**MOTO**

Moto-veršou tích je dosť,
tvoríme ich pre radosť.
Na námestí honda jedna,
pozrjem na ňu, je dosť bjedna.

Kúp si Kawu chlapče milí,
moja rada v tejto chvíli.
Nach vješ čo je jazďeňja
a ňje iba tlačeňja.

**ŇEVIZNÁM SA**
Keď nad tím len rozmíšlam,
tak zisťujem, že sa iba potápam.
Klesám ku dnu stále vjac a vjac,
ale aj tak ma zúfalstvo dobjeha najvjac.

Zdravje mám, ale aj tak ma ňječo ňičí,
aj keď o pomoc stále kričím.
Takíto pocit ňesjem roki dlhje,
ale visporjadať sa s tím ňejďe.

Mám všetko čo potrebujem,
ale ňešťasťje len priťahujem.
Úzkosťi, strach a obavi
prevládajú nad moje nadmeri.

Ňevjem ako to povedať,
preto stale mlčím…
Možno bi stačilo len zaklopať
asi sa bojím pred ňječím…

Láska

Je darom aj prekláťím v ten istí moment,
muože biť ťemná, no zároveň plná krás.
Je to temer ňeovládnuťelní element,
o ktorí sa poďelí každí jeden z nás.

Je ňemilosrdná, no láskavá ku všetkím,
ňenáviďíme ju, no život bez nej je šedí.
Je jednouchá, no komplikovaná so všetkím.
Bez nej bi bou svet plní ňenávisťi a bjedi.

OBLOHA
Započalo ďalšje voňavje ráno,
Obloha zaťjal skríva svoju tvár.
Belavá farba prípomína ňekoňečno,
A hustje kučeri meňja svoju tvár,

Mračná sa, vismjevajú krásňemu dňu.
Nahňevaňje tmavje oblaki započali zápasiť
Všetko nado mnou chcelo sa mračiť
Tak viplakala všetok buol, ktorí v sebe mala

**Raňeňje srdce**
Láska k ťebe drahá
bolí ako pichnúťje na tŕňi z ruži,
spomjenki na ťeba srdce zabolí.

Ako lupeňe ruži opadnú, aj mi spadňeme,
S namí našu lásku čas zobere.

Ó bože láska tá ňevinná bolesť,
Ako z jednej túžbi po ťebe je preč.

Ó milá moja obzri sa speť,
Moje srdce krváca no iďem vpred.

Tvoja tvar sa stráca v hmle,
Kďe hladám moje srdce,
Ktorje si mi vitrhla z hruďe.

Čas mi možno zobere tvoju tvár,
No s láskou k ťebe puojďem tam,
Kďe sme sa stretli prví krát.

Tam kďe sme sa stretli mladí,
Ruku za ruku si prjali.

V dobrom aj v zlom spolu bit
Za lásku sa odvďačiť.

Ťeraz už len spomínam,
S našou láskou puojďem spať.