Κατάπιε όλα τα δέντρα

Όλα τα κλαδιά

Όλο το χώμα΄

Όλους τους θάμνους ΄

Όλους τους λυκανθρώπους

Και τις αρκούδες.

Έφαγε με φόρα τα βουνά

Τα χόρτα και τα πουλιά

Δεν άφησε ούτε φτερό και πούπουλο

Αλλά και οι αλεπούδες δε σώθηκαν τελικά

Όλες τις σπηλιές τις πεδιάδες

Ακόμα και τις δρυάδες

«Ώρα τώρα να χωνέψω

Τα ελάφια και τα κακόμοιρα τα ζαρκάδια»

Είδε τότε να έρχονται από μακριά

Με όπλα πολεμικά έξι εφτά κυνηγοί»

Αχ! Σκέφτηκε . Τι γκατεμιά!

έρχονται να με σκοτώσουν

και να με εξοντώσουν.

Τι τις ήθελα τις τρέλες;

Τι τρομάρα , τι τρεμούλα

Αχ μανούλα μου, γλυκιά μανούλα!

Τι να κάνει τώρα; Τί;

Ούτε δασέος, ούτε βουνό για να κρυφτεί.

Αχ τι φρίκη :

Έφαγα το δάσος που με κρύβει

Ήταν μεγάλο κρίμα να φάω και το τελευταίο κλημα

Προτού με κάνουν γούνα

Πρέπει αυτή η ερημιά να ξαναπρασινίσει.

Άνοιξε το στόμα το ρακούν και βγήκαν από μέσα

Όλα τα δέντρα και τα κλαδιά

Όλο το χώμα και τα πουλιά

Όλοι οι λυκάνθρωποι και οι λύκοι.

Έτρεξε το ρακούν πάνω στο δέντρο να κρυφτεί και να σωθεί.

Από τότε του κόπηκε η λαιμαργία

Και άρχισε να τρώει τις πεταλούδες μία μία.