# Víš, jak se trápím

A. C. M. Donadel/S. Lama/M. Balejová

Snít už není s kým,

pít už není s kým,

ani smát se neumím,

bez tebe jsem nic,

jenom vzduch, nic víc,

tam, kde má být pár, jen sama spím.

Už mě nebaví,

a jen Bůh to ví,

žít, kde zastavil se čas,

kde je prázdný stůl,

kde je všeho půl,

kde jsi nechal všechno stát,

co zbylo z nás…

Ref.:

Víš, jak se trápím,

jak zoufale se trápím,

jsem jako dítě bez mámy,

jak slunce, které zahalí mrak nad námi,

víš, jak se trápím,

neskutečně se trápím

tím, že se možná nevrátíš,

kde jsi a odkud odcházíš,

už dva roky tě vyhlížím,

(ach) co ty víš.

Jsem jak uschlý list,

chodím do těch míst,

táhne mě to tam, tam k nám,

únava a stesk

sebraly mi lesk,

štěstí, lásku, v duši klid jen předstírám.

Piju po nocích,

Whisky, někdy líh,

pro mě stejná chuť, nic víc

a pak vidím zas

dávnou radost v nás,

nebráním se vzpomínkám,

vždyť nemám nic.

Ref.:

Víš, jak se trápím,

jak zoufale se trápím,

já za tebe i život dám,

své srdce z těla vyrvu si, jdu, nevím kam,

víš, jak se trápím,

neskutečně se trápím,

já už si ani nezpívám

a talent, co snad měla jsem

s sebou jsi odnes´bůhví kam

a zahodil.

Láska jako jed,

slova jako med,

kdy mou duši otráví,

jsem tak zraněná,

jsem tak pitomá,

pořád slyším ten tvůj hlas, jak zpíváš mi.

Víš, jak se trápím,

jak strašlivě se trápím,

jsem jako dítě bez mámy,

jak slunce, které zahalí mrak nad námi,

víš, jak se trápím,

jak příšerně se trápím,

vždyť já si ani nezpívám,

ty sebral jsi mi vše, co mám,

jsem už jen stín a celé dny

se trápím,

beznadějně se trápím,

slyšíš, jak já se trápím!