"Koraki po svetu"

(1. kitica)

Od gora do morja, iz vasi v megleni dan,

so šli ljudje s kovčki sanj – v tišini in brez besed.

Dom za sabo pustili, korak v neznano svet,

v srcih le upanje in eno – da pride boljši svet.

(refren)

Svet je cesta brez konca,

vsak korak nosi spomin,

selitve src in telesa,

v iskanju novega dni.

Kamor veter jih pelje,

tja življenje jih kliče –

selitve ljudi, zgodba brez miru.

(2. kitica)

Nekateri bežijo pred sencami vojn,

drugi iščejo kruh, ki diši kot dom.

Otroci v naročjih, z očmi brez besed,

gledajo svet, ki jih še ne pozna – a jih bo.

(refren)

Svet je cesta brez konca,

vsak korak nosi spomin,

selitve src in telesa,

v iskanju novega dni.

Kamor veter jih pelje,

tja življenje jih kliče –

selitve ljudi, zgodba brez miru.

(3. kitica)

Zemlja ni vsa razdeljena, če vprašamo srce,

a meje pišejo zemljevidi, ne pa človeške želje.

V vsakem prtljagu – zgodbe, jezik, glas,

nevidna dediščina, ki jo nosimo v nas.

(refren)

Svet je cesta brez konca,

vsak korak nosi spomin,

selitve src in telesa,

v iskanju novega dni.

Kamor veter jih pelje,

tja življenje jih kliče –

selitve ljudi, zgodba brez miru.

(zaključek – tiho)

Morda smo vsi le potniki,

v svojih časih, svojih dneh.

Vsaka selitev nas opomni –

da dom ni kraj, ampak smeh.