**PERDIDOS NA PONTE**

**Microteatro do camiño**

**(Feito por Lucía Vallejo Barros, Mario Mario Fernández Parente, Nicolás Pinaque García, Anxo Pacheco Fuentes e Lucas Leira Vieiro)**

**Tramo: Palas de Rei - Arzúa**

**Monumento: Ponte do río Furelos**

**Personaxes:**

 **Anxo:** Xoán (Neno) -> X

 **Nicolás**: Óscar (Neno) -> O

 **Mario:** Carlos (Neno) -> C

 **Voz en off 1:** Lucía

 **Voz en off 2:** Lucas

**Guión:**

X: (*Preocupado*) Onde están os nosos pais?

C: (*Irritado*) Xa che dixen que non o sei!

O: (*Irritado e impoñéndose)* Deixade de queixarvos e imos buscalos!

TODOS: Adiante! (*Comezan a andar polo escenario e a mirar por debaixo das mesas e nos armarios*).

C: (*Con ansiedade)* Atopastes algo?

X: (*Con desesperación)* Aquí non hai ninguén!

O: (*Con angustia e voz chorosa)* Pois aquí tampouco! Onde irían?

C: (*Enfadado*) Non sei onde poden estar. Que rabia!

X: (*Con incertidume e medo; voz chorosa)* Caerían pola ponte? (*Fai que se asoma á ponte*) Non, tampouco están alí, pero quizais os levou a auga…

O: (*Con voz triste e chorosa*) Pode que nos abandoaran…

X: (*Angustiado)* Ti cres? (*Con determinación)* Non nos farían iso!

C: (*Con resignación)* Pero… Se non están aquí nin no albergue, logo marcharon.

X: (*Con desesperación)* Non! Non! Non! Ao mellor non quixeron espertarnos e foron mercar, ou eu que sei! Ao que vou é que é mellor esperalos antes de empezar a pensar que lles paso algo malo!

O: (*Enfadado*) E se non veñen? Quedamos aquí todo o día?

C: (*Dirixíndose a Oscar e sinalando a Xoán*) Xoán ten razón. Por favor, Oscar, esperemos.

O: Vaaaaale…

(*Sentan a esperar, e axiña volven levantarse*).

X: (*Preocupado e mirando aos lados*) Pois non veñen.

O: (*Con angustia)* Vedes? Xa volo dixen. Estou seguro de que lles pasou algo malo! Imos buscalos!

C: (*Afirmando coa cabeza)* É xusto. Eu estou moi preocupado.

O: (*Con determinación* *e* *como que ten una gran idea)* Colleremos unha foto súa e preguntaremos á xente!

(*Van aos extremos do escenario e preguntan:*).

Todos: (*Non á vez, de forma desordenada*) Viches a estas persoas? Vistes aos da foto? Alguén os viu? Perdón, vístelos? Por favor, se os vedes, chamade a este teléfono.

Voz en off 1 e 2: *(De forma desordenada)* Non, síntoo… Eu non os vin… Non… Creo que non…

O: (*Con moita rabia*) Aquí ninguén os viu! É coma se efectivamente desaparecesen…

C: (*Tratando de mostrar convencemento)* Virán dun momento a outro, estou seguro.

X: (*Senta sobre unha pedra, activando un mecanismo que abre un compartimento secreto cun tesouro*) (*Agáchase a mirar*) Un tesouro! É un tesouro! Somos ricos!

Todos: (*Moi eufóricos e gritando*)Siii! Somos ricos!

C: (Estrañado) Un momento… Estanme chamando ao móbil.

Voz en off 1: Temos aos vosos país, dádenos o tesouro e volverédelos ver sans e e salvos. Deixade o diñeiro xusto onde estades. E non digades nada á policía ou os vosos país pagarano moi caro!

X: (*Preocupado*) Que facemos agora?

C: (Enerxicament) Deixamos o diñeiro, por suposto!

O: (*Pensativo*) Un momento… Estannos chamando dende aquí! Se non, non poderían ter visto que atopamos o tesouro!

C: Ou sexa que alguén que está aquí quérenos roubar…!

X: …E os nosos pais non están aquí, daquela a chamada é falsa!

C: (*Alborozado)* Ei, mirade aí! Non son eses papá e mamá? (*Grita e fai espaventos cos brazos*) Estamos aquí! Ola mamá! Ola papá!

O e X: Onde estabades? Ficamos moi preocupados por vós!

(*Todos saen correndo do escenario*)

Fin