Toužím napsat pár řádků volovin

Venku prší

Nebe pláče, ví, jak to dostat ven

Avšak chlapci ti ne, ti nikdy nepláčou

Měl bych se učit a jít bez deštníku ven

A plakat s deštěm, alespoň nakrátko

Tam venku padá, bezbřeze krůpějí

A zem vlhne, stékají jí do tváře

A já su jen z cukru a v cože se proměním?

Vsáknu se v zem a jen emoce zůstanou v mojí kytaře.

Toužím, mezi řádky volovin

Napsat ještě něco víc

Vložit to, co by se skrylo

Třeba o mužích a dát to do novin

Aby si sami přečetli

Pod kůži se jim vrylo

Tam venku padá, bezbřeze krůpějí

A zem vlhne, stékají jí do tváře

Způsobit zázrak, tvý emoce chtějí

Nechej vyvěrat vodu ve svý sahaře