Když bloudí v hlubokém háji
před tebou les se rozestoupí
Její krásu už stromy znají
jakmile do něj jednou vstoupí

Postava útlá s ňadry plnými
tvář tak nevinná zdá se
rudé líce se rty smyslnými
se utápí v přirozené kráse

Cítím z tebe svůdné aroma
jako květ jenž včelku láká
mě nech si raději na doma
Pojď honem, už se smráká

Eliško jsi jak plná žáru
jenž krb mých citů zapálí
ale hned v příštím járu
ledy mé něhy na čas roztály

Jsem magnet jenž přitahuje síla
tvého srdce jakoby bylo z kovu
Eliško jsi tak hodná a milá
s tebou začnu klidně od znovu