# **Adventní kalendář 2020 – třetí týden**

13. prosinec (neděle)

---

Odkud? – Z ledovců. – Odkud? – Z hlubin. –

Odkud? – Z propasti. – Odkud? – Z hvězd. –

Střez se šlépějí povzbudivých,

stopa smazána lepší jest.

Kdybych tě mohl vésti, jak rád bych

tamtudy ved tě, kde neznám cest.

Jíti po stopách neshledání,

hlasy zbloudilých dát se vést.

Ten, kdo na prahu „na shledanou“

říká, lépe, by zůstal zde.

Není návratů, není cílů,

Nejdeš Ty. Tvoje cesta jde.

Odtud, kam míříš, odvíjí pásmo

lhostejno, kam bys nohu klad.

Dojdeš stoje, ač doved-li jsi

sebe v sobě zahrabat.

Žít a nebýt! Ó, plodné marno,

firmamenty jímž osety!

Cíle není ni na shledanou,

Jsi ty. Jdeš sobě v ústrety.

Snáším se z ledovců, stoupám z hlubin,

nořím se z propasti a padám z hvězd.

Slyš mě, poslechni, rozkazuji!

Jsem hlas všeho, co Samo jest.

(Richard Weiner, *Mnoho nocí*)

14. prosinec (pondělí)

**Zimní soumrak**

Sáně, sníh a světla a světla.

Večer promrzá do hloubi.

Je blízko tma.

Bruslí seškrabuje z ledu uschlé listy.

Snaží se zapomenout?

Hřbitov téměř nenavštěvuje.

Za zdí na poduškách ohně

praskají žebra, ano i větve.

Vločky padají na hřbety zvěře

i do krásné pěny na kostech –

na tvář člověka.

(Bohdan Chlíbec, *Temná komora*)

15. prosinec (úterý)

---

Jak zapomenuté bylo

ulehnout

čekat ve zmrzlé zemi

Neboť led začne hřát

(Petr Veselý, *Jundrov*)

16. prosinec (středa)

**Zima**

Vrabec na fraktálních

liniích břízy

střásá sníh,

dovolávaje se mízy.

Tvar v šeru mizí.

Stříbro mu padá do peří.

A zima, která ho chmýřím udeří,

Je smutná, když říká: raděj bych –

(Milan Exner, *Hoch s myší*)

17. prosinec (čtvrtek)

**Zastavení**

Zem oblékla si bílý kožich hranostají

jsem bledostí až polekán

u cesty stojím rozhlížím se v tichém kraji

jak po močálech pelikán

Na co jsi myslíval o čem jsi sníval

pěšinou polní k městu?

Všechno je jiné i ty jsi jiný býval

Než našels svoji cestu

Tvé oči jsou dnes rozlomená kola mlýnská

sám sobě rveš si hrdlo?

Sníh tiše šumí jako vzácná vína rýnská

a hejno vran se zvedlo

(Bohumil Hrabal, *Obrázky bez rámu*)

18. prosinec (pátek)

**Svatý Martin**

Sní svatý Martin o koních.

V kraválu brzd a klaksonů a sirén

z velkého ticha padá sníh

bílý jako polystyrén.

(Ivo Šmoldas, *Zimní srst*)

19. prosinec (sobota)

**Přejedu hranici**

a rodná země ke mně mluví

ve *sněhových jazycích*:

Zvykej si

To ještě není všechno

(Inka Machulková: *Neúplný čas mokré trávy*)