*El paisatge de la meva vida*

En el paisatge de la meva vida,

veig una llebre molt eixerida

Que li hauria de donar,

per al seu fill no desar!

S'acosta el capvespre

el sol és rodó com una nespra,

veig un paisatge ple d'alegria

que m'omple de pau i harmonia.

L'horitzó és el meu destí,

en el qual em guio per un camí.

El cel de diversos colors

groc, taronja i el mar blau fosc.

Els núvols somriuen al sol i,

la lluna preparada per la nit

que substitueix el dia,

i el sol a punt de morir.

Tinc una sensació,

estic plena d'alegria i passió.

Els ocells canten sense por,

amb un cant de dolça agrador.

Sento que l'aire m'acaricia,

per això penso que el món està ple de justícia.

No hi ha guerra ni desigualtat

el que hi ha és llibertat!

