EPITAFI

Jo sóc poeta, bé, de fet era un poeta perquè ja sóc mort. Vaig morir als cent anys!!! Tot un segle de vida que ja és molt. M'agradaria reviure uns moments per explicar-vos la meva història.

Primer de tot permeteu-me que em presenti, tot i que el meu nom de ben segur que no us dirà res, em dic Josep Costa. De ben ben petit m'agradava escriure històries i poemes. Un que em va agradar molt mira us el recito:

Si jo tingués ales podria volar,

fins a l'univers aniria

i molts planetes visitaria,

 i allà dormiria.

Vaig visitar Mart,

i hi havia mar!

També Saturn,

un planeta nocturn.

Anar a Júpiter és molt divertit,

amb el seu art tan bonic.

I el llunyà Neptú,

un planeta per tu.

De tant viatjar

entre els estels tan bonics

he fet molts d'amics.

M'agradava descobrir paraules noves, i el seu significat, el busco al diccionari.

Van anar passant els anys i em divertia fent històries i poemes. Un poema que no vaig publicar mai és un de molt divertit:

Les vaques són poetes

i, a més, tenen tetes,

i són molt boniques,

 però no saben escriure lletres.

A la meva tomba hi ha un epitafi on hi diu: “Si vols viure el que somies has de començar a somiar”.

 Stilton