# Zahřej mě

W. Korcz,W. Mzynarski/ P.Ožana

Den, či noc

ať je hic, nebo mráz - stejný stav

snad dokážu to vyzpívat v mé písni

Mému tělu, tomu stačí

stupňů třicet šest a půl,

moje duše se v teplotě té tísní

Mému tělu, tomu stačí

něco vypít, něco sníst,

lehnout na záda a v klidu tiše spát

A náš zázrak tržních hodnot

zajistí to, leč

moje duše

ta pláče

a prosí, tak

Zahřej mě

Veršíku plný krásný věcí

viníku mých bezesných nocí

zahřej, zahřej mě

Nažhav mě

má v půli přetržená hádko

byla jsi nekonečně krátkou

nažhav, nažhav mě

Ach žití, rozpal duši mou,

anebo skoná

do set, do dvousettisíců,

do nekonečna

slyš prosby duše mé, tak naléhavé

tak dej mi horkost

give me fever!

Rozpal mě

bledá sestřenko Melpolméno

jednou dobře sehranou scénou

rozpal, rozpal mě

Zahřej mě,

světe utkaný z hloupých přání

barové harmoniky falešného hraní

zahřej….

A svět mi na to namítá,

to je normální duševní stav,

to si každý ve svém žití prožít musí

Můžem udělat vám test

a vymyslíme plán,

jak ty bludy jednou pro vždy dostat z hlavy

Vyšetřují, bádají,

je to pes, anebo běs,

moje duše stále radost postrádá

Stejně jako tenkrát,

volá neúnavně SOS

jako tenkrát

dennodenně

prosí, tak

Zahřej mě

Zarytá nenávisti světa

ta v mládí rozpůlená věta

vrať se, zahřej mě

Nažhav mě,

v radostnou chvíli šílenosti

k vrcholu nevyhnutelnosti

doveď, nažhav mě

Můj světe, rozpal duši mou

do nejdelšího konce

můj světe proměň duši mou

v částečku slunce

ať síli ve mě, ať rozjasní dny všivé

já chci mít horkost

give me fever!

Rozpal mě

ať zlatým řezem, nebo čárou křivou

nebo Van Goghovou perspektivou

rozpal, rozpal mě

Zahřej mě

má lásko, kterou neznám ještě

zkrop mě jarním liliovým deštěm

přijď a ……zahřej mě