Bidrag til den kreative skrivekonkurransen "Den grøne revolusjonen". Sara Berggreen Lidal, Skeisvang 1STB.

Ei tapt utvikling

Eg er ein del av ei tapt utvikling,

eg nektar å tru at

eg kan endra begynninga på slutta.

"Vi kan gjere ein forskjell for miljøet",

er ei løgn.

"Pengar vil gjere meg lykkeleg».

Eg hate verda

eg skal ikkje ljuge til meg sjølv ved å seie at

verda e vakker.

Det er for seint.

Ikkje noko du seie vil få meg til å tru at

moder fortener kjærleik.

Tida mi på denne planeten,

er viktigare enn

den neste generasjonen sitt økosystem.

La meg seie deg noko.

Eg e ein synder

ikkje overtydt meg at

eg gjer ein forskjell.

Dette vil ikkje vere sanninga i generasjonen min fordi

vi vel å leve etter enklaste løysing.

Djevelen seier,

30 år fram i tid vil vi feire dødsdagen til framtida.

Eg godtar ikkje at

å leve i ei rein verd er ei moglegheit

i ein fjern framtidsvisjon.

Miljøproblem kjem til å bli norma

vi kan ikkje lenger seie at

mine likemenn og eg bryr oss om den blå planet.

Min generasjon er late og sløve,

det er for dumt å tru at

det er håp for miljøet.

*Alt dette vil ein dag bli sanninga med mindre vi vel å snu.*

*Les nå diktet frå botn til topp!*