Un, dous, tres... Cámara! Acción!

Grupo: Ana Casas Eiroa, Antía Mujico Noya, Irene Ouzande Núñez, Óscar Álvarez Savariz, David Bello, Denis Constantin.

Intérpretes: Irene, Antía, Denis.

(Aparece unha igrexa de fondo) (Vese tamén, no outro lado, a Denis falando)

D- E agora damos paso á nosa locutora, en Potomarín. A peregrina número 1.800 que pasa por aquí, Igrexa de Portomarín, recibirá un premio. Vese xa a premiada?

A-(Mirando ao lonxe) Si, hai unha sombra de peregrina pola esquina**.**

(Antía señala ao fondo.Vese a Irene vir despacio)

A-(Con moito entusiasmo) Vén por aquí a peregrina 1800. A premiada!

(Irene chega e sorpréndese )

D-(Emocionado) Aquí está! Xa chegou!

A-(Dirixíndose a Irene) Ola, como te chamas? (Ponlle o micrófono diante)

I-(Un pouco asombrada) Boa tarde,chámome Irene.

A partir de aquí, Antía vai cambiando o micro de unha a outra.

D-Noraboa! Que tal? Sénteste cansada?

I-Moi ben,grazas. Si a verdade é que cansa bastante como comprenderás.

A-Gustouche a experencia? É bonita a paisaxe?

I-Sí, é todo moi bonito. E tratáronme moi ben!

(Irene comeza a pasar unha man pola cabeza)

**A-** (Preocupada e baixando o micro) Estás ben?

D-(Acércase) Pásache algo?

I-(Pechando os ollos e negando coa cabeza) Non non,estou ben,tranquilos.

A-Mellor,continuando co tema…

D-(Ponlle o micro diante a Irene) Fixeches ti soa o camiño?

I-(asentindo coa cabeza)Si, máis ao principio,os primeiros quilómetros, acompañoume o meu mozo.

(A Irene vólvelle a doer a cabeza e leva a man á fronte)

A-(Baixando o micro e dirixíndose a Irene co cello enrugado) Seguro que non che pasa nada?

I-(Movendo despacio a cabeza aos lados) Non,só estou un p..o..u..c..o…

(Irene cae ao chan e Antía fai xestos para que o cámara corte a emisión mentres se inclina sobre a peregrina)(Pasan 10 segundos e Irene abre os ollos)

D-(Inclinándose sobre Irene) Estás ben?

A-Caíches ao chan!

I-Non…querí…íí…a mmm…oles…ss…tar.

D-Non causaches ningunha molestia.

(Antía non perde ningún detalle desta conversa)(Denis axuda a Irene a poñerse en pé)

I-Moitas grazas!

D-Un placer!

I-(Xa en pé, diríxese a Antía e a Denís) Podemos parar un pouco mentras me pasa este dor de cabeza.

D-(Asentindo coa cabeza) Pois claro!,non hai ningún problema.Vou por algunha bebida?

A e I-(A un tempo)Si!, se non é molestia ningunha.

D-(Dándose a volta e comezando a andar) Claro que non, alá vou.

(Denis marcha a polas bebidas)

A-(A Irene) Agardamos aquí.

I-Ti fixeches o camiño?

A-(Movendo a cabeza aos lados negando) Non, é que non teño tempo!

I-(Engurrando o cello) E logo?

A-(Subindo os ombros) Eu e Denis estamos todo o tempo de entrevista en entrevista. (Con ton irónico) Parecemos as abellas de flor en flor!

I-Jaja, pois que pena.

A-(Ladeando a cabeza) Xa ves…

(Denis volve sen nada nas mans)

A-(Engurrando o cello) E non ías por bebidas?

D-(Asentindo coa cabeza) Siii!, pero non levei cartos.

A-(Con picardía)Pero onde tes a cabeza?!

I-(Levando unha man ao peto e sacando unhas moedas que lle dá a Denis) Eu déixoche algo, pero non teño moito.

D-(Collendo as moedas que lle dá Irene) Grazas, con isto chegara.

(Pasa un pouco de tempo, Irene e Antía seguen a falar, chega Denis)

D-(Acercándolles as bebidas) Aquí tedes as bebidas.

(Cada unha colle a súa bebida e proceden a dar o primeiro trago)

D-(A Irene) Xa non che doe a cabeza?

I-(Sorrindo) Non tanto, cando queirades podemos seguir coa entrevista.

A-Ben, en canto acabemos seguiremos.

(Todos acaban as suas bebidas e proceden a seguir coa entrevista)

Antía e Denis van poñendo os micros diante de Irene segundo preguntan

D-Entón,pasáchelo ben?

I-Foi divertido!

A-Que é o que mellor recordas?

I-(Levantando e baixando a vista) Ufff! Recordo moitas cousas! A máis bonita foi que, nun albergue, na cea, todo o mundo se puxo a bailar para celebrar que xa ían polo quilómetro 500. É dicir que o celebraron porque lle quedaban tan só máis ou menos 300 km!

D-Tivo que ser moi divertido.Non?

I-(Asentindo coa cabeza) Claro que o foi!

(Todos calan, polo menos 7 segundos ben completiños)

D-Ben! Agora imos entregarche o premio!

I-(Sorrindo e mirando aos lados) Vale,onde me coloco?

A-(Sinalando un punto diante da igrxa) Por aquí pode estar ben.

D-(Entregándolle un diploma) Aquí tes o premio á peregrina 1800 que pasa por Portomarín.PARABÉNS!!!

A-PARABÉNS!!!

I-Moitas grazas.

(Neste momento Irene colle o premio e levntao)(Toda a xente que estaba alí empeza a aplaudir)

A-(Mirando á cámara) Ben,pois até aquí a noticia de hoxe. Esperamos que servise de axuda para animarvos a facer vós tamén o camiño e ser a peregrina, ou o peregrino, 2700. Agardamos que sexa pronto!.

D-Procederemos co tempo neste mesmo instante. Adeus.

I-(Movendo a man en sinal de despedida) Adeus.

A-Adeus.

(Antía e Denis fan sinais ao cámara para que corte a emisión)