

## Romeo a Julie (ve)dle Romia und Juliety

Barokní přepis proslulé Shakespearovy hry The tragedy of Romeo and Juliet. Svérázná verze příběhu veronských milenců, ve které se sváǐí rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično s komičnem, cit a pragmatismus, pohyb a slova, postupy barokního a aľ̌bětinského divadla.


## hrají:

Julieta - Michaela Váñová
Romio - Ondřej Rychlý
Mundigová - Kristýna Matějová Kapoletová - Alena Bazalová

Chůva/Páter - Sofia Adamová Paris/Piklhering - Bartoloměj Veselý

Anglické kočovné skupiny
V 17. století byla v českých zemích pro repertoár cestujících společností príínačná převaha alžbětinských her. Do těchto her pronikaly epicke pasáže okázalého oslovování a uvádění postav, objevovaly typy výraznĕ - podle dobové feudální morálky - dobré a špatné ztêlesñující jednu základní vášen. Významnou úlohu hrála v představeních komická postava Pickelhering. Tím vším se proměnova o alžbětinské drama v útvar typický pro komediantský repertoár cholného baroka, nazývaný Haupt-und-Staats-Aktion.
(...)

Jakmile se anglické skupiny octly v německém prostredí, začaly svĩj projev prizpuisobovat místním podmínkám. Jejich profesionalismus jim k tomu dával popudi i možnost. Zmèny, které se postupem doby projevovaly v produkcích anglických kočujících skupin, měly doby projevovaly v produkcich anglickych kocujicich skupin, mely jako proměnu divadla renesančnỉio v divadlo barokní. Lze tvrdit, že po skončení triccetileté valky, tj. v druhé polovině 17. věku, i divadlo kočujících hercỉ stalo se juž obsahem i formou svých produkcí vý-e znamnou součástí barokní kultury.
V nových podmínkách se měnil predevším repertoár anglických trup. Předkládané seznamy i první vydání her komedianty uváděných ukazují, že skupiny svůj repertoár, sestavovaly predevšim z her alžbétinske drama-
tiky. Püvodní hry Shakespearovy, Marlowotiky. Puivodní hry Shakespearovy, Marlowo-
vy, Kydovy, Greenovy, Dekkerovy, Heywoodovy a dalších autorů nebyly však hrány v originálním znění. Komedianti si je dosti radikálně upravovali. Proti si je dosti radikaine upravovali. Proti
puvodním dilum alzbetinske dramatiky byly hry komediantů jednodušsí jak v děil, akcentujícím nekomplikovaný konfikt, tak i v charakterech. Snaha vytvătret divadlo pro lidi jiného jazyka vedla je pak i k produkcím hudebním. a tanečním.


## glicky

„Ten drobny kvíteček má silu dvojí, jednu, co zabijíl, druhou, co hoji.
Stačí si priver do kousek inonet, a je ti dobře, çlověk jak okusí, vzapetí zemře.
I clovék jako kvĕt dva vládce hostí,
prví zve k lásce, druhý ke krutosti,
a ten, v nĕmž horší stránka převládne,
sychat začne a pak uvadne.
nebo Gettnera bude nutné vyzkum rozširit i na další nadané členy souboru.
Adolf Scherl, Miroslav Lukáś

Hru, jejǐ̌z českou podobu vytvorilla překladatelka Jana Altmannová je zahodno číst nikoli jako literární alternativu slavné Shakespearovy hry. Záanemu z jejích původcủ neprisislo na mysl ji vydávat ako literární dílo. Byl to učcelovy text, sloužící divadlu, založenému nikoli na literámích hodnotách textu, nýbrž na působivosti herecke akce a na stretavvani tragiky a komiky. Kontext, do kterêho se tato úprava zǎ̌azuje, netvorí alžbětinské drama, ale řada barokních dramatických zpracování tématu veronských milencui, dnes málo známých. (...) Že jediný zachovaný text barokní komediantské úpravy Romea a Julie pochází právě $\mathbf{z}$ území Čech, není možná pouhá náhoda. Právě z Cech 17 . století máme totiž nejvíce dokladů

Adolf Scherl

## Zámecká trupa krumlovská

V době vrcholného baroka ustavil se na českém území dokonce
poresionální soubor se stálým působištěm, což jistě svědčí
o oblibě a pussobivosti profesionálnîho divadla v českých zemích. Byla to zámecká trupa krumlovská, ziejmé totǒ̌ná $s$,eggenberskými komedanty",
ktě̌i vystupovali v Praze roku 1690 a roku
. ktěí vystupovali v Praze roku 1690 a roku
1692 také ve Vídni. Mezi léty 1676 a 1691 1692 také ve Vídni. Mezi léty 1676 a 1691
púsobila na zámeckém divadle v Krumpisobila na zámeckém divadle v Krum-
lové skupina hercư, kterí byli pifitati do lově skupina herců, ktěí byli pǐijati do
panskych služeb jako pisarí s povinností panských služeb jako písaríl spovinností
vystupovat také na divadle a vedle nich vystupovat také na divadle a vedle nich
i skutečí herci bez vedlejsího zamésti skuteční herci be

Jsou známa i jména těchto aktérů, doba W. Shakespeare: Romeo a Julie v překladu Jiřiho Joska
jejich nástupu i i stručné údaje o jejich
Jejich nástupu i stručné údaje o jejich
cinnosti. Zvlástě dưležitou postavou byl tu jakýsi Gettner, rodák z Mikulova na Moravě,

Milan Obst
Déjiny českého divadla I

## Romeo a Julie z južních Čech

Text obvykle nazývaný Romio und Julieta (pǐesný její název nen bohužel znám, nebot se rukopis, jenž byl objeven ve videíske N Williama Shakesperra byl součístí repertóru tzv. Eggenberskýc dvorních komediantị tedy souboru, který na svém zámku v Českém Krumlově založil v roce 1676 knǐ̌̌e Johann Christian Eggenberg (1641-1710). Na jeií jihočeský původ upozornil již v roce 1924 Antonín Konečný, a to na základĕ lokálních narážek. S českokrumlovskou divadelní scénou však spojil tento text až Milan Obst. Jeho domněnku definitivně potvrdil v roce 1995 Otto G . Schindler, když objevil, že papír, na němž je rukopis napsán, nese vodoznak českokrumlovské papíny. Podle účetních záznamů byla tato hra součásti divadelniho programu na českokrumlovském zamku v roce 1688.

Za možné autory této hry jsou považováni principálové Eggenber-
 hann Carl Samenhamer (?-1728), jejichž literární nadanost dokládá také to že se již v roce 1676 shodně honosili titulem poeta laudá také to, že se již v roce 1676 shounê honosií itutuem „poeta lau-
reatus". Určit přesného autora hry, vsak bude možné jen na základě̃ dalšich teatrologických výzkumů. Samožrejmě vedle Samenhamera
podle hry Williama Shakespeara pro potřeby českokrumlovského divadla sepsali: Eggenberšt́́ dvorní komedianti (první uvedení v roce 1688)
překlad rukopisu: Jana Altmannová úprava: Jakub Maksymov, Petr Hašek a Geisslers
trobadórské písně: João Garcia de Guilhade a Nuno Ferandes Torneol překlad písní: Vladimír Mikeš hudba a korepetice: David Hlaváč dramaturgie: Jakub Maksymov scénografie: Kristýna Šrolová choreografie: Rostislav Šrom světla: Lukáš Brinda produkce: Marie Kolářová, Tomáš Michálek a Otakar Faifr
režie: Petr Hašek

1. premiéra: 5. 8. 2013 v Mikulově
2. premiéra: 24. 8. 2013 v Kuksu (festival Thea-
rum Kuks)
3. premiéra: 5. 9. 2013 v Praze (Malá scéna ABC)
scénu vyrobil: Petr Kalivoda
fotografie: Marianna Borecká
PR: Kristýna Šrolová (kristyna@geisslers.cz)
poděkování: Městským divadlům pražským, Miroslavu Lukášovi, Janě Altmannové, Haně Stehlíkové, Kateřině Bohadlové, Stanislavu Bohadlovi, festivalu Theatrum Kuks a všem našim partnerům
délka: 70 minut bez přestávky
kontakt: info@geisslers.cz

## GEHSSLERS HOFCOMOEDIANTEN

## novy

barokně-divadelní
styl

