Có phải bầu trời mà ta đã từng đi qua đến bây giờ nhìn lại nó đã hết trong xanh

Hai ta chẳng còn nhau em chỉ là một mảnh ký ức vụn vỡ, phần còn lại trong anh

Tên ta khắc họa ghì chặt khung tranh, anh cảm thấy điều đó thật không đành

Em và anh, ta luôn tranh giành, đến khi nhận ra điều đó vốn dĩ không dành

Dành cho ta đâu, khi sự thật phía trước đầy đớn đau

Ta sẽ có thể bước tiếp để kỷ niệm lại cho quá khứ và dành tình cảm cho người đến sau?

I don’t know but … Cạn hết chén này để vơi đi chút tình sầu