Ang pinakauna sa lahat, nanalangin ang makata para sa pagsusulat nya ng kwentong "Ibong Adarna".  
  
----Ito na ang simula ng kwento----  
  
Meroong isang kaharian, ang Berbanya. Isang araw, nagkasakit ang hari nito, si Don Fernando, dahil sa kanyang napanaginipan. Ayon sa manggagamot, mapapagaling sya ng Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na kayang gamutin ang anumang uri ng sakit. Bilang panganay, si Don Pedro ang naghanap ng Ibong Adarna. Sakay - sakay sya ng isang kabayo papunta sa Bundok Tabor, ang bundok kung saan matatagpuan ang Ibong Adarna. Pero nung sya'y nasa ilalim na ng bundok, namatay ang kanyang kabayo kung kaya't sya'y naglakad paakyat ng bundok. Sa itaas ng bundok, nakita nya ang Piedras Platas. Naghintay sya roon, sa kanyang paghihintay, sya'y nakatulog. Nang dumating ang ibon, hindi nya ito napansin. Napatakan sya ng dumi ng ibon na syang dahilan para si Don Pedro ay maging isang bato.  
  
Dahil matagal ng di nakakabalik si Don Pedro, sinundan sya ng ikalawa sa tatlong anak ni Don Fernando, si Don Diego. Tulad ni Don Pedro, gumamit sya ng kabayo't kalauna'y ito'y namatay. Nakita nya ang Piedras Platas, nang dumating ang ibon, inawitan sya nito at sya'y nakatulog. Napatakan rin sya ng dumi ng ibon na syang dahilan para si Don Diego ay maging isang bato tulad ng kanyang nakatatandang kapatid.  
  
Sinundan naman sila ng bunso, si Don Juan. Hindi sumakay ng kabayo si Don Juan at sya'y naglakad lamang dala-dala ang limang piraso ng tinapay. Nang siya'y makabalik na sa ilalim ng Bundok Tabor, meroon syang nakasalubong ng matandang leproso. Humingi ng tinapay ang matanda sa kanya at ito'y kanyang binigyan. Bilang pagpapasalamat, nagbigay ng payo ang matandang leproso sa kanya. Wag daw agad dumiretso si Don Juan sa Piedras Platas, bagkos, daanan muna nya ang isang ermitanyong naninirahan malapit roon.   
  
Nang marating na nya ang ermitanyo, binigyan sya nito ng payo at sinabi rin nito kung ano ang dapat na gawin ni Don Juan para mahuli nya ang Ibong Adarna. Binigyan sya nito ng dayap at gintong sintas, at sinabi nito ang dapat nyang gawin para mahuli ang ibon.  
  
Nakita ni Don Juan ang ibong adarna sa sanga ng Piedras Platas. Nang magsimula ng umawit ang ibon, inantok si Don Juan. Pero, hiniwa nya ang kanyang kamay at pinigaan ito ng dayap gaya ng sabi ng ermitanyo. Pitong beses umawit ang ibon at pitong beses nyang sinugatan ang sarili. Nang dumumi ang ibon, iniwasan ito ni Don Juan para sya'y di maging bato, tulad rin ng sabi ng ermitanyo. Nang makatulog ang ibon, tinali nya ang mga paa nito gamit ang gintong sintas. Inutusan sya ng ermitanyo na kumuha ng banga at sumalok ng tubig at buhusan ang mga bato sa Piedras Platas at lumabas ang kanyang mga kapatid.  
  
Pinagtaksilan si Don Juan ng dalawa nyang kapatid, siya'y binugbog ng mga ito. Sya'y nanalangin sa Diyos, na sana gumaling ang kanyang mahal na ama gamit ang ibong adarna na syang pinaghirapan nyang hulihin. Narinig ng isang matandang manggagamot sa bundok ang kanyang panalangin. Tinulungan sya nito, sya'y ginamot nito at sya'y gumaling. Pagkatapos, sya'y bumalik na sa kaharian ng Berbanya.  
  
Sa kaharian ng Berbanya... hindi umaawit ang ibong adarna. Nang dumating si Don Juan, bumalik ang dating ganda ng ibong adarna't ito'y umawit. Inawit nya ang mga paghihirap na dinanas ni Don Juan. Nakatulog ang hari't sya'y gumaling. Nalaman nya ang pagtataksil ng dalawa nyang anak. Hiniling ni Don Juan na patawarin ng hari ang kanyang dalawang kapatid, at sila'y kanyang pinatawad. Inatasan nya ang tatlong magkakapatid na magbantay sa ibon.  
  
Pinagtaksilan muli nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Isang gabi, kahit na di pa oras para si Don Juan ayon sa napag-usapan, ito'y kanilang pinagbantay. Nang sya'y makatulog, pinakawalan nina Don Pedro ang ibong adarna. Nang magising si Don Juan at nang napansin nyang nawawala ang ibon, hinanap nya ito agad. Kinabukasan, nalaman ng hari ang pangyayaring naganap. Kaya inutusan nya ang dalawa nyang anak para hanapin si Don Juan.   
  
Si Don Juan ay nakarating kabundukan ng Armenya. Napagpasiyahan nyang manirahan na lang roon. Nagsisi sya sa kanyang "kapabayaan". Nahanap sya nina Don Pedro at Don Diego. Kinausap nila ito't sinabi na ayaw na nila sa Berbanya, kaya magsama-sama na lang sila roon. Isang araw, sa kanilang paglalakad sa kabundukan ng Armenya, meroon silang nakitang balon. Gawa ito sa marmol ngunit wala itong tubig, nais nilang malaman kung anong meron doon kung kaya isa isa silang bumaba roon. Nauna si Don Pedro, sya'y lumabas agad ng balon dahil sa dilim at lalim ng balon. Sumunod si Don Diego ngunit sya'y lumabas rin agad tulad ni Don Pedro dahil sa dilim at lalim ng balon. Si Don Juan ang huling pumasok, nilabanan nya ang takot sa dilim at lalim ng balon. Pababa sya ng pababa at ng matapakan na nya ang lupa, nakita nya ang isang palasyong pilak at ginto.  
  
Nang makita ni Don Juan ang palasyo, nakita nya ang isang napakagandang babae roon, ang prinsesa ng palasyong iyon, si Donya Juana. Pinupuri nya ang kagandahan ni Donya Juana. Meroong isang hiling si Donya Juana, huwag sana siyang iwanan doon dahil may isang sakdul lupit na higanteng nagbabantay sa kanya. Nang dumating ang higante, hindi natakot si Don Juan at ito'y kanya nilabanan, at siya'y nanalo laban dito. Nang paalis na sana sila, naalala ni Juana ang isa nyang kapatid, si Donya Leronora. Hiniling ni Donya Juana kay Don Juan na iligtas nya ang kanyang kapatid mula sa serpyente na may pitong ulo. Pumayag si Don Juan at pinuntahan nya si Donya Leonora.  
  
Nang nakita ni Don Juan si Donya Leonora, nagtitigan silang dalawa't nagustuhan ang isa't isa. Bigla dumating ang serpyente na nagbabantay kay Donya Leonora ngunit ito'y nilabanan ni Don Juan. Nanalo si Don Juan at sila'y umalis na.  
  
Lumabas sina Don Juan, Donya Leonora, at Donya Juan galing sa ilalim ng balon. Nainggit si Don Pedro at nagplano na namang magtaksil muli. Nakalimutan ni Donya Leonora ang kanyang singsing, kaya kailangan ni Don Juan na bumalik sa ilalim ng balon. Habang ibinababa ni Don Pedro si Don Juan, pinutol nya ang tali gamit ang isang kutsilyo. Nahulog si Don Juan kung kaya't pinaaba ni Donya Leonora ang lobo nya para tulungan sya.   
  
Nakabalik ang apat, sina Don Diego, Don Pedro, Donya Leonora at Donya Juana sa Berbanya na wala si Don Juan. Nagtaka si Don Fernando. Nagsinungaling sila, iniba nila ang kwento nila. Sinabi nila na hindi nila nahanap si Don Juan at nahanap ang dalawang prinses. Sa pananabik, agad na sinabi ni Don Pedro na gusto nyang pakasalan si Donya Leonora. Tumanggi si Donya Leonora't sinabi na kamamatay pa lamang ng tatay niya at pinangako nyang mabuhay nang mag-isa sa loob ng pitong taon para hindi sya ipakasal. Sina Don Diego at Donya Juana naman ay naikasal agad.  
  
Kritikal ang kondisyon ni Don Juan. Nakita sya ng lobo ni Donya Lenoora kaya sya'y kumuha ng tubig galing sa Ilog Herdan at ito'y kanyang ginamita para magamot si Don Juan. Gumaling ang mga sugat ni Don Juan at naalala niya ang singsing. Kinuha nya ito at siya'y lumabas ng balon. Salamat sa lobo, sya'y gumaling agad nakalabas ng balon. Nakita nya ang Ibong Adarnaat nagkwento na naman ito tungkol sa pag-alis nya galing sa Berbanya. Sinabi ng ibon kay Don Juan na kalimutan si Donya Leonora at hanapin si Donya Mari Banca ng Reyno de los Cristales.  
  
Malungkot si Donya Leonora dahil di nya alam ang kalagayan ni Don Juan. Samantala, naglalakbay si Don Juan nang tatlong para mahanap ang de los Cristales. Kahit sa kahirapang ito, hindi pa rin sya sumusuko dahil sya'y may pag-asa pa rin sa Diyos. Nakatagpo sya ng isang matandang ermitanyo. Si Don Juan naman ay naglimos ng pagkain. Binigyan naman sya nito. Nagpasalamat si Don Juan sa matanda at itinanong nya kung paano sya makakarating sa de lo Cristales. Pinapunta si Don Juan sa isang bundok at sya'y binigyan ng telang damit.  
  
Sa kaharian naman ng Berbanya, mahal pa rin ni Donya Leonora si Don Juan. Palaging syang nasa isip ni Donya Leonora si Don Juan. Sinusubukan naman ni Don Pedro na paibigin si Donya Leonora pero hindi pa rin magawang kalimutan ni Donya Leonora si Don Juan. Dahil dito, napilitan si Don Pedro na mag hintay ng pitong taon.  
  
On the other hand, nakita ni  Don Juan ang isang ermitanyong may mahabang balbas sa kanyang paglalakbay. Nang makita sya ng ermitanyo, gusto syang paalisin nito. Ngunit ipinakita ni Don Juan ang baro na binigay sa kanya nung naunang ermitanyo kaya di nya pinaalis nito't kanyang itinanong kung ano ang hinahanap ni Don Juan. Sabi naman ni Don Juan sa ermitanyo na hinahanap nya ang Reyno de los Cristales. Hindi alam ng ermitanyo ang kahariang ito, kaya tinanong na lamang nya ang mga hayop sa gubat. Ngunit walang alam ang mga hayop tungkol sa Reyno de los Cristales, kahit ang hari nilang Olikornyo (isang kabayo o kambing na may sungay sa noo. Di ko po talaga alam basta po parang pong ganun itsura nya pero di po sya usa. Kasama po iyon sa mitology.) ay hindi alam ang Reyno de los Cristales. Sinabi ng ermitanyo kay Don Juan na sakyang ang Olikornyo patungo sa ikapitong bundok at hanapin ang isa pang ermitanyo. Nang nakarating sya roon, nakita nya ang ermitanyo at gusto syang palayasin nito. Ipinakita ni Don Juan ang baro na ibinigay sa kanya, gaya ng pangalawang ermitanyo, sya'y di na rin pinaalis nito at sya'y nanalangin sa Panginoon. Tapos, tinanong ng ermitanyo kung anong hinahanap ni Don Juan, at sabi rin nya na hinahanap nya ang Reyno de los Cristales. Walang alam ang ermitanyo tungkol dito kaya tinanong nya ang mga ibon, at may isang agila na may kaalaman sa Reyno de los Cristales. Sumakay si Don Juan sa agila at lumipad sila patungo sa Reyno de los Cristales.   
  
Pagkatapos ng isang buwang paglalakbay, nakarating rin sila sa Reyno de los Cristales. Nakarating sila sa banyo ni Donya Maria. Sabi ng agila kay Don Juan na darating si Donya Maria sa ikaapat ng madaling - araw upang maligo. Sinabi rin niya kay Don Juan na magtago ng mabuti para hindi siya makita. Nang dumating na si Donya Maria, nakita sya agad ni Don Juan at ubod ito ng ganda. Pagkatapos, nakita ni Donya Maria si Don Juan at sya'y nagalit. Humingi ng tawad si Don Juan at pinaliwanag nya ang dahilan kung bakita nya ninakaw ang kanyang damit. (kasi po, kinuha po nya damit ni Donya Maria, sorry po nakalimutan ko po kung bakit po talaga.) Nawala naman ang galit ni Donya Maria at nagustuhan naman na nya  si Don Juan.  
  
Nag-uusap sina Donya Maria at Don Juan. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Donya Maria ang mga nangyari sa mga batong kanilang nakikita. Ang mga batong iyon ay ang mga nanligaw kay Donya Maria. Binigyan sila ng pagsubok ng kanyang ama, ang hari ng reyno, si Haring Salermo. Dahil hindi sila nagtagumpay sa pagsubok, sila'y ginawang mga bato ng kanyang ama. Sabi ni Donya Maria na wag mag-alala si Don Juan kasi si Donya Maria na ang bahala, sya ang gagawa ng paraan para matapos ang mga pagsubok na ibibigay ng kanyang ama. Pagkatapos, nagpakilala na si Don Juan. Binigyan sya ng pitong pagsubok ng ama nito.  
  
1. Tibagin ang bundok at itanim dito ang trigong ibibigay ng hari sa kanya. Kailangang maani ito ng isang gabi at ito'y gawin tinapay na syang magiging almusal ng hari.  
  
2. Ibalik ang labindalawang ita/negra/negro sa prasko bago mag-umaga. Ito'y kaniyang pinakawalan sa dagat at ang mga ito'y nagtago.  
  
3. Iurong ang bundok upang malugod niya ang kaaya-ayang hangin.  
  
4. Iurong ang bundok sa gitna ng dagat at gumawa ng magandang kastilyong pantanggol sa kaharian na may hukbo at lansangan para sa hari. Dapat matapos ito agad bago sya magising sa susunod na umaga.  
  
5. Alisin ang kastilyong nagawa sa gabing iyon (noong sinabi na ng hari ang panlimang pagsubok.)  
  
6. Hanapin ang nawawalang singsing nya.   
  
7. Paamuhin/Kontrolin ang masamang kabayo.  
  
  
 Matagumpay na nagawa ni Donya Maria ang mga pagsubok na ito. Salamat sa kanya, hindi nanganib ang buhay ni Don Juan.  
  
  
Pagkatapos, inutusan ni Haring Salermo si Don Juan na pumili ng daliri sa tatlong daliri (pasensya na di ko ma-explain kung paano basta yun yon) Ang daliring kanyang mapipili ang kanyang papakasalan. Alam nyang daliri ni Donya Maria ang daliring may sugat kaya ito ang kanyang pinili dahil naalala nya ang kasalanang nagawa nya kay Donya Maria (kasi nung ginagawa ni Donya Maria yung ika-anim na pagsubok, di sinunod ni Don Juan ang bilin nito. Kaya nasugatan yung daliri nya dahil doon, sorry po, di ko na po ma-explain). Nainis na naman ang hari at sabi nya, ipapakasal na lang nya si Don Juan sa kapatid nitong Inglatera, kung hindi buhay nya kapalit. Dahil doon, naisipan nina Donya Maria at Don Juan na tumakas na lang, at pumunta ng Berbanya. malaman ni haring salermo ang balak nila. kaya naman hinabol nya ang mga ito. naglaglag ng karayomn si donya maria at ito'y ginawa nyang tinik na gawa sa bakal nang malapit na ang ama nya sa kanila. ngunit ito'y nagawang iwasan ng hari. pagkatapos, naghulog naman ang prinsesa ng sabon nya at ito'y naging bundok ng sabon, pero ito'y natakasan na naman ng hari. pagkatapos, hinulog naman ng prinsesa ang isang kohe at ito'y naging dagat, nawalan na ng pag-asa ang hari dahil dito, hindi nya ito kayang iwasan. sa galit nya, sinumpa nya ang dalawa. ayon sa kanyang sumpa, malilimutan ni don juan si donya maria kapag sila'y nakaapak sa berbanya. at kalauna'y pumanaw ang hari.  
  
(pasensya ka na, tinamad na akong mag-type, pagod na akong i-hold yung shift eh hahaha.)  
  
nang sila'y malapit na sa berbanya, iniwanan ni don juan si donya maria (nakalimutan ko na rin po kung bakit, pasensya na po, but as far as as i know, bandang kabanata 25 na po ako.  .\_.) sabi ni donya maria kay don juan na kapag lumapit kahit sinong babae sa kanya, malilimutan nya si donya maria. pero pagdating nya sa berbanya, nilapitan sya ng buong pamilya nya, at kasama na rito si donya leonora. kaya naman nakalimutan na nya si donya maria. dahil nakabalik na si don juan, sinabi ni donya leonora na ang totoong naglitas sa kanya ay si don juan. ikinuwento nya ang mga nangyari at naniwala naman si don fernando sa kanya. kahit na nalaman nila ang pag-iimbento ng kwento ni don pedro, masaya naman ang buong bayan dahil ikakasala na sina don juan at donya leonora. nang nakarating ang balitang ito kay donya maria, siya'y nangako na sya'y maghihiganti.  
  
naghanda na si donya maria para sa paglalakbay nya sa berbanya. gamit ang mahiwagang singsing, nakakuha sya ng isang magandang karosa, nakasuot sya ng magandang damit na pang emperatris at ang iba nyang hiling ay natupad. dahil sa kagandahan anyo ni donya maria, itinanggap sya ng hari papasok sa loob ng berbanya. sa kanyang pagdating, itinigil ang kasal nina don juan at donya leonora. bilang regalo, gustong magpahayag ng isang laro ni donya maria. sa laro, nakita ng mga tao ang isang negrito't negrita na nagpapahayag ng pangyayari ng buhay nina don juan at donya maria. isinalaysay nila ang lahat ng nangyari kina don juan at donya maria, ang mga pagsubok ng kanyang ama, ang pagsaway ni don juan sa bilin ni donya maria nung hinahanap nila ang ipinapahanap na singsing, ang lahat ng nangyari sa kanila sa reyno de los cristales. naglabas ng pamalo ang negrita at pinalo nya ang negrito, pero imbis na ang negrito ang masaktan, si don juan ang nakaramdam ng sakit sa katawan. kahit na anong mangyari, kahit na anong sabihin ng negritang nagpapahayag ng hirap ni donya maria, di pa rin maalala ni don juan ang mga nangyari sa reyno de los cristales.  
  
sa galit, nagtangka si donya maria na babasagin nya ang prasko na syang gugunaw sa buong madla. sa oras na iyon, biglang naalala ni don juan ang lahat. humingi sya ng tawad kay donya maria. ngunit nagsalaysay rin si donya leonora ng kanyang nakaraan, ang mga naranasan nya, kung paano nya nakilala si don juan, kung gaano katindi ang pag-aalala nya kay don juan noong sya'y wala. ngunit, sagot naman ng arsobispo na ang una, ang mas may karapatan. nawalan ng pag-asa si donya maria, at binasag nya ang prasko. kinausap naman sya ni don juan para mahimasmasan ang galit nya sapagkat mahal pa rin naman nya ito. hinarap naman ni don juan ang arsobispo at sinabi na dapat ikasal lamang si donya leonora kay don pedro dahil ito mas nakabubuti. para na rin di na sila may-away magkapatid.   
  
niliban na nina donya maria at don juan ang kaharian ng berbanya. sila'y nagtungo na sa reyno ng de los cristales. dahil nga pumanaw na si haring salermo, sila na ang namuno dito. si donya maria na ang bagong reyna ng reyno habang si don juan naman ang naging bagong hari. matagumpay ang pagpapatakbo nila sa reyno, nanatili ang kapayapaan dito. nang pumanaw na ang dalawa, ang buong bayan ay nalungkot at nagluksa.  
  
-The End-  
  
Pasensya ka na, nakalimutan ko na yung iba, but still, I hope it help. ☺