# Muž

P. Cmíral

Ten příběh táh se

Několik let

Mě vzýval muž

Co láskou by mě sněd

Měl na to, že se splet

Vzít jed!

Po vlídném Ne – Ne!

Rozpaky bled

A přesto dál

Mě schválně potkával

Ta říčka bezhlavá

Slepě pádila vpřed!

Proč zkoušíme

My zkoušení

Co všechno jedno lidské srdce vydrží

Proč trápíme

Svým trápením

Své věrné, jimž jsme jednou vklouzli pod kůži

Pak přišel den, kdy

Pejska mi dal

A ve dveřích

Mě navždy odepsal

A řekl mi, já čekal

… a nepřečkal

Dnes pro něj jsem jen

Ztracený dar

A pustne zem

Kde zdobil každý bar

Kam vešla jsem, tam stál

Naději mou mi vzal!

Proč zkoušíme

…

…

Své věrné, jímž jsme jednou vklouzli pod kůži

Proč zkoušíme

…

…

Své věrné, jímž jsme jednou vklouzli pod kůži

Své věrné, jímž jsme jednou vklouzli pod kůži