volt egyszre egy kislány,

aki obldogan játszott.

Kabátodat ráadtad hogyh a fázott.

a homokozóbna megette a homokot,

soha nmeérték az élettől pofonok.

ahogy múltak az évek, elmúlt a varázs.

lelkében már nme maradt több parázs.

 ordítottál vele,

mérgesen, dühösen.

és elárulom neked,

hogy ezt te mind, tévesen!

miért törted el az angyalka a szárnyát?

miért szóltad le 1000 legvadabb álmát!?

Miért kellett minden nap széttörni lelkét!?

És a legszomorúbb ebben, hogy ez mind velem történt!