**VÁNOČNÍ PROMĚNA SRDCE**

(L. Němcová)

VERČA

VĚRKA

OTEC MICHAL

MAMKA

TAŤKA

KURÝR

MLADŠÍ MAMKA

KNĚZ

PANÍ

KOSTELNÍK

RECEPČNÍ

DĚTSKÝ DOMOV

HOLČIČKA

(Verča a její kamarádka Věrka jdou ze školy a povídají si.)

**Verča**: Mně dala peníze zase babička ze Slovenska. Poslala mi je na účet. Říkala, že neví, co by se mi mohlo hodit a že si mám koupit, co se mi líbí, než aby mi ona kupovala něco, co nebudu chtít.

**Kamarádka Věrka**: To můžeš být šťastná, mně každý rok na Vánoce babička kupuje růžové pyžamo s Barbie. Je to děs. Nebo minulý rok mi dala poučnou encyklopedii o přírodě. Koho to může vůbec zajímat. Jediné, co já čtu, jsou sms v mobilu.

**Verča**: Jo, slyšelas, že Eva si pořídila nový tablet a nosí si ho i do školy? Dělá si do něj zápisy v hodině.

**Kamarádka Věrka**: Ne, kecáš, ta se má. Já jsem ho chtěla taky. Rodičům jsem řekla, že do školy, ale ti mi řekli, že bych pak neuměla už ani psát rukou. A že bych už nedělala nic jiného. Taková blbost.

**Verča**: Jo, no. Ale možná, že bych si ho mohla koupit za ty peníze od babičky. Posílá mi docela dost. Jediný problém je, že to musí projít přes mamku. Ale to se nějak udělá.

(Věrce zazvoní telefon. Ona to zvedne a bude slyšet mužský hlas.)

**Věrka**: Počkej chvilku. To je Michal. Musím to vzít. Čau Michale…..

**Michal**: Ahoj, kde jsi? Říkali jsme přece na půl.

**Věrka**: Ale ne! Já jsem na to zapomněla.

**Micha**l: Tak rychle dojdi. Všichni na tebe čekáme. (zavěsí)

**Věrka**: Zapomněla jsem, že máme nácvik na vánoční scénku. Musím letět.

**Verča**: Tak čau.

(Verča dojde domů. Bude sedět za počítačem a bude mluvit sama pro sebe)

**Verča** : Tak, co to tady máme. Chytré notebooky, netbooky, ultrabooky a kde jsou ty tablety.

Jo, tady to je. Počkat, kdo mi to píše? Aha to je Eva. Určitě se chce pochlubit. Já mám nový tablet a vy ne. Ta se teda má. Ale já si ho taky koupím a potom uvidí.

Druhý den.

(Verča a Věrka jdou opět ze školy)

**Verča** : Tak co včerejší zkouška.

**Věrka**: Jo, dobré. Akorát tam mám hodně textu. Musím se to ještě pořádně naučit.

**Verča**: Jo, víš co. Já jsem si ten tablet nakonec opravdu koupila.

**Věrka**: Ne, fakt.

**Verča**: Jo, včera přes Aukro.

**Věrka**: A mamka ti to dovolila?

**Verča**: No, ona to vlastně neví. Chtěla jsem se ji zeptat, ale víš jaká je. Pořád říká, že jsou lidi, kteří nemají nic a že nemají ani co jíst… a bla bla bla. Určitě bych zase dostala kázání a na to nemám chuť. Ona se o tom nemusí ani dozvědět. Co oko nevidí, srdce nebolí.

**Věrka**: A co na to tvůj taťka?

**Verča**: Ten udělá, co mu řekne mamka. Ale asi by byl i on proti. Mělo by mi to přijít během tohoto týden. Raději chodím domů dřív, abych to nepromeškala, kdyby to někdo přinesl. A vybírám teď pořád schránku, kdyby tam nechal kurýr lístek na poštu.

**Věrka**: Počkej, někdo mi volá.

(zazvoní telefon)

**Věrka**: Volá Michal. To je divné, dneska ale není nácvik.

**Michal**: Čau Věrko, nezapomnělas?

**Věrka**: A na co, dneska už přece není nácvik.

**Michal**: Máme úklid v kostele.

**Věrka**: To snad ne! Zase jsem na to zapomněla. Už letím. (vypne mobil) Musím jít. Měj se.

**Verča**: Ahoj.

(Verča jde domů. Vybere věci ze schránky a sedne si za stůl a zase mluví pro sebe)

**Verča**: Takže, co tu máme. Něco od Čezu. To je účet za elektriku. To je pro taťku... Nějaké letáky. To půjde do koše. Složenka: Pomozte dětem. Jo, to určitě. (vyhodí) Vánoční pohled od tety. To je pro mamku. Copak to ještě někdo posílá? Stačí napsat sms.

(Dá si sluchátka na uši a bude poslouchat hudbu)

(Vtom zazvoní zvonek a maminka bude volat.)

**Mamka**: Verčo, jdi otevřít.

(ale Verča neslyší)

Verčo, slyšíš? Jdi otevřít.

(ticho) zvonek

**Mamka**: Ach jo, zase má sluchátka na uších.

**Kurýr**: Dobrý den. Tady mám pro vás ten tablet.

**Mamka:** Co prosím? Žádný tablet jsem si neobjednala. Milane!!! (zavolá manžela) Tys objednával nějaký tablet?

**Taťka**: Já? Ne, to musí být nějaký omyl. Neshledanou (a bude chtít zavřít dveře)

**Kurýr**: Počkejte, mám tu napsané: Veronika Veselá, Za Luží 9, Staré Město. Je to už zaplacené, stačí to jenom podepsat.

( Mamka s taťkou se na sebe podívají. A dohromady zavolají: Verčo!!!!)

(Verča je uslyší, sundá si sluchátka a doběhne ke dveřím.)

**Taťka**: Ty sis objednávala něco z internetu?

(Verča podepíše papír, vezme si tablet a zavře dveře)

**Taťka**: Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat?

**Verča**: No, … To je tablet.. přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá.. ( Taťka ji do toho skočí)

**Taťka:** Já vím, co je tablet, ale co dělá u nás doma?! (Verča je ticho)

**Taťka**: A kde jsi na něj vzala peníze.

**Verča** : Od babičky ze Slovenska.

**Taťka**: Myslel jsem, že ti stačí počítač, co máš.

**Verča:** Cože, ta šunka!. Čekám hodinu, než se mi tam vůbec něco načte.

**Taťka**: A to jsi nemohla něco říct, probrali bychom to s maminkou a pak by se vidělo. (Podívá se na hodinky).

Musím už jít, ale až se vrátím, tak to probereme.

(A taťka odejde)

**Verča:** Tak co teď? Donutíš mě to vrátit?

**Mamka**: Ne, já tě k ničemu nutit nebudu. Ale řekni mi, proč to tak strašně chceš?

**Verča**: No, Eva ho má taky. A všichni ze třídy si ho chtějí taky pořídit. Nakonec budu jediná, kdo ho nemá. Myslela jsem si, že když jsou ty Vánoce, tak jednou můžu mít něco, co opravdu chci a z čeho budu mít radost.

**Mamka**: A teď jsi šťastná?

Verča : No, … (zamyslí se) já nevím.

**Mamka**: Víš co, povím ti takovou jednu moji zkušenost.

(Na scénu půjde ml. mamka což je mamka za mlada a st. mamka s Verčou budou stát opodál a budou se no to dívat.)

Tuším, že to bylo v jednaosmdesátém (81.). Chodila jsem tehdy ještě na vysokou. Nevím, už proč to tak bylo, ale domů z kolejí jsem se měla vrátit přesně na Štědrý den. Jenomže spoje tenkrát byly ještě slabé. Byla velká kalamita a vlaky měly zpoždění. Nestihla jsem spoj domů, další jel až příští den.

**Verča** : A tos nemohla někomu zavolat, aby pro tebe dojel?

**Mamka**: Mobily nebyly a telefonní budka jedna ve městě. Nemohla jsem dělat vůbec nic. Venku byla zima. Tak jsem šla aspoň do hotelu.

**ml. Mamka**: Dobrý den. Máte nějaký volný pokoj?

**Recepční**: Je mi líto, ale teď jsem dal jednomu pánovi poslední. Je kalamita a hodně lidí tu uvízlo. Nemohu pro vás nic udělat. Zkuste jiný hotel, ale myslím, že to bude nastejno.

**ml.mamka**: I tak vám děkuji.

**Verča**: To je strašné. A co jsi teda dělala.

**Mamka**: Byla jsem unavená, vyčerpaná, bolely mě nohy a chtěla jsem si aspoň sednout. A když jsem tak šla po ulici, uviděla jsem katedrálu. Napadlo, mě že by mohla být na Štědrý den otevřená, a tak jsem šla dovnitř. Přišla jsem zrovna na mši, bylo kázání.

**Kněz**: Nebojte se se svými starostmi přijít za Pánem Ježíšem. Přišel, aby pomohl každému z nás. Přišel za těmi nejchudšími z nejchudších. Vždyť právě proto se narodil ve stáji, aby každý k němu našel cestu. Ale i ten nejchudší člověk mu má co nabídnout. Může svůj dar složit k jeho nohám. Boží láska je veliká.

**Mamka**: Ta slova se mě opravdu dotkla. Cítila jsem, že také já jsem ten chudý a potřebný. Když skončila mše, šla jsem až úplně dopředu k jesličkám, kde ležel malý Ježíšek. A řekla jsem, že nemám nic, co bych mu mohla dát. Že jsem zde sama. Moje rodina se teď o mě doma nejspíš bojí a já nemám ani kde přečkat noc. Ale v duši jsem slyšela jeho hlas, který mi říkal. „Tak mi daruj všechny své starosti, všechny své bolesti celé své srdce.“

Když jsem se ale po chvíli ohlédla za sebe, zjistila jsem, že nejsem sama, kdo se modlí. Za mnou klečela jedna paní. Mluvila polohlasně, a tak jsem slyšela, co říkala.

**Paní**: Dobrý Bože, Ty víš, co strašného se mi přihodilo. Nemám ani na nájem, natož tak na nějaký dárek pro děti. Prosím Tě smiluj se nade mnou.

**Mamka**: Nevím, co se ve mně zlomilo, ale vstala jsem a vytáhla jsem peněženku. Dala jsem ji všechny svoje peníze. Bylo to všechno, co jsem měla. Peníze na jízdenku, na hotel, na jídlo. Nebylo toho moc, ale cítila jsem, že to musím udělat.

**Verča**: Cože, dalas ji všechny svoje peníze? A to tě nenapadlo, že se nedostaneš ani domů.

**Mamka:** Napadlo.

**Verča:** A co jsi udělala potom?

**Mamka**: Šla jsem se posadit do lavice. Ale nebyla jsem smutná. Když jsem si vzpomněla na to, jak byla šťastná ona, byla jsem šťastná taky.

**Verča:** Šťastná? Nezbylo ti nic, tak jak to, že jsi byla šťastná?

**Mamka:** Prostě jsem cítila, že se o mne Bůh postará.

**Verča:** A jak to teda nakonec dopadlo?

**Mamka:** Byla jsem tak unavená, že jsem na chvíli musela usnout. Potom mě probudil nějaký pán. Byl to kostelník.

**Kostelník:** Slečno, vzbuďte se. Jste v pořádku?

**ml.Mamka**: Ano, jenom jsem na chvíli usnula.

**Kostelník**: A co tady děláte? Proč nejste doma s rodinou?

**ml.Mamka**: Ujel mi vlak a já se nemám jak dostat domů. Příští vlak mi jede až ráno.

**Kostelník**: Tak to vás tu nemůžu tak nechat. Pojďte k nám. Manželka udělala výborného kapra. A děti vás určitě rádi přivítají. Vždycky necháváme talíř navíc, kdyby někdo potřeboval naši pohostinnost a dětem bylo dneska líto, že nikdo nepřišel.

**Mamka**: Když na to vzpomínám, mám slzy v očích. Byla to úžasná rodina. Strávila jsem tam překrásný Štědrý večer. Jeden z nejhezčích v mém životě. A na druhý den mě pan kostelník odvezl autem až domů.

**Verča**: Páni, jak to, že jsi mi to nikdy nevyprávěla?

**Mamka:** Asi na to nebyl správný čas.

**Verča:** Tak, co mám teď udělat s tím tabletem?

**Mamka**: Udělej, co považuješ za správné.

(Mamka odejde, Verča vytáhne složenku: Pomozte dětem z koše a zavolá na to číslo)

**Verča** : Dobrý den, chtěla bych něco věnovat vaším dětem z dětského domova k Vánocům.

(Na scéně bude pán nebo paní s dětmi a Verča k nim přijde.)

**Verča**: Dobrý den, já jsem Vám volala.

**Pán**: Jé. Dobrý den. To jste vy. Moc Vám děkujeme za vaši štědrost. To jsou naše děti, o které se staráme.

**Verča:** No, ty jsi krásná holčička. Jak se jmenuješ?

**Holčička:** Verunka,

**Verča**: Opravdu? Já taky!

**Holčička**: Ty nejsi Ježíšek?

**Verča:** Ne, já nejsem Ježíšek, ale Ježíšek mě poslal.

(všichni odejdou)

(Verča bude sedět za stolem a mamka s taťkou k ní dojdou.)

**Taťka**: Tady máš ještě jeden dárek, Verunko.

**Verča**: Děkuji Vám, ale největší dárek, který jsem dostala, je pro mě veliká radost – vznikla úplně sama a je se mnou pořád.

**Mamka:** Právě proto jsme se s tatínkem domluvili a víme, že si toho budeš vážit.

(Verča rozbalí dárek a najde tam notebook, který bude ještě lepší)

**Verča**: To je úžasné, je to ještě lepší než ten tablet. Moc Vám děkuji. Mám Vás moc ráda.

(Obejmou se navzájem)

Konec

osoby:

Verča

Věrka

Michal

Mamka

Taťka

Kurýr

ml. mamka

Recepční

 Kněz

Paní

Kostelník

Dětský domov

Holčička