravou potřebuju, já mám o jednu nohu víc…, tak ještě tohle, tohle, jééé……

Chytrolín: Jé, jé, jé, jé, jé, jé to je pohodlíčko.

Divobij: Hele, a co já?

Filip: No tobě půjčím svojí vestu.

Divobij: Jo?

Filip: No, tak poď. ….No vidíš

Divobij: Jééé, to je teplíčko. Hele, von má každou nohu jinou.

Chytrolín: To ty máš mojí nohu.

Divobij: Ne, ne, ty máš mojí nohu. Podívej se. Poď si to vyměnit.

Chytrolín: Tak počkej…

Filip: No a teď mi řekněte, kde je ten flašinet.

Divobij: No ten flašinet je v krčmě baby Magi a loupežníka Bujóna.

Filip: No a kde je ta krčma?

Chytrolín: No hele, podívej se, přejdeš přes tři…

Divobij: Drny…

Chytrolín: Ale, mechy…

Divobij: Jó mechy, mechy…

Chytrolín: Dáš se skrz…..

Divobij: Mech….

Chytrolín: Ale né, borůvčí

Divobij: A jó

Chytrolín: A u ….

Divobij: Borůvčí…

Chytrolín: Mraveniště přece…

Divobij: Mraveniště.

Chytrolín: Zahneš….

Divobij: Do leva….

Chytrolín: Do prava, do prava, no a u studánky u pěti borovic, no tam to je, no.

Divobij: Do prava? Že by do pra….no jo do prava, do prava. Do prava.

Filip: Ha. Tak to najdu.

Chytrolín: A nezapomeň si dát račí polívku.

Divobij: Nó, nebo želví, ta je lepší.

Chytrolín: Tak, máme naděláno, sehnali jsme babě kořist, tak si můžeme trošku zdřímnout.

Divobij: To bude príma, to si zdřímneme.

**Hospoda**

*(Magi píše na psacím stroji, Bujón a Filip sedí u stolu)*

Magi: Po – l – é- v, f , …F nebo V? No F je hezčí. Ki – KY, Ki….Ki. Poléfki…..

Pocestný! Už jsi dopil?

Bujón: Jo. É….ne. Eště tam trošku mám.

Magi: Á, cožpak jak tobě chutná odvar z jahodových listů, mládenče?

Filip: Je výborný, krčmářko.

Magi: Což teprve až si dáš poléfčičku.

*(Přichází Lesněnka s šátkem na hlavě a s hadrem v ruce)*

Lesněnka: Dobré jitro.

Magi: Co čučíš, hned uklízej!

Filip: Máš tu hezkou dceru, krčmářko. Jakpak ti říkají?

Magi: Nijak, je to služka.

Bujón: No co koukáš, dyť to je služka. No služka je služka, ty jsi host, já jsem….taky host a krčmářka….

Filip: No a krčmářka?

Bujón: No jo. To je….krčmářka. No tak co bys ještě chtěl?

Filip: Ať je třeba služka, mě se líbí. A kdyby měla závoj, mohla by z ní bejt pěkná víla.

Bujón: Prosimtě, co to povidáš? Tady poplete holce hlavu a potom uteče.

Magi: Co se tady nakrucuješ a zdržuješ hosty. Koukej támhle v rohu utřít prach na polici.

My si dáme polívčičku….

Filip: Polívčičku? No a jakou máte? *(Lesněnka gestikuluje …NE!!!)*

Magi: Já bych doporučovala račí.

Filip: Račí? No tak račí …..radši ne.

Magi: Tak co takhle želví krém?

Filip: Želvový krém? No tak ….ten taky ne.

Magi: A…já vím, já už vím, jí ti udělám houbovou. Takovou maminkovskou…

Filip: Houbovou, maminkovskou? No tak tu bych si….tu bych si taky nedal. *(Dá si nohy na židli)*

Magi: Poslyš, mládenče, od koho máš ty boty?

Filip: Tyhle křápy? Ale, jeden ubožák, co běhal po lese, kňučel a skučel, že jsou mu malé, no tak jsem mu je vyměnil za svoje. *(Bujón mu je chce sundat)*

Bujón: To jsou moje…

Magi: Ale no tak…pocestný, nechceš polévku?

Bujón: EE

Filip: No abych nezapomněl, s tím ubožákem tam byl ještě jeden, takový hromotluk. A ten vám byl zase tak nastydlý, že jsem v životě tak nastydlého člověka neviděl. No tak jsem mu půjčil svoji vestu.

Bujón: *(Bouchne do stolu)* A já si dám….zabíjačkovou.

Magi: Správně, už se voda vaří.

Bujón: Zabíjačková, to je moje, ta mi dá sílu…..a basta fidli *(Magi mu podává kyj)*

Tak ty jsi si chlapečku myslel, že nás vypečeš? Že nám vytřeš zrak? A nebo vypálíš rybník?

To tady byli jiní kabrňáci. Nó a co jsme z nich udělali, řekni mu to, co jsme z nich udělali?

Magi: Strašidla.

Bujón: Strašidla. A víš, co uděláme z tebe? Mrtvolu.

Filip: Aha. Notak…co se dá dělat?

Bujón: Nic.

Filip: Vyhráli jste. *( honí ho)* No tak, než ještě….než mě zamorduješ můj velký přemožiteli, slavný loupežníku, splň mě ubohému, poraženému, jedno přání.

Bujón: No proč ne.

Filip: Rád bych si ještě před smrtí zahrál na flašinet.

Bujón: Tak si zahraj.

Magi: Bohužel, žádný tu nemáme.

Bujón: Ale tam…. (*Lesněnka shodí vázu, tím se otevře skříň)*

Magi: Nemehlo!!!

Filip: Ale….přece se jeden našel.

Bujón: Z toho nic nevyloudíš, nemá kliku.

Filip: To nevadí, tu mám já. *(Zastrčí kliku a začne hrát, všichni musí tancovat)*

***ZVUK 10\_flasinet\_rychle***

Bujón: Moje revma…

Magi: Moje záducha…

Bujón: Moje…totiž můj ischias….

Magi: Moje astma…

Bujón: Au, moje kuří voka…

Magi: Já už nemůžu.

Filip: *(přestane)* Tak co? Tak co? Nic? Tak jedem.

***ZVUK 11\_flasinet\_rychle***

Bujón: Ne, přestaň! Přestaň, my tě necháme živýho.

Magi: Všechno, všechno ti splníme.

Bujón: Všecko na světě.

Magi: jen už přestaň.

Bujón: Přestaň, jéééé

Filip: Tak mi slibte, že napravíte, co jste provedli. Ne? Tak jedem…

Oba: Sli…slibujeme.

Filip: Co bude s tím slibem? No?

Magi: *(Bujón do ní strká)* Já už jdu. Já jdu! Já jdu..

Čáry, magi, koření, ať se každý promění. Čáry, magi, černobýl, ať je každý tím, čím byl.

Bujón: Divo, Divo, Divo!!!

Magi: …bij ať je ….

Bujón: Prase…zase, zase

Magi: Zase Divobijem, ať splaskne mu nos veliký, ať zase ohání se kyjem, nejsilnější chasník mezi chasníčky. Bum.

*(Divobij přichází)*

Divobij: Co na mě tak koukáte? To jste ještě nikdy neviděli siláka? Já bych vám předved kousky. To byste se nestačili divit. Jenže…..já teď nemám čas. Já si jdu pro bohatou nevěstu. V domě na náměstí. A vás všecky zvu na svatbu………

Smělý pohled, v ruce kyj, světem kráčí Divobij.

Bujón: Ať nejstarší…..

Magi: Nestraší….. ať nestraší už Chytrolín, ať je z něj zase starostův syn. Pšouk.

Bujón: No to bylo….

*(Chytrolín přichází)*

Chytrolín: Venku je krásně, že, tak že bych šel už. Jo, brusličky, brusličky moje. Jo. Kdyby se tady náhodou objevila taková dívka, tak, a ptala se na cestu, tak jí pošlete na náměstí, jo? Že tam na ní čeká Chytrolín, hh? To sem totiž já, hh?

Filip: Tak co? Už jsi skončila?

Magi: Nééé. Néé, jak bych mohla? Čáry, magi, ať je z víly Lesněnka už v tuto chvíli.

*(Přichází Lesněnka s košíkem hub)*

Filip: Lesněnka! Tak jsi to přece jenom byla ty. Co já jsem ti to na té mýtině napovídal? Že si to nepamatuješ.

Lesněnka: Pamatuju.

Filip: Proč jsi tak zčervenala?

Lesněnka: Když já nevim čím to je. Když se teď na tebe podívám, tak….

Filip: Zčervenáš.

Lesněnka: Zčervenám. Srdce mám až ……

Filip: V krku.

Lesněnka: V krku. Nejradši bych utekla, ale nohy mi zdřevěněly.

Filip: Zdřevěněly. A koktáš.

Lesněnka: Kkkoktám.

Filip: A nepomohlo by ti…..

Lesněnka: Pomohlo.

Filip: Tak zavři oči. A počítej do pěti. *(Zvedne jí a políbí.)* Ty mě máš ráda?

Lesněnka: Už dávno.

Filip: Co budeme dělat?

Lesněnka: No, tak si mě vem za ženu.

**Hospoda**

*(Vstupuje zámecký pán – otec)*

Otec: Přehnu jí přes koleno a napráskám jí.

Lesněnka: Uu

Filip: Dobrý den.

Lesněnka: Tatínkůůůů.

Filip: Dobrý den.

Otec: Tři dny a tři noci tě hledám po lesích, podívej se, co mi za tu dobu přibylo šedivých vlasů. Strachy o tebe jsem zestárnul o pět let.

Lesněnka: Ale teď jsi zase o pět let omládl, ne?

Otec: Já bych tě *(přehodí si Lesněnku přes kolena, ta ječí)* Když já se na tebe neumím zlobit.

Filip: Dědo, dědo! *(položí před ně flašinet)* Je to ten tvůj?

Flašinetář: Ale, ale, ale samozřejmě. Děkuju ti chlapče. Děkuju ti.

Filip: Nemáš za co dědo.

Otec: Kdybych náhodou tady nepotkal dědu, tak bych sem byl nikdy nepřišel.

Lesněnka: A kdyby sem nepřišel Filip, tak jsem do teďka běhala po lese a sloužila babě Magi.

Otec: A já už mám těch tvých výletů dost. Víš co? Ty se pěkně vdáš a bude si tě hlídat tvůj ženich.

Lesněnka: Já žádného ženicha nechci. Já chci Filipa.

Otec: Teď mlč. Tady poroučím já. Filipe! No pojď sem, pojď, pojď, jen pojď. Co jsem slíbil, to splnim. Ty dostaneš měšec dukátů, dostaneš dům na náměstí….

Filip: S dovolením pane, já jsem vobyčejnej drvoštěp a patřím do lesa. Co bych dělal na náměstí?

Otec: No? No tak dobře. Tak budeš nadlesním. A tady z té krčmy ti dám postavit krásnou myslivnu, aby ti už Lesněnka neutíkala do lesa. Mám pravdu paní nadlesní?

Lesněnka: Tatínku… *(chce mu dát pusu, ale Filip jí pusu dá sám)*

Flašinetář: A co s babou a s loupežníkem? Taky jim dáš požehnání?

Otec: Biřici! *(vejde šiřic)* Pojď sem. Tady ty dva zavřeš do šatlavy.

Biřic: Rozkaz! *(chytne Magi a Bujóna za flígr)*

Otec: A za trest….

Lesněnka: Budou jíst jenom polívky. Račí… *(Bujón souhlasí, Magi ne, tak Bujón taky ne)*

Filip: Nebo želví……*(Bujón souhlasí, Magi ne, tak Bujón taky ne)*

Otec: Tak tedy z kopřiv a bodláčí. *(Bujón kroutí hlavou)*

Magi: Ale jóóó, ta má hodně vitamínů. *(biřic je odvádí, Magi si chce vzít knihu)*

Otec: A tady tu knihu…….hoďte do ohně! Ať už je v tomhle lese jednou klid a pokoj.

Flašinetář: A já bych, s vaším dovolením, tady nevěstě a ženichovi uvařil taky polívku. Svatební. A víte jakou? Rajskou. Aby se měli jako v ráji a aby jim bylo pořád do zpěvu.

… a aby bylo i vám pořád do zpěvu zaspíváme si teď společně písničku, kterou si vymyslela naše čarodějnice. Tady Vám nakreslila obrázky, abyste si mohli zazpívat s námí.

***ZVUK 12\_zaverecna\_pisen***