**Žijeme rumem**

Máma nikdy neřekla nic,

nechala životem mě nést,

jednou však řvala z plnejch plic,

když jsem jí poblil koberec.

Tehdy jsem chlastal do rána,

doma jsem boural do polic,

pak máma přišla, napřáhla,

to tehdy rumu bylo víc!

Než jsem se ráno probudil,

kufry už měl jsem sbalený,

kdybych to věděl, víc jsem pil,

rum pomáhá mi s trápením.

Tak začla první zkušenost,

ze který byl mi celkem hic,

s mokem co není žádnej mošt,

kéž by ho bylo mnohem víc.

**Žijeme rumem, mokem, kterej má snad každej rád,**

**zlatavým rumem, díky němu nás baví stolovat,**

**léčivým rumem, někdy nás nutí křičet z plnejch plic,**

**kouzelným rumem, kéž by ho bylo v Praze, Brně,**

**kéž by bylo rumu kolem víc!**

Máma nikdy neřekla nic,

nechala životem mě nést,

teď když už jsou ty časy pryč,

já pochopil jsem jednu věc.

Chtěla mě držet od rumu,

co nejdýl dál než od nebe,

proto mi dala do zubů,

mívala ho jen pro sebe.

**Žijeme rumem, mokem, kterej má snad každej rád,**

**zlatavým rumem, díky němu nás baví stolovat,**

**léčivým rumem, někdy nás nutí křičet z plnejch plic,**

**kouzelným rumem, kéž by ho bylo v Praze, Brně,**

**kéž by bylo rumu kolem víc!**

**Žijeme rumem, ……**