**ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE**

*dramska uprizoritev v štirih dneh*

1. **DAN**

**Pripovedovalec (P)**: Čarli je bil zelo reven fant, ki je stanoval v ubogi bajti s svojimi starši, dedkom in babico. Bili so tako revni, da so celo trpeli lakoto in mraz pozimi. V njegovem mestu je bila tovarna čokolade, ki je na Čarlija naredila velik vtis-zelo ga je privlačila, nenehno je sanjal, da je vstopil vanjo. Nekega dne se je gospod Wili Wonka, ki je bil lastnik tovarne, odločil da bo v ovoj čokolade vstavil 5 zlatih vstopnic. Otroci, ki bi jih našli v svoji tablici čokolade, bi lahko vstopili v tovarno in si jo brezplačno ogledali. Vsi otroci so začeli iskati te nagradne vstopnice.

**Čarli (Č):** Joj, kako sem nesrečen, nikoli ne bom dobil zlate srečke, saj dobim Wonka čokolado samo za svoj rojstni dan.

**Mama (M):** Saj imaš vendar rojstni dan če z en teden in tako imaš enake možnosti kot drugi otroci.

**Č:** To ni res, saj si drugi otroci lahko privoščijo več tablic čokolade, kot jaz.

**TV dnevnik:** Posebna novica. Dragi gledalci, danes je eden od otrok kupil in zadel prvo zlato srečko, ki je bila skrita v Wonkovi čokoladi. Srečnemu kupcu, otroku je ime Andrej. Prisluhnimo posebnemu poročevalcu, ki se je pogovarjal na terenu z Andrejevo mamico

**Mamica-A (M-A):** (ob njej stoji srečen Andrej) Moj Andrejček poje toliko tablic čokolade na dan, da bi bilo čudno, da ne bi zadel zlate srečke. Edina stvar, ki ga v življenju zanima, je čokolada!

(…očka se vrne domov o utrudljivem delovnem dnevu, v roki nosi časopis)

**Očka (O):** Tudi drugo srečko so že pobrali, srečneži! Deklica, ki ji je ima Vera-ta jo je dobila. Njen očka je bogat lastnik tovarne lešnikov. Takoj, ko je njegova hčerka izrekla željo o tej zlati srečki, je njen očka naročil svojim delavcem, naj odpakirajo in odprejo na tisoče tablic čokolade, ki jih je kupil-vse za svojo razvajeno hčerko Vero. Po enem tednu odpiranja čokoladic, ki niso imele v sebi srečke, je bila Vera že pošteno slabe volje in jezna na očija-vedno bolj je bila jezna, srečke od nikoder ta frklja razvajena pa je kuhala mulo.

**Č:** To je krivica…Saj srečke sploh ni zadela Vera, ampak so to morali narediti delavci njenega očita.

**Dedek Joža(J):** Dragi moj Čarli, Vero je pravzaprav razvadil njen očka in nikoli ni dobro tako razvajati otroka.

**P:** Dan za tem dogajanjem je pri Čarliju doma veselo in praznično, praznujejo Čarlijev rojstni dan.

**Vsi:** (pojejo) Vse najboljše za te…

**M + O:** Poglej, tukaj je tvoje darilo!

**Č:** Tega darila pa nisem pričakoval! Tablica čokolade. Wonkova specialiteta, vseh mogočih okusov. Hvala, kako lepo darilo!

**M:** Dragi moj Čarli, ne smeš biti preveč razočaran, če ne boš v darilu našel zlate srečke-to ni bilo v naši moči-odvisno je od sreče. Saj ti še vedno ostanek čokolada, ki jo lahko poješ.

**J:** Daj že no, odvij jo, ne usti, da mi okrog tebe umiramo od radovednosti. Saj veš, da sem že star in ne bi rad prej umrl.

*Čarli odvija čokolado in na svoje razočaranje ne najde zlate srečke.*

**Č:** Pa saj ni tako pomembno, saj sem že vnaprej vedel. Veste kaj, zdaj si bomo pa to čokolado lepo in pravično razdelili, vsakemu enak košček!

**Vsi:** Ne, Čarli, to je tvoja nagrada in je ne moreš deliti z nobenim drugim!

**Č:** Ravno zato, to je moje darilo in z njim lahko naredim, karkoli hočem!!

*(Čarli razlomi čokolado in jo deli vsem članom svoje družine.)*

1. **DAN**

**O:** (zadihan zaradi teka) Ena sama zlata srečka je še ostala! Našli so že tretjo in četrto. To sem slišal ravno zdaj, ko sem se vračal domov, na ulici so pripovedovali.

**Dedek Miha (M):** Prav zanima me, kdo sta ta dva srečneža, ki sta dobila tretjo in četrto zlato srečko! Dajte, prižgite že televizijo, da slišimo novice.

**TV dnevnik:** Dragi gledalci in gledalke, res je! Tudi tretja in četrta zlata srečka sta našli svojega srečnega lastnika. Tretja srečnica je Viola. Pomislite, prvakinja v žvečenju žvečilke. Prosim režijo, da pokaže njeno sliko: pomislite že tri mesece žveči isti žvečilni gumi in ga vzame iz ust le takrat ko je, še takrat si ga prilepi za uho, da ga ne bi izgubila.

 Medtem pa je četrto srečko zadel neki Miha. Fotografirali so ga red računalniškim monitorjem: zdi se, da se nikoli ne more ločiti od svojih računalniških iger, tudi kadar je s svojimi starši, ne! Pomislite, da je odkril pravo čokolado, ki je vsebovala srečko tako, da je razvozlal zakodirano šifro: kakšen računalničar! Zgleda, da smo odkrili računalniškega genija, ki mu celo čokolada sama ni všeč.

**J:** In zdaj, ko manjka samo še ena zlata srečka, bodo hitro pokupili vse Wonkove čokoladice, da bi jo našli… Čarli, pridi no za trenutek k meni. Prihranil sem majhen zaklad, tule je, in obljubil sem samemu sebi, da ga bom uporabil ob posebni priložnosti, in to je ta posebna priložnost. Tukaj imam 2 evra in upam, da bo dovolj, da si kupiš zmagovalno tablico čokolade.

**Č:** Ne, dedi, tega pa ne, ali si prepričan?...

**J:** Nič ne bo s tvojim ne… Hitro, teci in kupi že svojo čokolado in takoj se vrni, da jo skupaj odvijeva.

*(Čarli se vrne po nekaj trenutkih)*

**Č:** Sem že nazaj!

**J:** Daj, odprimo jo že, da vidimo, kaj je notri! Ampak, če ne bo srečke, nočem videti nobenih žalostnih obrazov.

*(odvijejo čokolado in nikjer srečke)*

**Č:** Saj sem vedel! Toda v bistvu smo vsi vedeli, da ne bo nič!

**P:** Dnevi so minevali in nihče se ni oglasil, da je našel zadnjo zlato srečko, ki jo je skril Wonka. Potem pa… nekega dne je prišlo za Čarlija veliko presenečenje… Čarliju pritegne pogled zmečkan košček papirja na tleh.

**Č:** Kaj vidim tukaj, 10€, pa še strni niso. Ne morem verjeti! Jaz sem jih našel. Poglej, kakšna sreča, zdaj pa hitro v najbližjo trgovino in to mojo srečo bom proslavil tako, da si bom privoščil čokolado.

*(vstopi v trgovino s sladkarijami)*

**Č:** Prosim, vzel bi tablico čokolade Wonka s trojnim okusom.

**Trgovec:** Tukaj je tvoja čokolada.

*(Čarli odvije čokolado in najde zlato srečko)*

**Č:** Ne morem verjeti! Našel sem lato srečko, zadnjo srečko, ki je še ostala!

*(Čarli teče domov naredi velik skok, poskakuje in pri tem kriči kot obseden)*

**Č:** Mami, oči, dedi, nono, me boste mi verjeli, ampak našel sem zadnjo zlato srečko. Poglejte sami.

**O:** (bere napis na srečki) Dragi moj srečni fant, gospod Wonka te pozdravlja. Dan obiska v tovarni čokolade bo 1. Marca. Lahko tudi izbereš enega od domačih, da te spremlja. In zapomni si, da se moraš točno ob 10h javiti pred vhodnimi vrati Wonkove tovarne. S seboj prinesi obvezno to srečko, tvoj Wili Wonka.

**M:** Mislim, da je najboljše, da te spremlja tvoj dedek Jože, ker je od mladih let delal v tej tovarni.

1. **DAN**

**Pripovedovalec:** Prišel je veliki dan za naših pet srečnežev, danes bodo vstopili v tovarno čokolade, tovarno, ki jo upravlja gospod Wili Wonka! No, poglejte jih se že zbirajo pred veliko in mogočno ograjo tovarne: Vera, Andrejček, Viola, Mihec in mali Čarli. Nestrpno čakajo, da vstopijo.

**Vera:** Oči, daj, odri že ta presneta vrata, pa pohiti, ne morem več čakati!!!

**Njen očka:** Potrpi no malo, moja zlata princeska!

**Andrejček:** Komaj čakam, da svoje roke potopim v vso tisto čokolado, ki je znotraj tovarne!!!

**Viola:**  (žveči žvečilni gumi) Pomiri se mami, nagrada bo moja.

**Mihec:** Joj, kako so počasni vsi skupaj, najraje bi šel domov in igral kakšno igrico na moj računalnik.

**Čarli:** Dedi, ali misliš, da te bo gospod Wili Wonka?

**Dedek:** Dragi moj, toliko časa je že minilo, ne vem…

*(Odpre se ograja tovarne)*

**Wili Wonka:** Prosim, vstopite, dobrodošli v mojem čarobnem kraljestvu! Ne smemo izgubiti niti minute, naše potovanje bo zelo dolgo. (Vstopijo v tovarno in pridejo skozi majhna vrata v neverjetno fantastičen prostor.

**W.W.:** Tako, prišli v nebesa požrešnežev! Vse to, kar vidite tukaj naokoli: travnik, cvetlice, rastline, vode vse to lahko pojeste! Vse to so okusne sladkarije, ki jih lahko vrez meja uživate.

**Čarli:** O, super je-neverjetno! Nikoli še nisem videl kaj takega.

(Andreju, ki je pil pri vodi, pritegnejo pozornost sladkorčki,ki jih je videl v vodi-že stegne roko, da bi si postregel)

**W. Wonka:** Ne delaj tega! Nobena človeška roka se ni nikoli dotaknila moje čokolade. Predstavljajte si, da to počne nekdo, kot si ti!

**Andrejeva mami:** O, sveta nebesa, moj ubogi otrok ne zna plavati. Pomagajte mu! Pokličite gasilce.

**W. Wonka:** Ne vznemirjajte se, gospa, tok vode ga po pripeljal do sobane, kjer delamo čokoladne bombone z jagodami.

(W. Wonka pospremi goste v dvorani novih iznajdb in poskusov)

**W. Wonka:** Tukaj ustvarjamo najboljše slaščice, ki jih ljudje niso še nikoli poskusili. Kdor bi želel vstopiti sem, mu ne bi zadostovali kilogrami zlata. Poglejte to iznajdbo! (vzame v roke žvečilni gumi)

**Violina mami:**  Ampak, saj to je čisto navaden žvečilni gumi, kaj je tako posebnega na njem?

**W, Wonka:** (potegne ven spominske vstopnice): Ta preprosti žvečilni je resnično nekaj nenavadnega, revolucionarnega. Ta izum pomeni konec kuhanja v naših domačih kuhinjah. Ne boste več potrebovali ne zajtrka, niti kosila, kaj šele večerja-nič več vsega tega. Vsak od teh žvečilnih vsebuje kompletno vsebino. Natančno rečeno: pomfri z zrezkom, pire krompir z omako, zelenjava z makaroni in nenazadnje celo sadna torta. Toda, pazite, ta žvečilka ima lahko tudi stranske posledice.

**Viola:** (hitro vzame en žvečilni iz rok W. Wonke) Fantastično! Takoj želim poskusiti!

 (svojo žvečilko prilepi za uho in poskusi novo)

**Viola:** Neverjetno, okušam špagete z omako, ki drsi po mojem grlu… in zdaj, počakajte…dunajski zrezek… kaj pa zdaj? To je čudovito, sladica. (Violine obleke se napihnejo-vidno se redi-si tlači vzglavnik za obleko)

**Violina mami:** Draga moja, kaj se dogaja, a si v redu? Tvoj obraz postaja čisto vijoličen.

**W. Wonka:** Gospa, saj sem vas opozoril, da ima ta hrana tudi stranske učinke. Vaša hčerka je postala podobna borovnici. Dajmo, zdaj gremo naprej. Moramo nadaljevati z našim ogledom in res imamo še veliko stvari, ki si jih moramo ogledati. (Wonka pelje svoje goste v sobano lešnikov)

**W. Wonka:** Tako, zdaj smo v dvorani lešnikov.

**Vera:** Kaj je to, veveričke?!

**W. Wonka:** Ja, seveda, to so posebej dresirane veveričke, ki so tukaj zato, da zdrobijo lupino in včasih tudi prežvečijo lešnike same.

**Vera:** Mami, oči… TAKOOOOJ hočem imeti eno takšno dresirano veveričko.

**Verina mamica:** Ampak, srček, draga moja… saj imaš že toliko živalic, ki jih moraš oskrbeti!

**Vera:** Hočem takoj imeti eno veveričko in to prav takšno dresirano, saj se mi zdi, da ne prosim preveč! Moje prijateljice bodo zelene od nevoščljivosti, ko bodo videl, kaj imam. Očka, če mi je ne kupi ti, jo bom pa kar sama vzela. (Vera poskuša zgrabiti eno od veveric, ampak vse druge veverice jo primejo za roke in noge, da pade po tleh, tista veverica, ki jo je hotela vzeti Vera pa jo z lešnikom tolče po glavi , kakor bi hotela preizkusiti, če je lešnik dober ali črviv. Ugotovi, da je črviv, zato ga vrže med odpadke)

1. **DAN**

**Pripovedovalec:** Otroci si z navdušenjem in velikimi očmi ogledujejo čudežno tovarno čokolade. Wili Wonka jih s ponosom vodi po svoji mojstrovini. Od čudežne vode, v kateri so bili sladkorčki, pa žvečilni, ki nadomestijo celo kosilo in imajo različne okuse… in končno so pristali v dvorani, kjer so dresirane veveričke lomile lešnike. Otroci so hoteli tako poskusiti te dobrote, Vera si je začela lastiti celo veverico. Čudno, kako znajo otroci včasih svoje napake takoj pokazati. Ampak še ni konec… poglejmo, kaj jim bo W. Wonka še pokazal.

**Mihec:** Joj, vse te neumnosti, ki jih zmečejo drugi vase, to me res utruja. Nič resnega nisem videl v vseh teh prostorih tovarne čokolade . (obrnjen k W. Wonki): Daj, pokaži mi kaj bolj resnega in inteligentnega.

**W. Wonka:** Dobro no, godrnjavček. Še tri dvorane: dvorana športa, dvorana televizije in glasbena dvorana . Dajmo, prav zanima me, katero si bo izbral za najboljšo naš Mihec.

**Mihec:** (z izzivalnim tonom) Dobro no, če že lahko izbiram, vsekakor dvorano televizije.

**W. Wonka:** No, pa pojdimo v dvorano televizije! (ponudi vsakemu obiskovalcu par očal). Nataknite si očala in prosim, da jih ne snamete za nobeno ceno: notri je tako močna luč, da lahko takoj oslepite. To je zadnja in največja iznajdba, ki sem jo kdajkoli iznašel: čokotelevizija. Nekega dne sem takole razmišljal: če lahko ekran razdrobi sliko na milijone drobnih pikic na enem koncu in jih potem sestavi spet na drugem koncu v celotno sliko, zakaj ne bi mogel tudi jaz razstaviti čokolado in jo poslati po televizijskem signalu, da jo na drugem koncu spet sestavim?

**Mihec:** Ampak to je vendar nemogoče: vi nimate pojma o znanosti, nihče ne more narediti česa podobnega.

**W. Wonka:** Gospodič vseved, ki nikomur ne zaupa: zdaj ti bom pokazal. Ko bom usmeril žarke v to tablico čokolade, bo izginila, se bo razdrobila na milijone delčkov, ki se bodo potem spet sestavili v televizorju.

**Čarli:** (zelo začudeno) Poglejte, res je: izginila je čokolada!

**W. Wonka:** Poglejte zdaj: sestavlja se v ekranu in sicer veliko pomanjšana čokoladica, kajti v televizije je vse manjše.

**Mihec:** (obrnjen k Wiliju) Ali se sploh zavedate, kaj ste iznašli? To je teletransportiranje. Genijalno! Ali bi to delovalo tudi na ljudeh?

**W. Wonka:** Ne vem, čemu bi to koristilo: osebe niso za jest, niso hrana.

(Mihec se požene k svetlobnemu žarku, pritisne gumb in se postavi pred reflektor

**W. Wonka:** Ne, kaj delaš Stooooj! (Mihec izgine in se pojavi v televizorju)

**Mihec:**  Očka, na pomoč, spravi me ven iz te škatle!

*(očka zgrabi sina za roko in ga potegne ven, vendar je ostal majhen, zato odideta vsa besna)*

**Pripovedovalec:** Ostal je le še Čarli, vsi drugi otroci so bili že izločeni.

**W. Wonka:** Čestitam, prepričan sem bil že od začetka, da bo š ti zmagovalec. Pridi, veliko stvari naju čaka. Pojdiva z dvigalom, tako bova hitreje prispela na cilj.

**Čarli:** Joj, gospod Wonka, koliko je teh gumbov.

**W. Wonka:** To je čisto posebno dvigalo: lahko se prestavi kamorkoli želiš potovati, v katerokoli smer: naprej, nazaj, desno, levo, gor, dol. (Wili Wonka pritisne na gumb »DESNO-VEN«- Dvigalo podre zid in se ustavi pred tovarno)

**W. Wonka:** Povej mi, kje stanuješ?

**Čarli:** V tisti majhni in zdelani hišici tam spodaj.

**W.Wonka:** No, pojdiva. (prebijeta zid in se znajdeta v sobici, kjer dremljeta dedek in babica)

**Čarli:** Živijo, mami, oči. Sva že tukaj!

**Mami+oči:** O, dobrodošel, sinko!

**Dedek Jože:** Gospod, Wonka, prav prestrašili ste nas.

**Čarli:** Gospod Wonka pravi, da sem dobil neko nagrado

**W. Wnka:** Neko nagrado??? Zadel si nekaj, kar si sploh ne moreš predstavljati in to bi vsi želeli imeti: dobil si mojo tovarno čokolade.

**Vsi:** (začudeni) To ne more biti res!!

**W. Wonka:** Ne, res je in se ne hecam. Prav zato sem organiziral tekmovanje s petimi zlatimi srečkami. Hotel sem najti pravega in najmanj tečnega dediča. Torej, si pripravljen, da greš z mano?

**Čarli:** Seveda. Seveda sem pripravljen iti, če gre zraven lahko tudi moja družina.

**W. Wonka:** Ne… čokoladničar mora biti svoboden za ustvarjalnost, zato ni mogoče biti z družino.

**Čarli:** Torej, če se odločim, da grem z vami, nikoli več ne bom videl svojih?

**W. Wonka:** Tako je, ne boš jih več videl.

**Čarli:** Torej… ne! Vaš predlog bi sprejel pod enim samim pogojem: da bi v tovarno lahko peljal tudi svojo družino.

**W. Wonka:** Ne morem ostati brez naslednika, torej bom sprejel tvoj pogoj, Čarli.

**Pripovedovalec:** In tako je Čarli s svojo družino našel veliko bolj primeren dom, kjer so živeli srečno.