**314 - Liedje voor Mary-Ann**

Eenzaam loopt hij langs de wijde zee

Dromend van Mary-Ann

Eeuwig lijkt de tijd te duren

Eer hij weer bij haar kan

Breed zakt de nacht als een donkere wolk

Met schuimende wieken in zee

Maar hij blijft wachten

Zingend de naam van z'n Mary-Ann bij de zee

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Meeuwen glijden in de wind

En verdwijnen ver over zee

Dragen zij z'n Mary-Ann

Als een vluchtende droom met zich mee

Zij was zo mooi, zij had haren van goud

En van schilferend zonlicht een kleed

Zoekende loopt hij hier langs het strand

Naar een meisje dat Mary-Ann heet

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Eenzaam loopt hij langs de wijde zee

Zonder z'n Mary-Ann

Dromend dat zij wederkeren zou

Zoals z'n droom herkend

Haren van goud en een mond als koraal

Rode sterren die groeien in zee

Maar in de nacht als een donkere vogel

Roept hij zijn Mary-Ann bij de zee

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann

Mary Mary-Ann