Felnézek az égre

hangomat a szél

messzire fújja el

de te nem hallod meg

Láthatatlan fonal

köti össze kezeinket

de még sem talállak téged

Nem tudom mit tehetnék

hogy láss engem,

ki annyi szeret, hogy azt már

elképzelni sem lehet

Csak remélem, hogy a hosszú

út végén ott vársz engem

és örökké veled élhetek