# **Adventní kalendář 2020 – čtvrtý týden**

20. prosinec (neděle)

**Vánoce 1970**

Advent. Čtvrtá neděle.

Procitají andělé.

Vstaňte s námi, volají.

Z polí, z lesů, ze stájí.

Jdeme, nic jsme nepřinesli.

Holá dlaň se chytá jeslí.

Nestudí to, nehřeje

prázdné prsty naděje.

Ale někdo někde volá.

Z mraků hvězda, kámen zdola?

Dlaň je prázdná. Hlava vratká,

trne v rukou Jezulátka.

(Bohuslav Reynek, *Odlet vlaštovek*)

21. prosinec (pondělí)

**Porozumění**

(Jiřímu Hauberovi)

To nejsou červánky.

To se setkal v objetí

anděl strážný vraha

s andělem strážným oběti.

Praví první:

*„Natočila se ke mně tvá nahá*

*lidská strana, já nestačil dát pokyn*

*Božím dlaním.“*

Praví druhý:

*„Vrah má přednost,*

*oběť až po něm ať sahá*

*na stín života z lidské strany.*

*Má pravda žila, čím mě člověk bolel.*

*A zas jsem před početím nic,*

*před milováním.*

*Až sestoupíme o život níž,*

*vyměníme si role.“*

(Roman Szpuk, Hvězda závěť)

22. prosinec (úterý)

**Po svatém Martině I**

Hned při úsvitu napadl první sníh. Cudný a mladý,

jak bývá jenom slib a přípověď

a jenom přízrak, který svědčí netrvalé kráse…

Ale ještě než si smrtelníci

při pohledu na jeho přítomnost

přiznali, byť i jen poloočima,

opojivý stesk a touhyplnou trýzeň:

země si pospíšila se svou žízní a on začal tát…

Ale ještě než se tak stalo,

pochopil jsi podle několika stop,

že někdo kráčí a jiný jenom šlape…

(Vladimír Holan, *Bolest*)

23. prosinec (středa)

# **Slunovrat**

Pod sluncem, jež stoupá, jež se vrací,

na svůj zpěv se rozpomněli ptáci.

A jak oráč jde, jak brázdu oře,

je to lesa šum a je to moře,

hlíny květ a krystal mrtvých skal.

Mrtví spí a země kvete dál.

Mrtví spí? Vždyť slyším jejich slova,

vanou dnem a vanou ze hřbitova,

vanou lehce prvním křehkým kvítím,

v smutku, jenž se usmívá, je cítím,

v smutku, jenž se usmívá, a v chvění

nočních přeludů při rozednění,

mrtvá slova, světlem vzkříšená,

věčně zpívající semena.

(Josef Hora, *Zapomenuté básně*)

24. prosinec (čtvrtek): Štědrý den

**Pod křídly**

Prý je pod svícnem

nejhlubší stín.

Ale já myslím,

že je tam víc

než jen zamlčené světlo.

Je tam bezpečí

v blízkosti zdroje.

(Roman Szpuk, *Otisky dlaní*)