# Něžně krásná

J. Brabec/P. Markov

Než přišel on

já byla snad

holka do vichřice,

vždycky akorát,

žádná krasavice,

zkrátka jedna z těch,

co život málo hýčká.

Řek,

jen mi pohleď do očí,

jako do zrcadla,

jiným otročíš

samas v stínu chřadla,

přestaň se už bát

a přistup blíž

jen se podívej,

hned pochopíš.

Jak jsi krásná

má plaňko v bílém.

Něžně krásná,

jak tahle chvíle.

Pak mě líbal

a mně se zdálo,

že svět není, není.

Krásná

a voníš mízou,

něžně krásná,

má smutná Lízo,

pak mě líbal

a já tam stála

v okouzlení.

Byl to jen

pouhý podvodník,

zmizel za úsvitu,

patří mu však dík

za dar ze soucitu,

za to, že už vím,

co život s láskou ztrácí.

Řek,

jen mi pohleď do očí,

jako do zrcadla,

jiným otročíš,

samas v stínu chřadla,

přestaň se už bát

a přistup blíž, jen se podívej,

hned pochopíš.

Jak jsi krásná

má plaňko v bílém

něžně krásná

jak tahle chvíle

Pak mě líbal

a mně se zdálo,

že svět není, není

Krásná …