## **La solitud**

Entre la selva s’amaga,

entre planes abunda,

un ésser una mica estrany,

que en llàgrimes inunda.

Quan estic amb ell,

nostàlgia i tristesa aporta,

farta de mi està,

que ja ni em suporta.

És una amiga fidel

que, encara que vulgui,

no m’abandona.

Ai, estimada solitud!

Sempre t’estimaré,

i sola mai et deixaré!