**כך זה מתחיל:**
מֵאֲחוֹרֵי הֶהָרִים, אֵי שָׁם רָחוֹק,

בְּעֵמֶק קָסוּם, קָטָן וְיָרֹק

חָיְתָה לַהֲקַת צִפּוֹרִים בְּשַׁלְוָה,

בְּאֹשֶׁר, בְּנַחַת וּבְאַהֲבָה.

לְכָל צִפּוֹר שָׁם כְּנָפַיִם רַכּוֹת

וְנוֹצוֹת סְגֻלּוֹת, אֲדֻמּוֹת וִירֻקּוֹת;

שְׁתֵּי נְקֻדּוֹת לְבָנוֹת עַל הַגַּב,

זָנָב מַלְכוּתִי וּמָקוֹר מִזָּהָב.

רַק צִפּוֹר אַחַת עִם מָקוֹר מְחֻּדָד

צִיּוֹנָה הוּא שְׁמָהּ הַיָּחִיד, הַמְּיֻחָד,

הִרְגִּישָׁה בָּעֵמֶק קְצָת אֲבוּדָה,

כִּי נוֹלְדָה עִם כָּנָף אַחַת בּוֹדֵדָה.