Ta lại chờ đợi cho bao lâu, chỉ để tìm thấy được lối ra

Ta lại chờ đợi cho bao lâu để dứng giữa khoảng lặng giữa chúng ta

Thứ hành trình anh đi thì vẫn luôn là tự mình

Vì hành trình trong em thì vẫn luôn là dự định

Bởi lẽ ta chưa yêu được nhiều đến như vậy

Bởi lẽ ta chưa thương được nhiều đến như vậy

Đoạn đường ta đi cũng đã đến lúc nên rẻ nhánh

Để thứ đoạn tình này cho kẻ lụy mà để dành

Hoài niệm vẫn đón gió để bắt kịp được mây trôi

Câu chuyện thật đẹp như ký ức mới đây thôi

Yêu là chờ đợi như thanh xuân trong giấc mộng

Như ban mai vừa hé rồi chợt qua thôi