Rány lásky

A. Goldscheider / Federico García Lorca, M. Procházková, B. Procházková, A. Goldscheider

Ta záře, ach ten žár, ten plamen sálavý.

Ta pustá krajina, šeď všude vůkol ční.

Ta bolest utkvělá, myšlenka jediná.

Ta láska, nebe, svět, i čas, všechno mě zdolává.

Ty slzy krvavé, pláč, který tolik zkrášluje

lyru dávno vyhaslou, pochodně vášní smyslné.

Ta tíha mořských vln, tak na mne dolehne.

Ten štír mou hruď bodáním rozerve.

To láska pokládá věnce na lože má,

kde raněn o tobě sním v nocích bezesných

a hruď má v troskách je bolestí zkoušená.

Ta úzkost, nebe, svět i čas, všechno mě zdolává.

I když se snažím být klidný a rozvážný,

srdce tvé svádí mne v údolí rozlehlé,

kde roste bolehlav z hořkosti mého poznání.

Ať už ta láska má pokládá věnce na lože Tvá!