Marika Kędzia

kl.Vb

Mit o Lukrecji

 W starożytnej krainie o nazwie Zynos mieszkała dziewczyna o imieniu Lukrecja. Dziewczyna była córką boga Zeusa i śmiertelniczki Ismeny.

 Lukrecja od najmłodszych lat sprawiała dużo problemów. Choć jej wygląd był niewinny, to jednak dziewczyna była okrutna. Sprawiała ludziom dużo przykrości i często robiła na przekór bogom.

Pewnego razu Lukrecja postanowiła wykraść nektar, który był napojem bogów. Podstępnie weszła na Olimp i nie zważając na ich gniew, zabrała wszystkie zapasy tego cudownego napoju. Zeus bardzo się rozgniewał i zesłał córkę do krainy posłuszeństwa, gdzie mądre sowy miały nauczyć dziewczynę dobrego zachowania. W krainie tej panowała sroga dyscyplina i tylko nieliczni mogli
z niej wyjść.

Pierwszej nocy Lukrecja nie mogła zasnąć. Usiadła nad brzegiem wodospadu i rozmyślała nad ucieczką z tego okropnego miejsca. Nie wiedziała jednak, że takie postępowanie niesie za sobą poważne konsekwencje. Nad ranem, kiedy wstało słońce, dziewczyna udała się
w kierunku złotych drzwi, myśląc, że jest to droga prowadząca do wyjścia. Nagle jakaś niewidoczna siła zepchnęła ją do wodospadu, a potem dalej, do czarnej głębiny.

 Tam czekała na Lukrecję bogini rozpaczy
i smutku,Estera.Za nieposłuszeństwo i sprzeciw bogom, skazała dziewczynę na wieczną rozpacz. Lukrecja na wieki miała być nieszczęśliwa, a z jej ocz miały płynąć gorzkie łzy.