Eli

A. Goldscheider

Eli, Eli, Eli, Eli

Slova posvátná

co každý zná

slova zoufalá

i prosebná

Jen já je neumím

jen já je neříkám

jen já v ně nevěřím

jsem tak vychován

Jen dvě slabiky

jen tři písmena

tisíce let už jsou

milióny modlená

Jen já je nezvládám

i kdybych se roztrhal

tak bych Tě vzýval rád

ale sám bych sobě lhal

Eli, Eli

Tys jiné opustil

Tebe já

Tys jiným odpustil

Tobě já

Ach Bože, Bože můj

proč v Tebe věřit mám

proč svět si Tě vytvořil

ten co´s prý stvořil sám

Ten svět se potácí

a neví kudy kam

nevím to ani já

v co věřit vlastně mám

Eli, Eli

kéž bych pochopil

co svět v Tobě má

Eli, Eli

Tys věrné opustil

hříšným jsi odpustil

přesto zůstáváš

milován