**Vzdálená**

*Hudba&text: Petr Veselý*

1. Potkal jsem Tě na Petříně v davu,

stačil jen pohled a už v tom plavu.

A to jsem netušil, co na mne osud chystá,

jakou nástrahu.

Často se stydím a kolena se třesou,

snad mi Tvoje oči do duše klid vnesou.

Mával jsem na Tebe, tasil zbraně,

vyhrát jsem Tě chtěl.

2. Zmizelas‘ v davu jak mávnutím křídel,

zahleděná do sebe, mělas‘ jiný úděl.

Kdo ví, co se Ti tenkrát honilo hlavou,

kde jsi lítala.

Hledal jsem dlouho, hledal jsem Tebe,

prošel jsem pouští i mrazem, co zebe.

Hledal jsem znamení nebo jen náznak,

kde se ukrýváš.

R: Proč jsi tak vzdálená,

daleko ve vesmíru.

Sama a zblázněná

hledáš svou víru.

Proč jsi tak vzdálená,

jak hvězdy na obloze.

Snad je jen zmýlená

měsíční fáze.

3. Tak přešla léta, tak přešly zimy,

měl bych být starší, rozumný, dávno jiný.

Však stále v mysli mám jedinou chvíli,

co patří nám.

Postavil bych raketu – vesmírný hvězdolet,

jen abych slyšel o Tobě pár vět,

o tom, co se Ti tenkrát honilo hlavou,

kde jsi lítala.

R:

Sólo

R: 2x