# Montmartre

F. Chopin /P. Cmíral

Holky Montmartru vládnou

Máš je všecky a žádnou

Jsou jak věštecký koule

Líp tě těžko kdo zná!

Jen ti do očí kouknou

Hned prach z budoucna sfouknou

Prstem nakreslí lajnu

Po ní kunčaft se dá

Bůh ví všeho půl

Král je naprostej – vůl!

Strejci Sorbonny

Bejvaj na koni

Když jde o to jak

Rozpoznat od cukru sůl!

Holka z Monmartru ví svý!

Vesmír v malíčku má!

Kdo mi nevěří, vězte

Každá měla svejch dvě stě

Jako čeho? No chlápků!

A to za každej rok!

To je, pánové, praxe!

To pak každičkej zrak se

Slyšíš?! Prokoukne lehce!

V jádru co chlap – to cvok!

Spousta přečtenejch bláznů

Holku za pravdu ztříská

V jinejch vidět se zblízka

Může někoho štvát!

Jenže když s někým spíte

Duše – jak dobře víte –

V jedno zrcadlo splynou

Nůž zkus mezi ně dát!

V obou spí stejnej had!

Snad se neuštknou – snad …!