Oči máš zatoulané

A. Goldscheider

Často býváš studená

Vzdálená jak ozvěna

Mlčením nic nespravíš

Venku prší, tak pojď blíž

Hledáš slova laskavá

Láska nám už ustává

Místo ní tu roste hráz

Co teď stavíš mezi nás

Oči máš zatoulané

v podivných svých krajinách

Mé prosby jsou marné

Jak na zeď hrách

Oči máš zatoulané

K podivným svým krajinám

Co a kam Tě vlastně táhne

Možná sen, co se jen zdá

Ještě chvíle iluzí

Pak nás třeba zamrzí

Že nebudem‘ spolu snít

Když chceš svojí cestou jít

Věci mají daný řád

Co ti mám a nemám přát

Ať se v světě neztratíš

Snad tě potkám, co ty víš

Oči máš zatoulané

K podivným svým krajinám

Co a kam Tě vlastně táhne

Možná sen, co se jen zdá

Oči máš zatoulané

K podivným svým krajinám

Vím sny jsou to marné

Taky je znám