# Rebeka

S. Szurmier, A. Włast, Z. Bialostocki /P. Cmíral

Když jsem Tě uviděla

Mé srdce chtělo

Ven z klece

A řvalo

Podívej, Bože, to je on

Já si jen pomyslela

Proč křičí

I jiní

Jsou tu přeci

Proč kácet les

Pro jeden strom.

Byls chvilku

V obchůdku mém

Tak cizí

A tak blízký

Pak mezi dveřmi

Řeks: „mějte se hezky,

Adieu“

Ty nevíš

Jak je mi líto,

Že tvoje srdce

Neslyší to,

Že tu teď pro mě

Nebije.

Moje lásko ze sna

Srdce Tvé mě nezná

Mou tvář

Zavál Ti už čas

A v mých očích

Zbývá tak málo slz

Jen Tvé jsou

Zblížily by nás

Rebeka Tvá krásná

Šílí z křiku prázdná

Touží stát se ženou Tvou

Odveď si ji hned

Ve své paláce

A zbav ji vlastních pout

Ten lesk, ten cit, ten žár

Mě v noci opíjí

Ach, Bože můj

My dva jdem náměstím

Slyš, perly závoje

Nic neslibuj

Moje lásko ze sna

Srdce Tvé mě nezná

Víc Tě nikdo nemá rád

Marně roky ztrácím

I mládí své

Co nechceš Ti toužím dát.

Pak přišel den

S černým odpolednem

Já zavřela

V půl jedné

A v tom jsem spatřila

Tvůj vůz

A byla v něm

S tebou žena

Pyšná jak první cena

Zaklela mne v sochu

Ledu kus

Nůž s tupou čepelí

Mi do duše vjel

A k zemi strh mě

Roj střel

Padla jsem rovnou

K nohám Tvým

A Ty co dýcháš

Jenom pro ni

Ses ke mně naposledy sklonil

Není Vám nic

Kam vzít Vás smím

Moje lásko ze sna ….