# La Mamma

R. Gall/M. Balejová/ C. Aznavour

Tak jsou tu všichni, přišli k nám,

když nářek doléhal až k nim,

právě umírá máma.

Tak jsou tu všichni, přišli k nám,

až z dálky, z Itálie syn,

samotný Giorgio prokletý

a náruč dárků plnou má.

Děti si hrají potichu

na dlažbě kolem postele

hru, co se mísí do vzdychů

a kterou chtějí jako dřív

dát své mámě.

Pak polibkem jí žehnají

a náušnice sundají,

právě umírá máma.

Teď z malé sošky setřou prach

a už jí leží na rukách

Madona plná milosti

a zpívají Ave Maria.

Ave Maria.

Ref.:

A kolem nás teď láska je

a vzpomínky se míhají,

a tichý pláč a úsměvy,

jen díky tobě, mámo má.

A všem je horko k zalknutí

a neskrývají pohnutí,

vždyť právě umírá máma.

Však necítí se smutní být,

když chystají se víno pít,

ten dobrý ročník, co má říz,

co plní pokoj těžkou vůní.

A před tou velkou postelí,

kde rozhodně stát nechtěli,

teď hraje na kytaru strýc,

tou písní chtěl by něco říct

spící mámě.

A ženy kolem broukají

své melodie mladých let,

právě umírá máma.

A s vlasů šátky spuštěné,

své děti něžně houpají,

když její oči zavřené

už sní svůj sen, Ave Maria.

Ave Maria.

Ref.:

A kolem nás teď láska je

a vzpomínky se míhají,

a tichý pláč a úsměvy,

jen díky tobě, mámo má.

Já pořád věřím,

že nás nikdy neopustíš!