**ŽIVÝ BETLÉM 2013, Blansko (podobný roku 2009)**

Autorka: Zlata Prudká

**SBOR**

**VYPRAVĚČ**

**MARIE**

**JOSEF**

**ANDĚL** (jen hlas)

**HLASATEL**

**HOSTINSKÝ 1**, **HOSTINSKÝ 2**, **HOSTINSKÝ 3**

**STAŘEČEK**

**SBOR**: začíná nějakou koledou nebo jinou vhodnou písní

**VYPRAVĚČ**:

Přenesme se časem zpět

do vísky jménem Nazaret,

která leží v judské zemi

a známá je lidmi všemi.

Tam Maria žila, žena

Josefovi zasnoubená.

Nenechme to nakonec,

že stala se tam divná věc.

Jednoho jarního večera

u okna Maria seděla.

Tu zjevila se jasná zář,

Maria zakryla si tvář.

Když odkryla ji, viděla

před sebou stát anděla.

**ANDĚL**: Neboj se, Maria.

**VYPRAVĚČ**

K ní děl tato slova archanděl.

**ANDĚL**

Není to vskutku náhoda,

že nalezla jsi milost u Boha.

Počneš a porodíš Syna,

na něho padne všechna vina.

Lidské hříchy vykoupí,

než na nebesa vystoupí.

Ježíš mu jméno dáš,

on bude pravý Mesiáš.

**MARIA**

Ale jak se to stát může?

Dosud nepoznala jsem muže.

**ANDĚL**

Duch svatý sestoupí z nebe,

moc Nejvyššího zastíní tebe.

**MARIA**

Nemusíš opakovat to znova, ať stane se
dle tvého slova. Nepotřebuji více znát,

chci Boha ve všem poslouchat.

**VYPRAVĚČ**

Tak Maria počala dítě

a všem zůstalo to skryté.

Jen Josefovi anděl řekl,

aby se ničeho nelekl

a hned od samého počátku

postaral se o dítě i o matku.

Tak uplynul nějaký čas,

a v Nazaretě jsme už zas,

co je tu dnes shonu spěchu,

kam všichni běží bez dechu?

Nikdo z lidí nelení,

chce poslechnout si hlášení.

*Hlasatel si stoupne před lidi a vyhlašuje.*

**HLASATEL**

Slyšte všichni, co vás tu je,

co vám císař přikazuje.

Staří, mladí spěchejte,

na cestu se vydejte,

do svého rodného města,

ať vás vede přímá cesta,

k soupisu lidu všeho,

splňte příkaz vládce svého.

*Josef stojí opodál a pokynem ruky volá Marii.*

**JOSEF**: Pospěš, Maria, ke mně blíž,

 ať vše dobře uslyšíš.

*Maria přichází.*

**MARIA**: Co to, Josefe, znamená?

 Řekni, co se státi má?

**JOSEF**: Na cestu se máme dát,

 do Betléma cestovat.

**MARIA:** *(ulekne se)*

Když se má dítě narodit?

Leccos se může přihodit.

 Na cestě dlouhé, však to víš,

 kde hledat na ní vhodnou skrýš.

**JOSEF**: Neboj se, Maria, není tak zle,

 mám v Betlémě své příbuzné.

 Jistě nám poskytnou přístřeší,

 v nouzi nám pomohou, potěší.

*Josef s Marií jdou k prvnímu hostinskému, který stojí na rohu ohrady. Vypravěč do toho říká:*

**VYPRAVĚČ**: Tak na cestu se vydali,

 do Betléma spěchali.

**SBOR**: Během putování zpívá píseň.

**JOSEF**:*(klepe na dveře u 1. hostinského)*

 Milý pane, dobrý den,

 zdaleka k vám putujem.

 Žena má o nocleh prosí,

 děťátko pod srdcem nosí.

**HOSTINSKÝ 1** *(odmítavě):*

 Nezlobte se, milí hosté,

 jinde dnes o nocleh proste.

 Máme lidí plný dům,

 všichni přišli k zápisům.

**JOSEF** *(klepe na dveře u 2. hostinského):*

 Hostinský drahý, dobrý den,

 dlouho už sami putujem.

 Žena má o nocleh prosí,

 děťátko pod srdcem nosí.

**HOSTINSKÝ 2***:*

Je nám líto, tuto noc,

 je tu vskutku lidí moc.

 Nemáme volnou světnici,

 štěstí své zkuste v hostinci.

**JOSEF** *(klepe na dveře hostince):*

Hostinský, přejem dobrý den.

**HOSTINSKÝ 3**: Hybaj, chátro, od mých dveří, vzácnější tu hosté leží!

 Ve svém domě hostím pouze

 ty, které netrápí nouze.

 Vy však nuzáci jste pro mě,

 nemám pro vás místo v domě!

*Josef i Marie bezradně poodejdou.*

**MARIA** *(obrátí se k Josefovi):*

 Nebojse, Josefe milý,

 Bůh je s námi v tuto chvíli.

 Na trápení své nehleďme,

 s vírou se k němu obraťme.

 A sám jistě uvidíš,

 že poskytne nám dobrou skrýš,

 kde dítě naše spatří svět.

 Bude to, myslím, co nevidět.

*Přichází stařeček.*

**JOSEF**:

Stařečku, prosím, poraď nám,

 kde se svou ženou přespat mám?

 Za sebou dlouhou cestu máme,

 a únavou usínáme.

**MARIA**: Teď už je to věc jistá,

 v hostinci není nikde místa,

oči se nám vskutku klíží,

noc se přece kvapem blíží.

**STAŘEČEK** *(ukazuje k dřevěné stavbě)*:

 Tady je drahá každá rada,

 ale teď mě přeci napadá,

támhle v jeskyni můžete spát,

 dobře se tam dá nocovat.

*Maria s Josefem se vydají k jeskyni. Během cesty HUDBA HRAJE.*

*Maria promluví, až když je u jeskyně. Sbor může v pozadí hrát.*

**MARIA**:

Děkuji ze srdce Bohu,

 teď už snad to říci mohu,

 že nás stále provází,

 vysvobozuje z nesnází.

 V chudém chlévě spočineme,

 a znaveni odpočneme,

po tom dlouhém putování.

**VYPRAVĚČ**

 A Bůh je střežil bez přestání,

 Když pak půlnoc odbila,

 Maria syna porodila,

 jak jí anděl zvěstoval,

 zrodil se Ježíš, Bůh a král.

**SBOR**: Zpívá píseň **Narodil se Kristus Pán**