**Ty nevíš!**

1. Byli jsme skvělej, šťastnej pár

 a oba chtěli něco víc,

 ty ten můj nejkrásnější dar,

 vzal bych tě klidně na měsíc.

 Znala jsi moje pocity,

 srdce mý v dlani sevřený,

 oba jsme byli ulítlí,

 bylo to nádherný.

1. Pak přišla změna povahy,

a dlouhý dny bez polibků,

špatný dny, blbý nálady,

konec mých snu.

Srdce mý začlo umírat,

já snažil se tě neztratit,

bohužel byl to možná zkrat,

teď už jdi pryč!

 **Ref.: Nucení, přemlouvání,**

 **častokrát zbytečný neshody,**

 **netečnost, nadávání,**

 **tebou vyhrocený rozchody.**

 **Když jsem tě sbalil v parku,**

 **chtěla jsi lásku, chtělas víc,**

 **teď nemáš vlastní názor**

 **a nevíš, co chceš, nevíš vůbec nic.**

1. Po čase chceš zas všechno zpět,

chceš všechno, jak to bylo dřív,

před spaním poslouchat můj zpěv,

zas být mi blíž!

Když jsem se snažil, nechtělas,

když jsem trochu pomoct ti,

teď zas pro změnu nechci já,

no tak si jdi!

 **Ref.: Nucení, přemlouvání,**

 **častokrát zbytečný neshody,**

 **netečnost, nadávání,**

 **tebou vyhrocený rozchody.**

 **Když jsem tě sbalil v parku,**

 **chtěla jsi lásku, chtělas víc,**

 **teď nemáš vlastní názor**

 **a nevíš, co chceš, nevíš vůbec nic.**