Greška u našim zvijezdama

(*Ova pjesma govori o Hazel i Augustus-ovom čežnjom za njom*)

Ono što ti držiš, nije s ovoga svijeta.

Od početka proljeća pa do kraja ljeta.

Što kroz jesen teška debla vučeš,

Pitaš se, pitaš, no i dalje ne znaš kud ćeš.

Život ti je kao slika bez boja,

Ali znaj da sam ja tvoj i ti si moja.

Ja ću ti iz ljubavi sve svoje dati,

A ti me samo prihvati.

Dopusti da ti donesem

Toplinu u tvoj dom,

Da ti ispunim pluća zrakom.

Molim te shvati, moje ljubavi grom

Jer ja te volim baš takvom.

Evo gle, već izlazak Sunca je došao

Da razbudi tvoje blistave oči.

Znam gdje, znam kamo, znam kuda nam je poći.

I bez obzira

Što na stazi života kraj će doći,

Slijedi me i bit ćemo zajedno

U ljubavnoj moći.