|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Ó, jak podivné neštěstí**  Pivín 1956  Povšová 1883 |  | (starý tisk – transkripce)  /1r/  Pravdivý příběh  který se stal v městě Mohuči  tohoto roku  V Olomouci 1860  Vytištěná a k dostání u Antonína Halousky |
|  |  |  | /1v/ |
|  |  |  | /1r/  Zpívá se jako: Vímť já jeden krásný zámek atd. |
| 1. | Ó, jak podivné neštěstí  ve světě lidi potkává,  bez nadání, bez návěsti,  kde nás smrt očekává.  Slyšte, co se přihodilo,  v městě Mohuči to bylo  právě měsíce května,  byla to doba smutná. | 1. | 1.  O, jak podivné neštěstí  ve světě lidé potkává,  bez nadání, bez návěští,  kde nás smrt očekává,  slyšte, co se přihodilo,  v městě Mohuči to bylo  právě měsíce května,  byla to doba smutná. |
| 2. |  | 2. | /2v/  2. V tom městě bydlel obchodník  a byl velmi bohatý,  měl ušlechtilou manželku,  žil s ní v lásce, v svornosti,  měli dcerušku jedinou,  jako lilium nevinou,  v stáří osmnácte let  stkvěla se co z růže květ. |
| 3. |  | 3. | 3. Jednou při ranní procházce  od hromu omráčeno  bylo to spanilé děvče  a domu přinešeno.  Ach, to bylo nařikání,  od lékařů pomahání,  smrt ji v rukouch držela,  více ji nepustila. |
| 4. |  | 4. | /3r/  4. V rubáši již oblečená,  drží svatý Kříž v ruce,  na okázku vystavená,  okrášlená velice,  jako nebeská nevěsta  od stříbra, zlata se leskla,  kdo se na ni podíval,  každý slze proléval. |
| 5. |  | 5. | 5. V nejukrutnější bolesti  kráčel otec za rakví,  v průvodu hořké žalosti,  v čele svého přátelství.  Jeho radost, jeho blaho  dávaj do hrobu chladného,  otec hořem omdlévá,  hojné slzy prolévá. |
| 6. |  | 6. | /3v/  6. Podivné jsou často cesty  božské dobrotivosti,  když se nás nepřítel sprostí  z nejisté budoucnosti.  Hrobař k hrobu v noci chladné  jako loupežník se krade,  rakev z hrobu vyhrabal,  Boha se neobával. |
| 7. |  | 7. | 7. Tu stál drobet zamyšlený,  co má rychle dělati,  začal rakev otvírati  a pannu obírati,  dva prsteny chtěl jí vzíti,  nemohl je s prstu stáhnouti  i tu vytáh nůž ostrý,  chtěl jí uříznout prsty. |
| 8. |  | 8. | /4r/  8. Prsa se mu děsně třásly,  jeho smělost strnula,  když panna z truhly vstávala,  na něho se dívala.  Strachem, hrůzou poděšený,  pryč utíkal zastrašený,  nůž v rakvi s krví léžel,  on k své chatrči běžel. |
| 9. |  | 9. | 9. Panna z rakve povstala,  domu se ubírala,  přijde k oknu s ochotností,  na otce zavolala,  otec jako omráčený  slyšel hlas dcery jediný,  rychle vrata otevřel,  jak ji spatřil, hned omdlel. |
| 10. |  | 10. | /4v/  10. Služebník hned k němu běžel,  náramně se ulekl,  v bílém rouše pannu uzřel,  leknutím celý zbledl.  Ona však volně kráčela  do pokoje, v němž ležela,  domácí lid svolala,  svůj příběh vyjevila. |
| 11. |  | 11. | 11. Jaká radost, jaká rozkoš  jala srdce rodičů,  to nemůže péro popsat,  když spatřili dcerušku,  mnoho darů rozdávali  i hrobaře obdařili,  že skrz loupež spáchanou  vrátil jim dceru zdravou. |