GODINA ROĐENJA

Godina rođenja: dvije tisuće i treće.  
Još kao mali nisam imao sreće.  
Ponašali se prema meni kao da sam smeće,  
Ima li za dijete boli veće?  
  
  
U osnovnoj sam školi stalno,radio probleme.  
Spačke i svađe, nekad pravio i scene.  
Mami i tati lagao za ocjene.  
Večega bisera, nije bilo od mene.  
  
Obiteljske probleme još od malih nogu,  
Tripio i gled'o, molio se Bogu.  
Suze su mi gorke padale niz nogu  
Sjedio u kutu:A što drugo mogu?  
  
Došo' sedmi razred maltretiranje je stalo.  
Naš'o svoje mjesto i sav sam procvjetao.  
Cure sam ganjo', meni nije bilo rano,  
S jedne na drugu i bilo mi je prekrasno.  
  
Završetak osnovne donosi puno promjena  
Nova bol u glavi tada je stvorena .  
Rastali se roditelji ,obitelj mi je slomljena  
Uzor moram biti bratu, a klecaju mi koljena

Ima li boli veće!

U bisernicu rano ušao je pijesak,

baš me ova furka žulja.

Ima previše oko mene mulja!

Košarku treniro' ,punih devet godina.  
Kao sportaš stigo' čak i do novina.  
Jedna nezg

oda tada se dogodila.  
Mononukleoza do ovog me dovela.  
  
  
Stao sam trenirat', počeo sam repat  
Napiso' prvu pjesmu i nastavio vježbat'.  
Rep me naučio: Nikad se ne predat'!.  
Odlučih se za njega zauvijek zavezat.  
  
  
On mi je pomogao da se izvučem iz svega.  
Rep je za me kao duševna njega.  
Navuko' se na rime ,to mi stvarno treba.  
Pomalo gradim temelje jer me život vreba.

Ostali smo ovdje, brat ,ja i tata,  
Nema ženske ruke, pa se posla hvatam.  
Neke stvari sad malo bolje shvaćam.  
Osamnaesta mi stiže, rep je moja plaća!.

Ima li boli veće!

U bisernicu rano ušao je pijesak

Baš me ova furka žulja

Ima previše oko mene mulja.

Došao u srednju pravio se mangup.  
Svakog dana ondje imao sam nastup.  
Zato sam sad malo promijenio pristup.  
Sredio sam školu,nisam više glup!  
  
Izlazaka hvala Bogu mnogo je bilo.  
Možda i previše svugdje me je bilo,  
Doživio ono što nisam htjeo,  
Zato malo brže postao sam zreo.  
  
Možda je problem što odrastam nabrzaka  
Ili mi se čini jer sam brži od vršnjaka.  
Jedno poglavlje života sada završava.  
Punoljetnost počinje vrijeme ubrzava.

Više me ne žulja , repam pomalo

Samo rime slažem

Neznam što me spopalo?

Bio sam ko' školjka

Zaboravljena na dnu

Rep me trajno vodi ka snu!

Ništa me ne žulja

Repat znadem ja,

Školjka više nisam

Vrijedim ko' bisera dva!

MATEO KOBAŠEVIĆ