# **Adventní kalendář 2020 – druhý týden**

6. prosinec (neděle)

## Na svatého Mikuláše

Dnes je svatého Mikuláše

a já jedu domů rychlovlakem,

očima ukrajuji si ze země jako z mléčné kaše,

posypané cukrem a skořicí,

zapomínám na noviny, tramvaj a ulici

v šedivém kupé

s lidmi, kteří odjíždějí nebo přijíždějí

vlastnímu srdci.

Svatý večer

proměnil náš vlak v punčošku za oknem.

Pane Mikuláši, přijdi také sem,

navštívit tyto neklidné děti na jejich pouti.

Ony chtějí zem svými cestami obejmouti

a nebe svými úmysly.

Pověz jim slova víry a potěchy,

vlož laskavě červená jablka a zlaté ořechy

do tohoto vlaku Praha – Bohumín

a do vlaků celého světa.

(Jiří Wolker, *Host do domu*)

7. prosinec (pondělí)

**Touha po sněhu**

Ticho je neznámé a přísné

a cosi zlověstného tají

a k dovršení lidské tísně

havrani do měst přilétají

A mělo by už začít sněžit

aby zas bylo v parcích bílo

aby se dalo snáze nežít

i když by ticha neubylo

(Jan Skácel, *Odlévání do ztraceného vosku)*

8. prosinec (úterý)

napadlo sněhu až je v polích černo

mráz je tak třeskutý a zlý

že ještě za tmy dávno před úsvitem

havrani oslepli a zběleli

(Jan Skácel, *Oříšky pro černého papouška*)

9. prosinec (středa)

**Čtyřverší**

Padá sníh a padá znovu

letí roje bílých včel

kůň ohluchl o podkovu

slavík lunu zapomněl

(Jan Skácel, *Dávné proso*)

10. prosinec (čtvrtek)

**Napadal sníh**

Napadal sníh.

Potichu v noci napadal sníh.

A kde je všecko?

Dyť jsem se sněhu ve snu nenadál.

Von smazal dvůr,

a je to malej řbitov.

Komíny smazal,

Sou to bílý sochy.

Je z králíkárny hrobka rodinná,

A všecko je to pěkně požehnaný

křížkama, jak přešly ve snu vrány,

já jsem ten pozůstalej,

kerej vzpomíná.

Napadal sníh.

Na všecko napadal sníh.

Co bude se mnou?

Jakápak vina,

jaký rozsouzení,

dyž teďko žádnej žalující není?

Dyž mě jak stránku

v spisech obrátili?

A srdce bolí dál,

a sníh, ten napadal,

a všecko je tak bílý –

(Josef Kainar, *Lazar a píseň*)

11. prosinec (pátek)

. . .

navěky v ničem aby bylo snáze

a sněhobílí v nebývalé lsti

tak vynechaní jako na obraze

a majitelé vlastní bělosti

(Jan Skácel, *Oříšky pro černého papouška*)

12. prosinec (sobota)

**Stopa**

Zachvěl se krajem první sníh,

veliké hvězdy do haluzí kreslí.

Slibuje radost dětských Půlnočních

těm, kteří tíhu touhy nesli.

Díváš se. Duše neví kam,

v plachosti pátrá, po paměti kráčí,

vrací se věrně k žalu pasekám

po vůni listí, po pěšině ptačí.

Pěšinka ptačí náhle ustává,

pták vznesl se a zůstala jen bílá,

bolestná krása, divá dálava,

v níž stopa Návratu se objevila.

(Bohuslav Reynek, *Podzimní motýli*)