**Henri Pourrat - O sedmi bratřích ve studni (Poklady z Auvergne)**

VŠICHNI: Kdysi

dávno,

kdesi

vysoko

v horách

žilo

osm

bratrů.

Tvrdě pracovali celé léto. *(orali pole, tahali kameny z polí na hromady, káceli stromy… - akce hráčů)*

Práce je hotová. Pojďme za maminkou. *(Všichni odběhnou ze scény a zase tam vběhnou, uprostřed udělají chumel.)*

BRATŘI: Mami, mamí, mamíííí. Práce je hotová, pusť nás do světa.

(*všichni v jednom chumlu)*

MAMINKA: No já nevím *(bratři se rozestupují, aby uvolnili jednoho hráče, který se stane*

*maminkou)*, chlapci moji, jste ještě malí, rozumu jste také mnoho nepobrali,

abyste se mi v tom světě neztratili.

BRATŘI: *(všichni)* Neboj se maminko.

Slibujeme, že na jaře se všichni jak tu jsme zase vrátíme.

*(všichni)* Rozumu a zkušeností nabereme vrchovatě.

MAMINKA: Dobrá tedy, běžte a opatrujte se. *(volá za nimi)* Rozum do hrsti, chlapci moji.

*(akce hráčů, jak jdou lesem, postupně ztrácí nadšení, je to nuda, pak otrava, pak pruda, dochází síly, přichází únava, přichází hlad a žízeň)*

BRATŘI: To se to jde do světa.

Už jdeme docela dlouho.

Mě už to nebaví.

Jsem unavený.

Bolí mě nohy.

Mám hlad.

Kluci, támhle je kůň, svezeme se na něm. *(obklíčí vlka a chtějí ho osedlat; honička)*

VLK: Já vám dám kůň, osedlat si mě, vlka. Tůdle nůdle.

*(bratři vlkovi utíkají, vlk se ztrácí za šálou, bratři dále zmateně pobíhají, pak zabíhají také za šály, scéna je chvíli prázdná, pak vběhnou všichni na scénu, oddechují a začnou se počítat. Pak si všimnou, že jsou u moře-neví, co to je*)

BRATŘI: *(zkoumají moře,neví co to je…)*

Co to je?

Je to mokrý.

To bude voda.

Hm. To je toho.

Je to slaný.

Fuj.

To bude moře.

Jé, koupačka

*(vrhají se do moře, hrají si, plavou; jeden z nich se mění v žraloka)*

Támhle něco plave, pojďte, bude sranda, povozíme se. *(Vzniká cosi jako vláček. Po chvíli se žralok ozve.)*

ŽRALOK: Všechny vás do jednoho sežeru, vy tajtrlíci.

*(Bratři utečou na souš a počítají se.)*

BRATŘI: Páni, co to tu je.

Je to hluboký.

Je to mokrý.

To je voda.

Jé už zase.

To už tu bylo.

Kluci, to je studna.

Snad máme dost rozumu, abychom se tomu vyhli, ne?

Měli bychom jít dál. *(Bratři jdou dál, pak se zarazí.)*

Spočítat bychom se měli. *(Nemohou se dopočítat. Přepočítávají se.)*

Jeden z nás se ztratil, pojďme, budeme ho hledat. *(Hledají ho všude možně.)*

Jestli on nespadl do té studny. *(Postupně se naklání, každý tam vidí svůj*

*odraz.)*

Je tam.

Pojďte, vytáhneme ho.

Ale nemáme žádné lano.

Nu což, tak uděláme lano ze nás.

Nějak se to smeká.

Tak si plivni do rukou.

Dobrý nápad.

- pliv - ááááá

To je zmatek.

Nevím, kde mi hlava stojí.

A já nevím, kde mám nohu.

Já mám ruku až támhle.

Já jsem na tisíc kousků.

Já asi nejsem.

Pomóc.

To by bylo, abychom si neporadili. *(Jeden bije do země.)*

Au,

moje ruka,

moje ucho,

moje záda,

můj zadek.

A vzhůru bratři, ať už jsme doma, máma na nás už čeká. *(Vylézají ze studny, suší si oblečení a počítají kupky oblečení.)*

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm - jsme všichni, hurá domů.

*(Vyběhnou ze scény, po chvíli na scénu vběhnou, udělají chumel uprostřed scény)*

BRATŘI: Mami, mami, potkali jsme vlka, v moři nás málem sežral žralok, pak jsme

jednoho z nás ztratili ve studni…

MAMINKA: Chlapci moji, to je dost, co jsem se vás načekala. A co rozum chlapci, už jste

ho dost pobrali?

BRATŘI: Rozum?

Rozum.

Rozum??

ROZUM!!!

Žádný jsme cestou nepotkali…

Vzhůru, jdeme najít rozum…

Vzhůru za rozumem…

MAMINKA: Ach jo.

K O N E C