Žila byla jednou jedna princezna, mající dlouhé vlasy, jež1 se třpytilyve slunečním svitu. Princezna, žijíc2 ve městě Dlouhovláska, nebyla výjimečná. Tytéž3 vlasy měli všichni žijící v téže4 zemi. Jednoho dne přijev chrabrý rytíř na bílém koni, přivezl téže5 princezně dárek v podobě růže. Téhož6 koně jako rytíř měla i princezna, ale měl odlišné jméno. Rytíř, okouzliv7 princeznu svým úsměvem, získal si její srdce. Princezna, týmž8 úsměvem získavši9 si rytířovu pozornost, utkvěla mu v paměti. Potkavše se u lesa za městem, zamilovali se do sebe. Princezna přivedla svého milého na zámek, představivši10 ho panu králi téže11 země. Tutéž12 lásku sdílejíce13, i jejich koně cválali bok po boku. O měsíc později nastával onen osudný den a tatáž14 princezna, vdávajíc15 se za téhož16 rytíře, byla šťastná. Trávíce17 spolu každý den, i jejich koně, prohlubujíce18 tutéž19 lásku, přivedli na svět hříbata. První hříbě, majíc strakatou srst, bylo poslušné, avšak totéž20 hříbě už se podruhé nepovedlo. Druhé hříbě, jež21 bylo méně poslušné než první, majíc22 pruhovanou srst, podobajíc23 se zebře, nezískavši si přízeň ostatních, uteklo za devatero hor a devatero řek. Dítě, narodivši24 se do roka a do dne šťastnému páru, nemělo tytéž25 vlasy jako ostatní obývající totéž město. Rytíř, podezíraje26 princeznu, se rozzlobil. Princezna, plačíc a sundávajíc27 si svou paruku, přiznala svoji pravou barvu, jíž28 se lišila od ostatních. Rytíř, odpustiv29 její prohřešek, políbil svoji ženu i totéž30 dítě, jež31 se sladce usmívalo. Zazvoniv32 zvonec, naznačil téže33 pohádky tentýž34 konec.

Štorková, Reitschlagerová, Vinařová, Skalická