**ซากุระที่ร่วงโรย**

**Chapter 1**

โทโมเอะ - กวาดเช็ดถู ขัดให้เงา สะอาดพริ้งพรายง่ายดายเหลือใจ สูตรแม่บ้านมือฉมังเหนือใคร นำศักดิ์ศรีให้วัง

นางีสะ - โอ๊ยยยยยยยยยยยยยยย อารมณ์ดีเหลือเกิน เมื่อไหร่จะเสร็จจ๊ะ

โทโมเอะ – แหม่เจ้าล่ะ ทำส่วนของตัวเองเสร็จแล้วหรอไง

นางีสะ - แน่นอน ระดับนี้

องครักษ์ - ชู่วว เบาๆกันหน่อยสิขอรับ นี่ในวังนะ

นางีสะ - โถ่พ่อหนุ่มไม่รู้อะไรซะแล้ว วันนี้จะทำอะไรก็ได้ เพราะวันนี้องค์ราชา (พูดพร้อมกัน) ไม่อยู่..

เสียงทหาร - องค์ราชาเสด็จ

ราชา - นาโอกิ พ่อบอกแล้วใช่มั้ยให้ตั้งใจเรียน จะทำให้ข้าขายหน้าไปถึงเมื่อไหร่

องค์ชาย - ข้าผิดไปแล้ว

ราชา - แล้วพวกเจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่ได้ยิน ทำตัวให้เหมาะสมหน่อย นี่มันในวังไม่ใช่ตลาดสด

นางีสะ โทโมเอะ องครักษ์ – ขออภัยเป็นอย่างสูงเพคะ

ราชา – ไม่ได้เรื่อง (อารมณ์เสีย)(เดินออกไปจากฉาก)

องค์ชาย – นี่เอจิ ข้าโคตรเบื่อ ข้อสอบอะไรไม่รู้ กินหนังสือเป็นกระสอบก็ตอบไม่ได้อยู่ดี เห็นข้อสอบแทบจะเป็นลม หยิบยาดมแทบไม่ทัน ไปสอบเหมือนไปตาย อย่างกะเป็นควายในร่างคน

องครักษ์ - งั้นหาอะไรตื่นเต้นทำกันมั้ยพะยะค่ะ

องค์ชาย – ทำอะไรดีล่ะ

โทโมเอะ – อะไรนะ!! วันนี้มีงานเทศกาลในเมืองซากุระหรอ

นางีสะ - ชู่ว จะเสียงดังทำไม รีบทำงานให้เสร็จ จะได้ไปดู

องค์ชาย - พวกเจ้า วันนี้กลับไปได้แล้ว ข้าอยากพักผ่อน

โทโมเอะ นางีสะ – เพคะองค์ชาย

**Chapter 2**

เอจิ – ทางนี้พะยะค่ะ มางานเทศกาลที่เมืองนี้ต้องใส่หน้ากาก

ซื้อหน้ากากกันที่ร้านขายหน้ากาก

ชาวบ้าน - การแสดงมาแล้ววววว

เอจิ – มาดูการแสดงกันครับ องค์ชาย

การแสดงจบ นางเอกถอดหน้ากาก ทุกคนถอดหน้ากาก (เจ้าชายชอบนางเอกตั้งแต่แรกเห็น)

เอจิ – ซากุระ ทางนี้

องค์ชาย – (กระซิบ)เจ้ารู้จักนางด้วยหรอ

ซากุระ - อ้าวเอจิ แล้วนี่ใคร

เอจิ – นี่ซากุระเป็นเพื่อนฉัน ซากุระนี่องค์…

องค์ชาย - ข้าชื่อ นาโอกิ เป็นเพื่อนกับเอจิน่ะ

ซากุระ – นาโอกิ..

องค์ชาย – ฉันมาเมืองนี้ครั้งแรก สวยเหลือเกิน เจ้าจะช่วยพาฉันชมงานเทศกาลหน่อยได้มั้ยซากุระ

ซากุระ - อ่อ ค่ะ

องค์ชาย - เอจิ เพื่อนเจ้าเรียกอยู่ทางโน้น ไปเถอะ นายบอกว่ามีเรื่องมากมายต้องคุยกับเพื่อนไม่ใช่รึ

เอจิ - อ่ออ .. ครับ

องค์ชาย กับ นางเอก ก็เดินกัน (มีเพลงคลอเคลียแสดงถึงความกระเง้ากระงอดของทั้งสอง)

**Chapter 3**

ซากุระ – นาโอกิรู้มั้ย เทศกาลเมืองเราไม่เหมือนที่อื่น ผู้หญิงที่รำพัดจะต้องเป็นหญิงงามประจำเมืองเท่านั้น นาโอกิ ฟังอยู่รึเปล่าคะ

นาโอกิ - นั่นอะไรน่ะ !

นาโอกิ – เธอช่างสวยเหลือเกินซากุระ

ซากุระ – ใช่ค่ะ ต้นซากุระนี้สวยมาก เป็นต้นซากุระใหญ่ประจำเมืองของเรา ผู้คนในเมืองจึงมักจะมาขอพรกัน (ซากุระเดินไปหยิบกระดาษและปากกาที่มีแจกให้เขียนคำขอพร) นาโอกิสนใจจะขอพรสักข้อมั้ย

นาโอกิพยักหน้าก่อนจะรับกระดาษและปากกามาเขียน ทั้งสองเขียนและนำไปผูกที่ต้นซะกุระ

นาโอกิ – เธอเขียนว่าอะไร

ซากุระ – ความลับ

นาโอกิ – แล้วเธอรู้มั้ยว่าฉันเขียนว่าอะไร

ซากุระ – ฉัน..(ซากุระก้มหน้าหนีเพราะเขินที่องค์ชายเข้ามาใกล้)

เอจิ – องค์ชายกลับวังได้แล้วพะยะค่ะ

นาโอกิ - ข้าเขียนว่าพรุ่งนี้ขอให้ข้าได้มาพบเจ้าที่ใต้ต้นซากุระนี้อีก หลังอาทิตย์ตกดิน

ซากุระ – (พยักหน้า) ฉันจะมารอนะ

**Chapter 4**

องค์ชาย – บ้าเอ้ย มาสายจนได้ ฝนมาตกอะไรตอนนี้นะ ซากุระ ซากุระ เธอคงกลับไปแล้วสินะ

ซากุระ – (เสียงจาม)

องค์ชาย – ซากุระ ฉันนึกว่าเธอจะกลับไปแล้ว ฝนตกขนาดนี้หนาวแย่เลย (ถอดเสื้อคลุม)

ซากุระ – นาโอกิ .

องค์ชาย – ขอโทษนะ ซากุระ

ซากุระ - ไม่เป็นไร ก็นาโอกิ ขอพรไว้นี่นา ใครที่ขอพรไว้ที่ต้นซากุระต้นนี้ ไม่เคยผิดหวังด้วย

องค์ชาย - เธอน่ารักจริงๆ ซากุระ

-------- เปลี่ยนวัน ---------

องค์ชาย – ซากุระ วันนี้ฉันไม่สายนะ

ซากุระ – (ยิ้ม เขินๆ) ฉันรอเธอได้เสมอแหละ หิวมั้ย ฉันเตรียมข้าวมาให้ ไม่รู้จะถูกใจนาโอกิมั้ยนะ

องค์ชาย – ถูกใจสิ เธอทำอะไรข้าก็ชอบหมดแหละ

ซากุระ – ว่าแต่เธอชอบอะไรเป็นพิเศษมั้ย

องค์ชาย – เธอชอบบบบ. . .

ซากุระ – นี่ ห้ามตอบว่าฉันนะ

--------- เปลี่ยนวัน ----------

องค์ชาย – แฮ่ (เข้ามากอดจากข้างหลัง)

ซากุระ – เล่นอะไรเนี่ย

องค์ชาย – (หยิบแหวน)

ซากุระ – นาโอกิ ทำอะไรน่ะ

องค์ชาย – ฉันจะมอบแหวนให้เธอ แทนตัวฉัน ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป

ซากุระ – มันสูงค่าเกินไปฉันรับไว้ไม่ได้หรอก

องค์ชาย – สำหรับเธอไม่มีคำว่าสูงเกินไปหรอก ฉันจะมอบแหวนวงนี้ให้กับคนที่ฉันรัก

ซากุระ – งั้น ฉันขอมอบปิ่นปักผมนี้ให้นาโอกิ แทนตัวฉันนะ

องค์ชาย - Koiniochiru ข้าตกหลุมรักเจ้าอีกแล้ว

-------- เปลี่ยนวัน -----------

ซากุระ – (เดินหาองค์ชาย)

**Chapter 5**

ราชา - ลูกข้า เจ้าบ้าไปแล้ว เป็นถึงลูกราชา กลับรักหญิงต้อยต่ำในเมือง

โง่เง่า อีกสองเดือนก็จะถึงวันดูตัวของเจ้าแล้ว หยุดเพ้อเจ้อซะที

องค์ชาย - ท่านพ่อ ข้าจะไม่แต่งกับคนที่ข้าไม่ได้รัก

ราชา - เหลวไหล อย่าเอาแต่ใจตัวเอง เอจิ ! กล้ามาก เลี้ยงเสียข้าวสุก ต่อไปนี้แกห้ามเข้ามาในวังให้ข้าเห็นหน้าอีก

องค์ชาย – ท่านทำเกินไปแล้วนะ ท่านพ่อ

ราชา – ทหารนำตัวมันออกไป และจับตาดูองค์ชายไว้ ห้ามองค์ชายออกไปจากห้องจนกว่าจะถึงวันดูตัวคู่ครองเด็ดขาด

(องค์ชายโวยวาย ท่านพ่ออออออออ ท่านพ่ออออ ราชาก็ออกไปจากฉากเลย)

**Chapter 6**

เอจิ - ซากุระ !

ซากุระ - เอจิ เกิดอะไรขึ้น ทำไมสะบักสะบอมอย่างงั้นล่ะ

เอจิ - ซากุระ นาโอกิที่เธอเจอ ที่จริงแล้วเขาคือองค์ชายในวังของข้า ตอนนี้องค์ราชาจับได้ว่าองค์ชายแอบหนีออกนอกวัง

ขังองค์ชายอยู่ในห้องจนกว่าจะถึงวันดูตัวคู่ครองในอีกสองเดือนข้างหน้า องค์ชายออกมาไม่ได้อีกแล้ว

ซากุระ - เอจิ ฉันไม่ยอมหรอก ฉันจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อไปหานาโอกิให้ได้

**Chapter 7**

ราขา - ยินดีต้อนรับนะ องค์หญิงฮารุ ไม่ได้เจอกันนานเลย องค์หญิงฮารุเป็นยังไงบ้าง

องค์หญิง – สบายดีเพคะ

ราขา - แล้วพ่อแม่ของเจ้าละ เป็นอย่างไรบ้าง

องค์หญิง – สบายดีเหมือนกันเพคะ ท่านฝากของกำนันมาให้องค์ราชาด้วยเพคะ

ราขา – ขอบคุณมาก ข้าดีใจมากเลยนะ ที่องค์ชายจะเป็นฝั่งเป็นฝาซักที มีคู่ครองที่เหมาะสมอย่าง องค์หญิงฮารุ ช่างเป็นเรื่องที่ดีจริงๆ ใช่ไหมนาโอกิ นาโอกิ

นาโอกิ – (เงียบ)

ราขา - นาโอกิ ทำไมเจ้าเงียบอย่างนี้ ชวน องค์หญิงฮารุ คุยสิ

นาโอกิ – ข้าไม่มีเรื่องใดจะพูด ท่านพ่อ

องค์หญิง – องค์ชายทานอะไรรึยังเพคะ

นาโอกิ – (เงียบ)

ราชา - นาโอกิ เจ้าช่างเสียมารยาท องค์หญิงฮารุ ข้าต้องขอโทษแทนนาโอกิด้วย

องค์หญิง – ไม่เป็นไรเพคะ

ราชา - อ่ะ งั้นก้อขอเชิญชมการแสดง รำพัดประจำเมือง

ราชา - นาโอกิเจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้า แล้วนี่ใคร

องค์ชาย - นี่คือหญิงที่ข้ารัก

ราชา - นางสามัญชนนี้นะ หญิงที่เจ้ารัก เจ้าช่างใฝ่ต่ำเสียจริง

องค์ชาย - ท่านพ่อท่านพูดเกินไปละนะ

ราชา - แค่นี้มันยังน้อยไป ข้าได้หาคู่ครองที่ยศศักดิ์เหมาะสมไว้ให้เจ้าแล้ว

ซากุระ - ยศศักดิ์หาสำคัญไม่เพคะ ในเมื่อคนที่องค์ชายรักคือข้า ไม่ใช่คนที่ท่านเลือกมาให้

ราชา - บังอาจ นางหญิงสามัญชน เจ้ากล้าดียังไงเอาตัวมาเทียบเคียงกับองค์หญิง

องค์ชาย – ท่านพ่อ ท่านพูดเกินไปละนะพะยะค่ะ

ราชา - ทหาร แยกตัวองค์ชายออกไป ส่วนเจ้า นางสามัญชน เจ้าเคยคิดบ้างมั้ยว่าการที่มีเจ้าอยู่คู่องชาย องค์ชายจะเสื่อมเสียเกียรติแค่ไหน จะทำให้ผู้คนมององค์ชายยังไง

ซากุระ – จะมองยังไงก็เรื่องของเค้าสิเพคะ ในเมื่อมันเป็นความรักของข้ากับองค์ชาย

ราชา - ความรักเด็กๆของเจ้านะเหรอ ช่างเป็นเรื่องที่เหลวไหล องค์ชายมีหน้าที่ต้องแบกรับมากมาย ไม่ใช่จมปลักกับเรื่องรักเด็กๆของเจ้า

องค์ชาย - ท่านพ่อ ท่านพูดอย่างนี้กับหญิงที่ข้ารักไม่ได้นะ

ราชา - ทำไมข้าจะพูดไม่ได้ ข้าเป็นพ่อของเจ้านะ

องค์ชาย – งั้นท่านก็เป็นพ่อที่ไร้หัวใจ ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของข้าเลย

ราชา – บังอาจ นาโอกิ สิ่งที่เจ้าทำอยู่มันทำให้ชื่อเสียงของราชวงศ์ต้องเสื่อมเสียแค่ไหน

องค์ชาย – แต่นางคือผู้หญิงที่ข้ารัก แล้วท่านหละเคยรักอะไรบ้างนอกจากชื่อเสียงของราชวงศ์ ดูถูกผู้ที่ต่ำต้อยกว่า

ราชา – เจ้ายังมีหน้ามาต่อปากต่อคำกับข้าอีกหรอ ที่เจ้าสบายทุกวันนี้ เพราะข้าทั้งนั้น ตราบใดที่ข้าเป็นราชา เจ้าอย่าหวังจะได้คู่ครองเป็นหญิงสามัญชน

องค์ชาย - ได้ท่านพ่อ งั้นต่อจากนี้ข้าไม่ใช่ลูกของท่าน

ราชา – นาโอกิ เจ้าจะทำอย่างนี้ไม่ได้

ซากุระ - ไม่ได้นะ นาโอกิ ท่านจะทำอย่างนี้ไม่ได้ นี่เป็นพ่อของท่านนะ

ราชา – นี่เจ้าเห็นมั้ย ว่าสิ่งที่เจ้าทำ ทำให้เกิดอะไรบ้าง ราชวังจะต้องวุ่นวายขนาดนี้ เจ้าเป็นเพียงคนนอกยังเข้ามาสร้างเรื่องภายในวัง ออกไปจากวังของข้าซะ

ซากุระ – ข้าเพียงแค่หวัง ว่าจะมาเจอรักแท้ของข้าอีกสักครั้ง แค่นี้มันผิดมากหรอ (วิ่งออกจากวัง)

องค์ชาย - ซากุระ (วิ่งตาม)

ราชา - นาโอกิ ทำอะไรน่ะ (จับมือนาโอกิ)

องค์ชาย - ข้าไม่ใช่ลูกของท่าน ปล่อยมือข้า (สะบัดมือทิ้ง)

ราชา - นาโอกิเจ้าจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะ

**Chapter 8**

พระเอก ข้าต้องขอโทษแทนท่านพ่อของข้าด้วย

นางเอก ไม่เป็นไรเพคะ ที่องค์ราชาทรงตรัสออกมา ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

พระเอก แต่ข้ารักเจ้านะ ข้าตกหลุมรักเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าเห็น รักจนสุดหัวใจ

นางเอก พระองค์ก็เลยเลือกที่จะปิดบังหม่อมชั้น ถึงฐานะที่แท้จริงของพระองค์มาโดยตลอด

พระเอก ข้าขอโทษ ข้าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเจ้าจริงๆ ข้าไม่รู้ว่าข้าควรทำตัวอย่างไร

นางเอก "พระองค์ไม่รู้จริงๆเหรอเพคะ ว่าควรทำสิ่งใด

หม่อมชั้นเป็นลูกชาวนาชาวไร่ แค่สามัญชน คนธรรมดา

สิ่งที่พระองค์ควรจะทำคือพระองค์ไม่ควรมายุ่งกับหม่อมชั้นแต่แรก! "

พระเอก "ดึงนางเอกเข้ามากอด

""ซากุระ เจ้าอย่าพูดอย่างนั้น เจ้าพูดเหมือนว่าเจ้าจะจากข้าไป"""

นางเอก ปล่อย! ปล่อยหม่อมชั้นนะเพค่ะ!

พระเอก ข้าไม่ปล่อย!

นางเอก พระองค์ควรกลับไปในที่ที่พระองค์ควรอยู่ หม่อมชั้นเองก็จะกลับไปในที่ที่หม่อมชั้นควรจะอยู่เช่นกัน

พระเอก ไม่! นั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการ เจ้าเองก็ไม่ต้องการ

นางเอก หม่อมชั้นต้องการ! ต้องการที่จะจบเรื่องบ้าๆนี้เสียที

พระเอก "ซากุระ ทำไมเธอทำแบบนี้ละ เธอทำเหมือนกับว่าเธอไม่รักฉันแล้ว ~~เจ้าพูดเหมือนเจ้าไม่รักข้าแล้ว~~"

นางเอก มันไม่สำคัญหรอกค่ะ ว่าฉันจะรักหรือไม่รัก ท่านดูอย่างต้นซากุระต้นนี้สิ มันสวยใช่ไหมละเพคะ

พรเอก ใช่สิ มันสวยมากๆเลย เหมือนเธอยังไงละ

พระเอก แล้วทำไม!

นางเอก พระองค์เป็นเจ้าชายรัชทายาทเพียงหนึ่งเดียว ในวันนึงบัลลังก์ก็ต้องเป็นของท่าน ท่านต้องดูแลแผ่นดินนี้ นำประเทศนี้สู่ความอุดมสมบูรณ์

พระเอก ใครจะไปสนใจเรื่องพวกนั้นกันล่ะ

นางเอก ปล่อยหม่อมชั้นไปเถิดเพค่ะ ความรักของเราก็คงเปรียบเสมือนดอกซากุระ มันจะแบ่งบานแค่ในช่วงผัดเปลี่ยนฤดูเท่านั้น ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ชั้นเองก็ดีใจที่ได้พบกับความสวบงามของมัน

พระเอก แต่ข้า......

นางเอก ข้าจะขอมีพระองค์อยู่ในใจเสมอไป

พระเอก ข้าเองก็จะไม่มีวันลืมเจ้าเลย