VOJNA IN MIR PO SVETU

Nastopajo: Peter, knjižničarka, mama, brat Tomaž

1. prizor

(V knjižnici.)

PETER: Dober dan! (Pomoli knjižničarki izkaznico.) Ali imate tukaj kakšno otroško knjigo o vojni?

KNJIŽNIČARKA: Žal ne, vse so izposojene. Zelo so zaželene.

PETER (Razočaran.): Oooo! Kaj bom pa bral?

KNJIŽNIČARKA (Stopi do police, vzame knjigo.): Kaj pa če bi prebral tole knjigo. To je knjiga o miru, morda ti bo všeč.

PETER (Skomigne z rameni.): No, prav!

KNJIŽNIČARKA (Skenira knjigo, mu jo da.): Izvoli.

PETER: Hvala, nasvidenje!

KNJIŽNIČARKA: Nasvidenje!

2. prizor

PETER (Hodi proti domu, ogleduje knjigo, govori sam pri sebi): Me prav zanima, kaj bo pisalo v njej.

1. prizor

PETER (Prispe domov.): Mami, doma sem!

MAMI: Si bil v knjižnici? Katero knjigo si si izposodil?

PETER: Hotel sem imeti knjigo o vojni, pa je niso imeli.

BRAT TOMAŽ (Pride, med hojo igra igrico na mobilnem telefonu.): Daj, daj! Umri! Ha! Pa sem te!

MAMI: Kaj pa je narobe?

BRAT TOMAŽ: Nič samo igrico igram.

MAMI (Se ujezi.): Kaj spet!?

PETER: Kaj pa igraš? (Pokuka v njegov mobilni telefon.)

BRAT TOMAŽ: Ah, vse te ljudi moram postreliti! Super je!

PETER (Navdušen.): Zveni zanimivo! Lahko še jaz igram?

BRAT TOMAŽ: No, naj bo. Ampak samo malo. (Posodi mu mobilni telefon.)

PETER (Začne igrati, hitro neha.): Ampak to je grozno!

BRAT TOMAŽ (Posmehljivo.): Ne pa ni! Ta igrica je trenutno najpopularnejša na svetu.

PETER (Mu vrne mobilni telefon.): Nočem več igrati tega!

BRAT TOMAŽ (Posmehljivo.): Ti si taka mevža!

MAMI (Jezno.): Tomaž! Nehaj! In ne dovolim več, da igraš to nasilno reč! Izbriši jo!

BRAT TOMAŽ (Vzroji.): Ne! Ne boš mi ukazovala! Vsi igrajo to igro in tudi jaz jo bom! Kaj me briga, če ti ne maraš streljanja! Meni je pa všeč! (Steče po stopnicah navzgor.)

MAMA (Se požene za njim.): Tomaž! Takoj mi izroči telefon!

PETER (Ostane sam. Pretresen.) Vojne so grozne! Še dobro, da niso imeli tiste knjige!

KONEC

Marja Škrget, 5. a