# Píseň Františky

F. Havlík/J. Suchý

Jak nám to líčí stará báje

Zeus byl děsně na ženský

Postava jeho nádherná je

Urostlý je jak Frištenský

A co se jeho lásek týká

O co si řekly, to jim dal

Pro tamhletu se změnil v býka

Jindy se zlatým deštěm stal

Možná, že dodnes

Ještě se mění

I když ho nikdo

K tomu nenutí

To přece asi

Není k zahození

Pro Lédu stát se

Labutí

Nese nesu koledu

Upad jsem s ní na Lédu

Zatím co lidi

Z masa a kostí

Dílem se stydí

Dílem se postí

Mythologické

Bytosti

Vyhledávají

Radosti

Vyhledávat radovánky

Poznat život z lepší stránky

To je to, co muže blaží

Oviň můj pas svojí paží

A na nic se neohlížej

Anebo se ohlídni

Viz, co jsem se naučila

Co jsem byla ve Vídni

Viz, co jsem se naučila

Za tu dobu, co jsem byla

Co jsem byla ve Vídni

Miláčku

Já ti chci šeptat dál a znova

Miláčku

Ta nejněžnější sladká slova