**תעתוע**

מילים: זיו רובינשטיין

על מה יכולנו לדבר

את לעולם כבר לא תדעי

לא מצליח לסדר

את כל המחשבות שבי

אני שונא כל זכרון

שמזכיר לי שאני

לא הצלחתי מעולם

לחיות את החיים שלי

ואילו רק אפשר היה

לשכוח את הכל

תמונות בחול

שמתפזרות ברוח

והשדים שבראשי

יוצאים כבר במחול

ודימיוני נכנע לתעתוע

בין השקר לאמת

ישנו מדבר של הבלים

ואיך אצליח להרוות

מה שצמא לכאבים

בין הווה לבין עבר

אני חולה מכל מה שאמרת

ובליבי המבוגר

גוסס הילד שהכרת..

ואילו רק אפשר היה…