# Modlitba

W. Korcz/ M. Czapińska, M. Balejová

Ty, Pane, tolik času máš,

Bydlíš si v blankytu a mracích,

Vždy těžké úkoly mi dáš,

Že se v nich život zcela ztrácí

Ty přece všechno lépe znáš,

Protože vidíš nás jak ptáci,

Tak řekni, jestli soucit máš,

Proč pláč se ke mně pořád vrací?

Já neproklínám osud svůj

A krotká jsem, jak beránek

A říkám si: jen důvěřuj.

Ty asi víš, co děláš, Pane.

Kolik mám hříchů, kdo to ví,

Nebyl můj přítel věrný,

Já vím, že všechno projde mi,

Vždyť nejsi přece malicherný

Tak řekni, proč mě do ráje, bran

vedeš vždy cestou plnou bláta

A zkoušíš mě snad ze všech stran,

Jako kdybych měla být svátá?

Já neproklínám osud svůj

A neprosím víc, než dát můžeš

A říkám si: jen důvěřuj.

Ty asi víš, co děláš, Bože.

Tak život plyne jak zlý sen,

Jak hloupá fraška, směšné drama.

A když se vzbudím, vzdychnu jen:

Snad neutek´mi pod rukama?

Teď zatím v srdci zmatek mám

A roky šedé v duchu sčítám,

Jenom se bráním myšlenkám,

Že možná za trest se tak zmítám.

Dnes cítím se jak padlý strom,

Co měl své větve samý květ.

K čemu je víra k zázrakům,

Když všechno sebereš mi hned?

Já neproklínám osud svůj.

A vím, že nad vším máš svou moc.

Jen vyprávím ti příběh můj

Místo modlitby na dobrou noc.