שיר של ננסי:

את עם הנעליים האדומות הקטנות שלך

מאין את?

את הולכת במדבר של הלב שלי יום אחד

ואני לא מבין למה פתאום

החורף שלי הופך אביב

ובים המלח דגים שוחים

את הולכת לאורך החוף של העייפות שלי

את הולכת לאורך הנוף של הפחדים שלי

העקבות הקטנות שלך בחול

ליד הגלים

הכעס החזק שלי נופל כמו גשם

ושובר על צליל הצחוק שלך

ילדה עם הנעליים האדומות הקטנות

לאן את הולכת?

ברגל אני עוקב אותך

למצוא את פרחי האביב