Presonera de la bellesa

Corria pels boscos.

Perseguida per la lluna

Amb ulls espurnejants

I cabellera daurada

La bellesa es movia.

En el seu rostre,

Cansat i apagat,

Ple de nostàlgiques llàgrimes.

Sentia un buit en l’ interior;

Temia no ser la més preciosa,

De no brillar com les estrelles,

Temia trobar-se sola enmig del camí.

Júlia RIBERA-2n ESO B