John Green

Greška u našim zvijezdama

Kad bih čula „Hazel Grace“, znala bih,

da je njegov taj glas tih.

Augustusa Watersa na grupi za podršku sam srela,

Prisutnost njegova malo me smela.

Od tog dana, velike plave oči,

Sanjala bih svake noći.

Jedno drugom puno puta poglede smo uputili,

Makar za tuđom pažnjom nikada nismo žudili.

Povezala nas je Kraljevska tuga,

Među njegovim usnama bila je pljuga.

„Staviš ubojitu stvar među zube, a ne daš joj snagu da te ubije.“

Njegova metafora bila je nešto što mu uvijek uspije.

Peter Van Houten svojim dijelom, postavljao nam je pitanja razna

No on nije htio da odgovore itko sazna.

Ipak savjest ga je pekla,

„Dođite u Amsterdam“ Lidewij je rekla.

Zajedno, u Amsterdamu zvijezde smo kušali,

Jedno drugo uvijek slušali.

Zadnji dan u Amsterdamu za nas dvoje,

Gus mi je priznao muke svoje.

Svijet nije tvornica koja ispunjava želje,

Riječi njegove, ovog puta su me pekle.

Pismo je ostavio,

Prije nego ga je rak porazio.

Sa mnom više nije,

Nadam se da ga na nebu još uvijek moja ljubav grije.

Sviđali su ti se tvoji izbori,

Meni se sviđaju moji izbori.

Sviđaju mi se Gus, sviđaju.

Luciana Svečnjak 8.d