Dámský klub

Mokré to je malá víska, žijeme tu v pohodě.

Jezero prý v hloubce leží, houpeme se na vodě.

Dámský klub je pro nás krása, dozvíme se novinky.

A když venku hustě prší, natáhnem si holínky.

Ženy se tu mile tváří, asi je tu pro nás ráj.

Ať je květen nebo září, Dáša říká: „Mlč a hraj!“

V knihovně si půjčím knížky a pak budu sečtělý.

Z knížek mám až někdy myšky, musím číst i v neděli.

Kolem nás se všechno mění, za krámem je beseda.

Spát na gauči pro nás není, a to není náhoda.

Nechceme se stále mračit, máme přece srdíčko.

Starostko, furt neutíkej, dej si s námi kafíčko.

Závist, nuda, ta tu není, s námi je tu Mokřinka.

Dá nám sladký život snění, je to naše cukřenka.

Počítač a televize, stále na nás útočí.

My se chceme spolu bavit, každý se tu přiučí.

Utíkáme od vařiče, aspoň chvíli od trouby.

Když se lidé ve vsi mračí, tak je život na houby.

Jen vy a já, jen vy a já. Jen vy a já, jen vy a já.

Pavel Vávra