Texty

Brel se na mě dívá z nočního stolku

Amsterdam mi zní v uších

bílé ruce

zpocené čelo

vůně moře

potlesk

pot-lesk

Aznavour upustil kapesníček

bojoval statečně

čistím desku

abych mohla slyšet

oprašuju psací stroj

abych mohla přemýšlet

plátna se hromadí

stěn v bytě je málo

za chvíli budou

snad i na záchodě

pokládám ruce na piano

začnou se ozývat zvuky

za zavřenýma očima

nevidím nic

cítím ticho

na dně jezera

okno do ulice

řev sirény

křik lidí

němé děti

cizinec

neumí mluvit

cizinec

neumí číst

cizinec

se snaží žít

a stát se člověkem

ztratil se člověk

nikdo neví kam

chodil, mluvil, spal

a jednou ráno

se mu nechtělo probudit

a tak spal dál

ztratil se člověk

nikdo neví kam

divocí kanci ve vyschlé řece

kolemjdoucí si zapaluje cigaretu

polární záře nad městem s kostely

divočáci brodí potom ve vyschlé řece

cigareta zhasla