Ten kabát růžový

A. Goldscheider

Ten kabát růžový

ten jsem si dala šít

a líbil se mu velice

Byl horký letní den

v bistru jsme pili džus

na židli vadla kytice

Mami víš... neměli jsme nic

jen malý zašlý byt

z papíru ubrus na zemi

Mých deset párů bot

a jeho taška knih

a váza pořád s růžemi

Byli jsme bez záclon

ten kabát růžový

visíval tehdy na klice

A nebyl žádný shon

laciný gramofón

pár desek na dně krabice

A měli jsme svůj film

šli na něj dvacetkrát

do první řady na balkón

Měli jsme píseň svou

tenkrát to býval hit

celou noc hrál ji gramofón

Mám šatů plnou skříň

a místa čím dál míň

a kožich a i klobouk mám

Ten kabát růžový

už není moderní

prosím Tě, mami, nech ho tam