JOHN GREEN:

GREŠKA U NAŠIM ZVIJEZDAMA

Ime mi je Hazel,

i kada se bolest dogodi,

u srce te pogodi,

svijet ti se okrene,

naviru ti sve uspomene,

i ne možeš od njih pobjeći.

U Kraljevskoj tuzi sam uživala,

puno sam vremena imala,

u školu nisam odlazila,

na televiziji bih je pratila.

Roditelji su se brinuli,

svako malo bi u sobu navratili,

na grupu za podršku bih odlazila,

sve ljude sam mimoilazila.

Ali kad je ljubav došla,

odmah me tuga prošla,

i njegove plave oči,

morala sam s njim poći,

i ime mu je bilo Augustus.

U Amsterdam s njim sam otišla,

kući sam jedva došla,

jer to je bilo vrijeme,

kada su nestale sve dileme.

Morala sam se kući vratiti,

i nastaviti dalje plakati,

jer znao je da će se rak vratiti

i vrijeme za to neće platiti.

Nakon njegovog sprovoda,

više neće biti dobrih provoda,

život će mi se vratiti na staro

i ima na to pravo.

Životnu želju si mi ispunio,

do Petera Van Houtena doveo,

za sve što si napravio,

Augustuse puno ti hvala,

a ja sam ponovno postala mala.