Zrádný čas mi protéká mezi prsty,

neodpouští chyby a mate mě každým rozcestím.

Naděje skomírá v očích mé busty.

Další touhu po krátké chvíli ztratím.

Raději vymyslím lež, nějakou výmluvu.

Něco co omluví zmizelý jas.

Kdoví, co když už tu nebudu,

aby mi došlo, že marním svůj čas.

Hlas v mé mysli mě vábí k šílenství.

Chce, abych splnila svůj dětinský plán.

Cosi mě táhne, vůle či zoufalství.

Ať je to cokoliv tak se tak staň.

Jsem jenom rozhodnutý podvodník,

do hry plné klamů pouštím se zas.

Je ubohé jak lže mi ten lichotník.

Však mě stále nedochází, že marním tu čas.

Možná si uvědomím, jak daleko jsem zašla.

Nejspíš to bude trvat spoustu let.

Naději ztratila, pak ji zase našla.

Jen abych spatřila znovuzrozený svět.