Dagdrömmeri

När jag går hem till mig nedför gatan i stan

ser jag plötsligt ett hav och ett skepp

som seglar på en ocean.

Molnen skingras och jag är i båten och ror.

Men i mitt drömmeri märker

jag snart att jag sitter på kontor.

Inte en enda minut av min dag

jag slipper mitt problem.

Sitter och drömmer mig bort varje stund

uti mitt dag-drömmeri.

Genom fönstret jag ser vackra damer som ler

och jag drömmer mig bort från allt papper

för att bli en kavaljer.

Och jag svingar i dans mina putsade skor.

Men i mitt drömmeri märker

jag snart att jag sitter på kontor.

När ska jag sluta drömma

och bara ständigt glömma?

När ska jag riktigt vakna

utan att ständigt sakna

allt mitt jobb på ett kontor.

För mitt dagdrömmeri kan jag ej låta bli.

Det är alltid så svårt att få hålla ordning

på all min kemi.

Min kontorspersonal bär en börda så stor.

För mitt dagdrömmeri kan jag inte låta bli

ens på kontor,

kan jag inte låta bli ens på kontor.

Jag drömmer mig bort.

Jag dröm

mer mig bort.

Text: Karl-Gunnar Svensson, 1989

Musik: Karl-Gunnar Svensson, 1989