**Zlatá klec**

Nic nedává znát, tváří se tak, jak se to od ní čeká,

chlap, co jí mel rád, city jsou pryč jak list, co nese řeka.

Kouká z okna ven, ze sna jí vyruší brečící dítě,

snad jednou přijde ten, kterej ji vymotá z týhletý sítě.

**Má tajný přání**

**a myslí na něj bez přestání,**

**když začnou tlačit na ní,**

**chce ze zlatý klece ven, aby zas byla mu blíž.**

Ví, že má se bát pocitů, který ničej zdravej mozek,

má důvod se ptát, proč by vše směnila za pouhej dotek.

Září úsměvem, srdce jí pláče a duše se svírá,

smutek nesmí ven, otázkám krutejm se přetvářkou skrývá.

**Má tajný přání**

**a myslí na něj bez přestání,**

**když začnou tlačit na ní,**

**chce ze zlatý klece ven, aby zas byla mu blíž.**