Dva v parku

A. Goldscheider

S maminkou byl na procházce v parku

a procházky s mámou neměl rád

nesměl křičet, nesměl na polárku,

nesměl se prát

A v tu chvíli slávu slavným záviděl

někdo s velkým Ň být, směl by co by chtěl

slavný přece nemá všechno na příděl

a v parku jeho socha musí stát

Co mu říct, snad nic

co je víc, snad nic

ale přání má svůj rub a líc

Každý z nás to zná

občas přání má

velká přání, zdání vábivá

Na podstavci básník stál v tom parku

stál a neměl podstavec ten rád

nenapsal už léta ani čárku

musel jen stát

A v tu chvíli všechno, co kdy měl, by dal

Všeho, co kdy napsal, by se rázem vzdal

Jen kdyby moh‘ s mámou stát tam, kde teď stál

A tam na sochu básníka se smát

Každý z nás to zná

Občas přání má

Velká přání , zdání mámivá

Co jim říc, co víc,

Že jsou víc než nic

Každé přání má svůj rub a líc

Tak co říc…už nic

Co je víc…už nic

Přece každý máme

Ten svůj rub a líc