szárnyak nélkül repülök

alá szállok a kék égből

zöld mező vesz körül

és pillangók repdesnek mindenütt

Minden oly nyugodt, és meseszép

mintha álmodnék

de sajnos egyszer minden álom véget ér

Összedől e szép kis világ

Minden sötét is sivár

nem látni már a gyönyörű eget

a folyó vize is mérgező

Tűz borítja el a mezőt

Lángok nyaldosnak engemet

de nem félek,hisz minden új és

még szebb lesz

Én pedig főnix madárként éledek ujjá

és mindent előröl kezdhetek