# Až jednou přijde

M. Worek /V.Gryc

Tam v přítmí baru žila svůj svět

A teď odnáší ji pryč nohama vpřed

Nezbyl jí čas ani na krátké sbohem

A ta v černém rubáši krčí se za rohem

Dvě lahve rumu a kartón cigaret

K zemi se skácela jak uvadlý květ

A každý místní host ví svoje hned

Že její život byl jen pouhý kabaret

Teď odvezou ji pryč černým auťákem

A zastaví až před novým barákem

Bez oken, stěny z dřeva dubovýho

Tak se nám holka stěhuje do novýho

K výbavě patří jen černý těžký víko

A měkkej polštář, bílej jako mlíko

A dole v baru teď připíjí si na ni!

Oslava života té zvláštní osamělé paní.

Až jednou přijde ten můj den D

A ta s kosou si mě odvede

Já už vím, co jí povím

Že život byl fér, není co litovat

Chtěla jsem dávat i brát i milovat

To je mý krédo, za tím si stojím

Až zejtra chlapi ji povezou na krchov

A její tělo vloží v temný, chladný hrob

Pár bílých růží tam spadne za ní

A smutná píseň zazní pro tu zvláštní paní

Na svoji dlouhou, nekonečnou cestu

Vykročí čistá, bez hříchů, bez restů

Čas už jí nevelí, teď má ho habaděj

Už žádný smutek, žádný stres, už žádná beznaděj

Tam v přítmí baru žila svůj svět

A teď odnáší ji ven nohama vpřed

A každý místní host ví svoje hned

Že její život byl jen pouhý kabaret.