1. JEDNÁNÍ

*( Dva sousedé přicházejí ze stran proti sobě)*

**Soused** *(volá)***:** Kmotře, kmotře, to je novina.

**Kmotr:** No tak já o žádné nevím, sousede.

**Soused:** Vždyť už o tom mluví celá dědina.

**Kmotr:** No tak už mi to sousede, povězte.

**Soused:** Ale nelekejte se! Náš Honza se vypravil na draka.

**Kmotr:** Hloupý Honza?

**Soused:** No jo, hloupý Honza.

**Kmotr:** Cákra to je novina.

**Soused:** A šel jen s holýma rukama.

**Kmotr:** No tak on je velký silák.

**Soused:** Ale ještě větší hlupák. Co ten tam tak zmůže.

**Kmotr:** Už tam prý byli i rytíři a jiní udatní pánové.

**Soused:** No a jak skončili? Každý honem utekl, protože šlo o život. Teď budeme jenom čekat, jak dopadne Honza.

**Kmotr:** Myslím, že moc špatně. Zůstane tam a bude ho to stát život.

**Soused:** Škoda ho bude hocha. Moc řečí nenadělal a lidem se spíše vyhýbal. Ale i když byl silák, neublížil by ani kuřeti.

**Kmotr:** A s ptáky v háji si prý povídal.

**Soused:** No je to dobrák a kdyby se mu přece jenom podařilo draka zahubit, všichni by mu v kraji děkovali.

**Kašpárek** *(rázně vejde a zastaví se u kmotra a souseda a vykřikne)***:** Stůj!.

**Soused** *(se lekne)***:** Fuj, to jsem se lekl.

**Kmotr:** Na koho tak křičíš škvrně.

**Kašpárek:** Ale pro páníčka na své boty. Před vesnicí se mi rozeběhly a nemohl jsem je zastavit.

**Soused:** Žert ti visí na rtech, ale u nás panuje smutek.

**Kašpárek:** Copak smích vám utekl, měli jste ho lépe uvázat.

**Kmotr:** Mluvíš jako cizinec. Jsi z daleka?

**Kašpárek:** Ano máte pravdu, zdaleka.

**Soused:** Sotva pusu otevřeš, jsi samý vtip, ale u nás hochu vládne smutek a neštěstí.

**Kašpárek:** Vyhořel vám snad obecní rybník? Nebo vám zloděj odnesl posvícení? Nebojte se, rybník zase naprší a místo posvícení budete mít pouť. Nebo je to něco horšího?

**Soused:** No tak, kmotře, povídejte.

**Kmotr:** Když já nevím, jak bych to řekl.

**Kašpárek:** To máte z toho, že doma přenecháváte slovo panímámě. Tak povídejte vy, sousede!

**Soused:** No tak tedy, žili jsme tu krásně a spokojeně. V hradě nad dědinou měla sídlo Dobrovíla, princezna která našemu kraji vládla. Byla krásná jako jarní kvítí, usměvavá a laskavá. V těžkých časech nás utěšovala a každému moudře radila.

**Kašpárek:** To byla tedy opravdová Dobrovíla. To jméno si zasloužila!

**Soused:** Ale zlý čaroděj, jenž vládne temným silám, nám ji v nestřeženou chvíli z hradu unesl. Od té doby naši zemi sužuje jen smutek a bolest.

**Kašpárek:** Měli jste ji rádi?

**Soused:** Jako sebe.

**Kašpárek:** A pokusil se ji už někdo zachránit?

**Soused:** Mnozí se o to pokoušeli, ale marně. Všichni z boje utekli, aby si život zachránili.

**Kašpárek:** No to byli tedy chlapíci. Pravda boj se zlem je těžký a žádá si oběti, ale bez té není vítězení ani radosti!

**Soused:** Teď šel vysvobodit princeznu Honza od nás ze vsi.

**Kašpárek:** Honza?

**Kmotr:** No jo hloupý Honza.

**Kašpárek:** To hloupý on Honza nebude kmotře, to jste si to nějak popletl! Ale až se stane králem, poradím mu, aby si vás jmenoval ministrem! No a kde je Honza, tam jsem také já, a kde jsem já, tam to vždycky dobře skončí.

**Kmotr:** Cákra, no tihle dva to jistě vyhrají, hloupý Honza a Kašpárek půjdou pro princeznu. Chachachacha *(hlasitý smích)*.

1. JEDNÁNÍ

*( Na scéně je čaroděj, z leva přichází Honza pak Kašpárek. Zprava drak princezna a smrt)*

**Čaroděj** *(dívá se vlevo)***:** Ale, co to vidím. Přichází k nám lidský červíček. Ale běda mu jestli jde vysvobodit princeznu Dobrovílu.

**Honza** *(vchází)***:** Vypadá to, že jsem na místě.

**Čaroděj:** Koho tady hledáš v černé sluji.

**Honza:** Jdu pro naši paní, princeznu Dobrovílu.

**Čaroděj:** Opustil tě rozum vandráku. U mě se za takovou smělost platí životem!

**Honza:** Ten s radostí obětuji, ale napřed poměříme svoji sílu.

**Čaroděj:** Lidskou sílu s mou chceš měřit. Tesaure sraz toho ubožáka k zemi. *(drak se vysune zprava a žduchne do Honzy)*

**Honza** *(padá na zem, vzdychne)***:** Ach!

**Čaroděj:** Tady teď lež pro výstrahu jiným! *(k drakovi)* A ty zase Tesaure leť zpátky střežit princeznu.

**Kašpárek** *(vejde po chvíli)***:** Pro páníčka, tady leží mrtvý. Bože – to je Honza. *(Klekne k němu)* Honzo, Honzo, ty jsi tedy zaplatil draze tomu netvorovi, ale já tě pomstím a tvoje dílo dokonám, co nezmohla lidská síla, na to platí opatrnost a chytrost. Myslím, že čaroděj už se vrací, jdu se schovat!

**Čaroděj** *(vchází)***:** Tesaure, přiveď sem Dobrovílu. *(drak pošťouchne princeznu k čarodějovi)* Tak co? Rozmyslela ses? Chceš být mou ženou a sloužit mi tady?

**Princezna:** Zlu nebudu nikdy sloužit. Vězni si mě dlouho, jak chceš, ale jiné odpovědi se ode mne nedočkáš. Každé zlo bude stejně jednou poraženo, aby dobro mohlo zvítězit!

**Čaroděj:** Ano to zvítězí, ale stejně jako ten vandrák co tu leží! *(Chachacha)*

**Princezna:** Netvore, ty jsi zabil toho nebohého hocha? Tím mě nezastrašíš. Přijde chvíle, musí přijít, kdy ty klesneš a Honza vstane, aby dílo dokonal!

**Čaroděj:** Smělá jsi a nepoddajná. Za tvůj výsměch tě však ztrestám. Proměň se tedy tvé bledé tělo v bílou břízu! *(princezna jde pryč, místo ní se dá bílá bříza)*

**Smrt** *(vchází a jízlivě se směje)***:** Hihihi! Každého, kdo má život v těle, položí má kosa, až se naplní jeho čas.

**Čaroděj:** Nebojím se, kostlivče! Na mne tvé zákony neplatí.

**Smrt:** Jsem věrný sluha svého pána osudu.

**Čaroděj:** A ten mi vyměřil plných sto let!

**Smrt:** A právě dnes je den, kdy dovršíš svých sto let.

**Čaroděj:** Ale slunce ještě nezapadlo.

**Smrt:** Někdy přicházím dříve, zaklepu, upozorním a zase odcházím. Pak, ale přijdu na vteřinu přesně. Až slunce zapadne, vrátím se pro tebe a odvedu tě do jiných světů, připrav se brzičko na naši dalekou cestu! *(smrt odchází)*

**Čaroděj:** Ano kostlivče, připravím se na cestu, ale půjdu jinam a bez tebe. Tesaure, odneseš mě do daleka k černým bratřím do pekla. Tam se před kostlivcem skryjeme!

**Smrt** *(vchází)***:** Den se schýlil ke konci. Na cestu jsi hotov?

**Kašpárek** *(vchází)***:** Pozdě, tetko, jdete. Milostpán už před chvílí odcestoval.

**Smrt:** Smrti nikdo neuteče. Ani chudák ani král, ani obr nebo čaroděj, jehož ve světě, se každý bál.

**Kašpárek:** Ale Honzy, tetka, dotknout kosou jste se neměla. Život jste mu vzala zato, že chtěl dobru pomoct a teď, tady chudák leží mrtví.

**Smrt:** O toho jsem kosou ani nezavadila. Na jeho život jsem neměla právo. To čarovná moc Honzu sklátila, ten kdo tady leží, probudí se, až čaroděje má kosa zkosí.

**Kašpárek:** Ale to nebude nikdy, tetko, protože vám čaroděj upláchl do pekla. Tam už ho těžko dostihnete.

**Smrt:** Pokud Pán osudu poručí, vichrem klidně světy přeletím.

**Kašpárek:** V pekle budou čerti na stráži a ti vás sotva pustí dovnitř, ale kdybyste mě vzala teta sebou, mohl bych vám je pomoct obelstít.

**Smrt:** Chceš-li mi pomoci, vyplním tvé přání!

**Kašpárek:** Až to v pekle vyřídíme, vrátím se zpátky, abych mohl Honzu probudit.

**Smrt:** Jakmile bude čaroděj mrtev, Honzu vzbudíš.

**Kašpárek:** A Dobrovíla, oživne také?.

**Smrt:** Bude žít, pokud se najde někdo, kdo jí má rád víc než sebe a sladce ji políbí!

**Kašpárek:** Už vím všechno, můžeme jít.

**Smrt:** Ale pozor, abys nezavadil o mou kosu.

**Kašpárek:** Ba ne, o tu bych se nechtěl škrábnout ani do nosu.

1. JEDNÁNÍ

*(Čert vrátný spí vpravo na lavici. Je slyšet bouchání na bránu)*

**Lucifer** *(vejde)***:** Hej, vrátný, kdo to tluče?

**Vrátný** *(se probudí, ospale)***:** Já nic neslyšel.

*(Zase je slyšet bouchání na bránu)*

**Lucifer:** Teď to snad slyšíš, ne? To by uslyšel i hluchý.

**Vrátný:** To je jako na buben.

**Lucifer:** Jdi a podívej se, kdo je před bránou. Ale nikoho sem nepouštěj. Je to přísně zakázáno!

**Vrátný:** Neotevřu nikomu, podívám se jenom okénkem. *(odchází)*

**Lucifer:** Od té doby, co se tady ubytoval mocný čaroděj, nemám chvilku klidu. Jak někde něco bouchne, praskne nebo vrzne, hned mě honí, abych se podíval, co to je. Hlavou jsem se musel zaručit, že do pekla nikoho nepustíme!

**Vrátný** *(se vrátí)***:** Díval jsem se na všechny strany, ale nikoho jsem neviděl.

**Lucifer:** No, jak je to možné, tohle přece není jen tak.

**Vrátný:** No je mi to taky divné, ale podívejte se sám kníže. Já mám strach, že by mě to chytlo za rohy.

**Lucifer:**Podívám se tedy za bránu sám. *(odchází)*

*(Kašpárek**vejde a za ním lucifer)*

**Lucifer:** Už ho vedu.

**Vrátný:** Ale jejej, ten je maličký. Proto jsem ho neviděl.

**Kašpárek:** To tady máte pěkný pořádek. Bouchání jak do bubnu, div si paličku neroztřískám a nikdo nejde otevřít.

**Lucifer:** Kdo jsi a proč jsi vlastně přišel?

**Kašpárek:** Ach tak, já se vám zapomněl představit. Jsem slavný doktor Kašpárek a přicházím se pozeptat, jak se daří panu čaroději.

**Lucifer:** Ty znáš našeho hosta?

**Kašpárek:** Jako svoje boty.

**Lucifer:** Daří se mu dobře, ale je drobátko nervózní.

**Kašpárek:** To zas přejde. Tak to mám radost, že se mu dobře daří. My jsme spolu staří známí. Ten bude mít radost, až mu oznámíte, že jsem ho přišel navštívit.

**Lucifer:** Uvedu tě k němu do komnaty.

**Kašpárek:** Ne, ne, tím bych se moc dlouho zdržoval a mám naspěch. Bude lépe, když přijde on sem. Musím se ho na něco zeptat.

**Lucifer:** Dojdu tedy pro něho.

**Čaroděj** *(odchází)***:** Kdo mě volal? Kdo mě vyrušuje z klidu? Nikoho tu nevidím, takový žert mi Lucifer draze zaplatí, proměním ho v černého kocoura.

**Smrt** *(vejde)***:** Smrtí zhasne život, smrtí skončí moc, před kterou se všichni třásli.

**Čaroděj:** Cože? Ty jsi mě našla??

**Smrt:** Smrti nikdo neujde, i kdyby se třeba do pekelné moci skryl.

**Čaroděj** *(volá)***:** Čerty volám k pomoci!!.

**Smrt:** Marně voláš. Proti mně se postavit nemohou.

**Čaroděj:** Tak se budu bránit sám. *(skočí proti smrti, ta se ho však dotkne kosou)*

**Smrt:** Čaroděj je mrtev a sním, zemřel i drak. Obě těla totiž byla jedna duše.

**Lucifer** *(vejde)***:** Co se to tady děje? Takový rachot.

**Kašpárek:** Jak vidíš, pane Satanáši! Čaroděj tu mrtev leží a už nikdy nevstane!

**Lucifer:** Díky ti kostlivče za celé peklo, zbavil jsi nás pána, který nás svou mocí ovládal a sužoval. Byli jsme proti němu bezmocní a sloužili mu jako otroci!

**Smrt:** Dílo je vykonáno. Světem půjdu zase dál, jak poručil mi můj nejvyšší pán!

**Kašpárek:** A já teď musím rychle mezi skály, abych probudil Honzu!!!

IV. JEDNÁNÍ

*(Vpravo stojí bříza, vlevo leží na zemi Honza. Kašpárek přichází zprava)*

**Kašpárek** *(vběhne)***:** Honzo, vstávej, čaroděj už zahynul! Sláva, Honza už se hýbá. Tak ta tetka přece jen nelhala.

**Honza** *(se zvedá a sedá)***:** Ach to bylo spaní.

**Kašpárek:** No nebýt mě, už by ses ze spánku nikdy neprobral.

**Honza:** Copak jsi měl větší moc než čaroděj?

**Kašpárek:** Čaroděj, ten už dodýchal.

**Honza:** A kdo zahubil toho netvora?

**Kašpárek:** Toho švihla kosou teta smrtka, ale já ji přitom pomáhal.

**Honza:** Dokázal jsi tedy rozumem víc, než já silou.

**Kašpárek:** To tak, Honzo ve světě bývá. Proto tetka za tu pomoc poradila zase mně. Jinak by ses ze spánku už neprobudil.

**Honza** *(vyskočí)***:** A co Dobrovíla? Na tu jsme zapomněli!

**Kašpárek:** S princeznou to hůře skočilo.

**Honza:** Kde je? Co se jí přihodilo?

**Kašpárek:** Čaroděj ji zaklel do téhle břízy.

**Honza:** Tahle mladá bříza je tedy Dobrovíla.

**Kašpárek:** Je. Měl jsi ji rád, Honzo?

**Honza:** Víc než sebe hochu

**Kašpárek:** To je krásné někoho takhle milovat, ale teď nezbývá, Honzo než se rozloučit.

**Honza:** Dám tedy na odchod Dobrovíle aspoň sladké políbení na čelo. *(políbí strom a zjeví se princezna)*

**Kašpárek:** Sláva tobě, Honzo!

**Princezna:** Díky tobě Honzo, za všechno.

**Honza:** Byla jsi mým životem a můj život patřil tobě.

**Princezna:** Životem teď spolu, Honzo půjdeme a dobro budeme šířit. Já budu po tvém boku šťastná a ty budeš mým králem.

**Kašpárek:** A já za to všechno vyjdu na prázdno!

**Princezna:** Ale ty také budeš šťastný, světem budeš chodit a všem dětem a lidem rozdávat radost. A na náš hrad, kde budeme s Honzou sídlit, jsi kdykoliv zván!

**Kašpárek:** To zní jako pozvání. Přijdu tedy brzy za vámi, ale teď promiňte mi, dámy a pánové musím vám dát adie a jít zas do další pohádky! *(ukloní se a odejde pryč)*