**VERZE I. 27.12.2018**

**Jakub a dvě stě dědečků**

scénář pro žáky 2. ročníku tj. věk 8-9 let

**Zahrada**

*Na scéně je Jakub a znuděně pozoruje, jak se na scénu nosí jednotlivé rekvizity. Na scénu vstupují postupně hráči, kteří nosí papírové koule jako zelí.*

JAKUB: Toto je zelí.

*Na scénu vstupuje další hráč s dalším zelím.*

JAKUB: Toto je zelí.

*Na scénu vstupuje další hráč s dalším zelím.*

JAKUB: Toto je také zelí. A to zelí roste na dědečkově zahradě.

*Na scénu vstupuje další hráč s dalším zelím.*

JAKUB: Toto je opět zelí. Na dědečkově zahradě neroste nic jiného než zelí.

*Na scénu vstupuje další hráč s dalším zelím.*

JAKUB: Toto je zase zelí. Je to vůbec možné, tolik zelí? Kde se to pořád bere?

*Na scénu vstupuje dědeček a nese poslední zelí.*

DĚDEČEK: Co se divíš, zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je

zasadil. Ale proč bych sázel hrnce, že? Zelí je užitečnější. Neseď tam a pojď mi pomoct.

*Jakub s dědečkem okopávají zelí, sází zelí, sklízí zelí, zalévají zelí.*

*Na zahrádku přilétá dvě stě bělásků (hráči s loutkami bělásků na tyčkách, bělásci se dají “rozmnožit” tím, že se roztáhnou a z jednoho běláska je bělásků víc (princip květin v pugetu)).*

*Dědeček zpozorní a přichystá se k obraně zelí. Jakub si jde opět sednout, aby to mohl pozorovat. Bělásci zatím oždibávají zelí.*

DĚDEČEK: Už jsou tu zas. Potvory jedny. Kuš, zmizte. Huš, to je moje zelí. Nebudete mi

žrát moji práci. Už ať vás tu nevidím. Všechny vás pochytám. Chemický postřik na vás, vy paraziti….

*Dědeček je zmožen, usíná, zelná zahrádka je zdecimována, abychom měli volný prostor pro další hraní.*

JAKUB: Já se snad nepřestanu divit. Proč se dědeček pořád stará jen o to zelí.

DĚDEČEK: (*ze sna)* Potvory, huš. Moje zelí.

JAKUB: Dědo, pojď si se mnou radši hrát.

DĚDEČEK: *(ze sna)* Hrát? Jakube, zelí potřebuje zasadit, okopat, zalít, sklidit, ubránit

před těmi prevíty.

**Jakub, bělásci a jejich nápady**

*Přilétají bělásci a Jakub je krmí zbytky zelí. Zároveň si s nimi hraje a povídá.*

BĚLÁSCI: Jakube, známe zahradu, kde jsou prolejzačky, houpačky a skluzavky. A taky

zahradu, kde je bazén. Letěli jsme nad fotbalovým hřištěm. A v parku kvete spousta krásných květin na záhonech. To není jako tady, samé zelí… Já se ti divím, že s tím něco neuděláš.

JAKUB: A co bych s tím měl podle tebe jako udělat?

BĚLÁSCI: Zasaď něco jiného než zelí.

JAKUB: To bych musel zasadit něco, co má dědeček rád. A dědeček má rád jenom

zelí a … a… a svůj panamák.

BĚLÁSCI: To je nápad, zasaď dědečkův panamák, uděláš mu tím radost. Bude mít

spoustu panamáků pro různé příležitosti.

*Jakub jde k spícímu dědečkovi a bere mu panamák z hlavy. Dědeček se tím probouzí.*

DĚDEČEK: To je ale spoušť. Jakube, jdu koupit nové zelné sazeničky. Hlídej to tu před

bělásky.

JAKUB: Ano dědečku.

DĚDEČEK: Neviděl jsi můj panamák?

*Dědeček odchází bez panamáku ze scény.*

**Jakub sází panamák**

*Jakub bere panamák a dává ho na střed scény, jako ho zahrnuje hlínou. K panamáku přichází jiný hráč a bere klobouk do rukou, postupně si ho nasadí a „roste“. Za prvního hráče si stoupá další a další hráč, z rukou dělají větve a na větvích mají z kartonu vystřihané klobouky. Do toho všeho Jakub promlouvá:*

JAKUB: První den….. druhý den……..třetí den…….čtvrtý den…….no vida, vypadá to,

že klobouky jsou už zralé. Dědečku, dědečku, pojď se podívat.

DĚDEČEK: Co to tu je za plevel, Jakube? Áááá, můj panamák. Co jsem se tě nahledal. A

tady je další, a ještě další, a další… Jakube, cos to udělal?

JAKUB: Co se divíš, dědečku. Sám si říkal, že by tu vyrostl i hrnec, kdybys ho zasadil.

Chtěl jsem ti udělat radost, tak jsem ti zasadil panamák, abys jich měl víc.

DĚDEČEK: K čemu mi bude tolik klobouků. Podívej, jak je to velké, stíní to zelí a vůbec

zabírá to tu místo. (*Sklízí při tom panamáky.*) To je k vzteku, tolik panamáků, co s nimi. Tos zase vymyslel nesmysl, Jakube. (*Začne likvidovat kloboukovník.*) Chvíli tě nechám bez dozoru a ty vymyslíš takový nesmysl. Hned mi pojď pomoct se zelím. (*Odnáší panamáky ze scény.*)

JAKUB: Ach jo, tohle nemá cenu. Jsem odsouzen k doživotí na zelné plantáži.

*Bělásci přilétají na scénu*

JAKUB: To byl ale hloupý nápad. Všechno je jako dřív a ještě jsem dostal vynadáno.

BĚLÁSCI: Jakube, nesmíš se hned tak vzdát, jeden neúspěch nic neznamená.

JAKUB: Jo, to se vám to řekne. Vy si odletíte pryč a užíváte si jiných zahrad, ale co já.

Já si pak nemám ani s kým hrát.

BĚLÁSCI: Jakube, zasaď dědečka a uvidíš, všechno bude jiné, jen co dědečkové

dozrají.

JAKUB: Zbláznili jste se? Jeden dědeček mi bohatě stačí. A pro vás by to taky nebylo

dobré. Nebude vás honit jeden ale třeba dvě stě dědečků a to už taková sranda nebude.

BĚLÁSCI: Neboj, zasaď dědečka a uvidíš, že to dobře dopadne.

*Dědeček vchází na scénu se zelím a máchá při tom panamákem.*

DĚDEČEK: Jakube, ty ty bělásky snad přitahuješ. Koukej mi pomoct s tím zelím. Podívej,

jak je to tu prázdné, už aby tu rostlo zelí.

*Oba sází zelí.*

DĚDEČEK: Tak, jen ať se ti prevíti objeví, ukážu jim, zač je toho loket. Budu po nich

házet ty tvoje panamáky.

*Jakub znuděně sedá na okraj jeviště. Dědeček usne. Jakub zahrne spícího dědečka jako hlínou, začne se o něj starat jako o zelí a počítá při tom dny. Z poza scény, ze šál se postupně vynořují nohy, ruce, hlavy, půl těla a celá těla dědečků-plošných loutek.*

JAKUB: První den….druhý den….třetí den, hm ještě jsou zelení… čtvrtý den, už jsou skoro zralí…..pátý den, je čas sklízet.

*Na scénu vstupují jednotliví hráči s loutkami dědečků a pustí se do sebe.*

1.DĚDEČEK: Co se to tu děje?

2. DĚDEČEK: To je můj rýč.

3. DĚDEČEK: Ne, to je můj rýč.

4. DĚDEČEK: Proč je nás tu tolik?

5. DĚDEČEK: K čemu má být na světě tolik dědečků?

6. DĚDEČEK: Jestlipak v tom nemá prsty Jakub.

DĚDEČKOVÉ: Jakube! Cos to udělal, Jakube. Tebe nechat chvíli bez dozoru! Já přece na

všechno stačím sám. Já tě přetrhnu vedví.

*Dědečkové se začnou potichu hašteřit mezi sebou. Na scénu přilétají bělásci.*

JAKUB: Ach jo, tady to máte. Teď to bude ještě horší. Bude na mě hulákat dvě dvě

stě dědečků a vám se také nepovede líp. Po zahradě vás bude honit ne jeden ale dvě stě dědečků.

BĚLÁSCI: Jakube, podívej se na dědečky a začni konečně myslet.

*Dědečkové se mezi tím přetahují o činnosti související se zelím a o zahradní náčiní. Začnou nahlas.*

DĚDEČKOVÉ: To je moje motyka. Zalévat budu já. Nemůžeš mi tady sklízet zelí, když ho tu

sklízím já.

JAKUB: Dědečkové, počkejte, nehádejte se. Takhle by to nešlo. Ty budeš zalívat, ty

budeš okopávat a ty sklízet. *(Oslovení dědečkové odchází ze scény.)*

DĚDEČKOVÉ: A co my ostatní, jak k tomu přijdeme. Co budeme dělat my?

JAKUB: Vy, vy, … vy si se mnou budete hrát.

DĚDEČKOVÉ: Hrát? Hrát? Hrát! A co si zahrajeme?

JAKUB: Co třeba fotbal.

*Hrají fotbal se zelím. Zelí lítá od dědečka k dědečkovi, Jakub dává gól.*

DĚDEČKOVÉ: Góóóól, Jakube, ty jsi pašák. *(Společně se obejmou.)*

K O N E C