# Klášter Valldemossa

F. Chopin/P. Cmíral

Jak ďábelská to zpráva!

Tu Paříž ocení:

Když ádié všem dával –

on miloval se, vážení!

Už nad Mallorkou svítá

Tak se mi proměň v led!

Slyš jak srdce krásně klopýtá

A nadechni se naposled!

Já jsem jen Smrt, nic více

A tobě klaním se

A než ti zhasne svíce

Chci s tebou tančit po římse

Je závratná ta výška

A dole nádvoří

Jen se neboj, se mnou nespadneš

Ty chlapče umřeš na loži!

Tys měl sto snů a lásek

Teď zbyla jediná

Ta přestřihne ten vlásek

Na kterém život visívá

Než ráno vstoupí v klášter

A střecha roztaje

Pojď se po ní se mnou proskočit

Tvá cela jako hrobka je!

Tak vklouzni teď v mou náruč

Ať servem košili

Kdo chtěl by zhebnout k stáru!

jen mladý ze mě zešílí!

Už nad Mallorkou svítá

Tak se mi proměň v led!

Slyš, jak srdce krásně klopýtá

A nadechni se naposled!

Dnes tam v klášteře Valdemosa

Šel pan Chopin do nebe

Pad když na kameny padla rosa

Smrt měl u sebe!

Jak ďábelská to zpráva!

Tu Paříž ocení:

Když ádié všem dával –

on miloval se, vážení!

Už nad Mallorkou svítá

Tak se mi proměň v led!

Slyš jak srdce krásně klopýtá

A nadechni se naposled!