Seděla jsem v baru obsypaném hvězdami,

malou lžičkou jsem ochutnávala svět pode mnou.

Kousek dál, v postranní uličce byl jsi ukrytý.

Řasami jsem roztrousila pár snů,

aby v lehkém vánku,

dopluly za tebou.

Do postranní uličky,

kde se navždycky

schovaly.

Pak ztratila jsem z dohledu,

co hloubkou očí vidět dovedu.

Pokaždé, když se mě dotkneš,

tak já,

jak země, kdesi pod Etnou,

začnu se třást,

dokud se naše ústa nestřetnou.