Jak Fénix vstanu z popela,

a chmury v duši zmizí,

opět chci být jen sobě svůj,

a ne sobě tak cizí…

Poslouchat Všehomír a následovat hlasy svého srdce,

nebát se vyjít ze stínu, ke štěstí vztáhnout ruce…

Vesmír se spojí a přání nezřídka se potom plní,

…vždyť On vše dokáže, noc, tmu, i moře, co se vlní…

…stačí jen uvěřit, snad mít se trochu rád,

přestat se litovat a začít se zas smát…