**EL BOSC MÀGIC**

Aquesta història que us contaré ara, és una història fantàstica…

En un poblet petit…ostres! Ara em dono compte que la persona que em va explicar aquesta història no em va dir el nom del poble, doncs... li diré poblet. Bé, aquell poblet tenia un bosc molt gran que tots els ciutadans deien que estava encantat, que hi havia personatges fantàstics!. Uns germans que es deien Erik y Lena sempre escoltaven històries sobre el bosc que contaven els seus pares. Els nens sempre els hi deien que hi volien anar, però els pares no els deixaven.

Un dia van anar al mercat a comprar però els nens es van quedar a casa jugant. Era aviat i feia bon temps i van decidir sortir a jugar amb la pilota durant tot el matí. Quan van arribar a casa els pares, els van cridar per anar a dinar. Els germans hi van anar.

Tota la família estava parlant tranquil·lament quan, de sobte, els nens van escoltar uns sorolls estranys i es van ficar nerviosos perquè no sabien si era una mosca o algun altre insecte. Van acabar de dinar ràpidament i van dir plegats: “gràcies pel dinar”. Després van sortir i es van dirigir cap a on escoltaven els sorolls.

De sobte es van adonar que els sorolls estranys venien del bosc gran i encantat. L’Erik volia entrar però la Lena tenia por de que els seus pares els castiguessin, l’Erik va dir: “vinga serà divertit, sortirem del bosc i quan els pares ens cridin tornarem a casa”. I la Lena va dir: “bé però no et separis que sinó tindré por”. Els dos germans van entrar al bosc, Lena estava tremolant de por, van seguir caminant pel bosc. Quan, de sobte, van escoltar de nou els sorolls estranys. Tot seguit van sentir als seus pares cridant-los amb una veu forta...(pares): “veniu! El berenar està llest!”. Els germans van donar una volta i van tornar a casa amb els seus pares. Van berenar i van anar a jugar una mica a les seves habitacions. Compartien habitació perquè la seva casa era petita. Van estar jugant fins que va arribar la nit. Van sortir per anar a sopar. Quan van acabar de sopar van anar a rentar-se les dents, després la Lena es va anar a dutxar i quan va acabar l´Erik també es va dutxar... “Plip plap” feien les seves xancletes quan caminaven . Ja amb el pijama tots preparats es van ficar al llit amb els seus ninots suaus, van parlar una estona sobre els sorolls estranys que havien escoltat abans al bosc, de sobte van entrar els seus pares a donar-los el petó de bona nit després van sortir de l'habitació. L’Erik i la Lena es van dormir ràpid.

A l’altre dia van anar al mercat amb els seus pares i els dos germans volien tornar al bosc per descobrir que hi havia i que eren aquells sorolls estranys que escolten. Van arribar a la seva caseta i els seus pares es van ficar a cuinar el dinar; mentrestant els nens es van ficar a jugar i van sortir al jardí quan de sobte van escoltar els sorolls estranys. “Escolta Lena!” va dir l’Erik, la seva germana també ho va escoltar i van decidir anar al bosc.

Quan estaven al bosc de sobte van veure unes criatures molt petites amb una veu molt estranya, però van estar més atents quan van entendre el que deien: “Hola som les fades del bosc i us volem donar les gràcies perquè la meva germana petita sense voler va entrar per la finestra a la vostra casa i quan vosaltres vau sortir per la porta la meva germana va sortir! Ah i em dic Virginia!” Els germans sorpresos ho van entendre tot. Els sorolls estranys eren les fades. Tot seguit, les fades van dir: “deixeu-vos veure no tingueu por son nens i son bones persones”. De sobte una màgia va fer aparèixer uns éssers fantàstics amb orelles allargades, clar eren elfs. Els nens sorpresos els van dir: “Hola! Nosaltres som germans; som l’Erik i la Lena”. “Hola” van dir els elfs: “Nosaltres ens encarreguem que la gent no tiri brossa al terra!”

I una fada amb el cabell ondulat i el cos de color marró va dir: “I les fades ens encarreguem de fer créixer les plantes i arbres però tenim un problema molt gros!” Els nens volien saber el problema per ajudar als elfs i les fades, i els hi van explicar... “Els humans cada vegada fan més brossa i talen els arbres! Ara ens estem quedant sense on viure. Fins i tot vam escoltar que volien fer tendes per apostar diners però sense permís! I per això talen arbres de forma il·legal!!!”

Els germans volien ajudar-los amb el problema, però no sabien com. Després de una estona parlant amb els elfs i les fades van escoltar els seus pares cridar- los: “El berenar esta llest!” Els germans es van acomiadar de les fades i els elfs i els van dir que tornarien.

Van anar a casa seva i van passar tota la tarda a la seva habitació fins que va arribar la nit. Van fer la mateixa rutina de nit que el dia anterior però quan van acabar es van preparar per demà, ja que els tocava escola.

Al dia següent al tornar de la escola van fer els deures que els havien manat. Quan els van acabar van agafar totes les idees que tenien i les van escriure en un paper. La primera idea la va tindre la Lena que va dir: “Es molt fàcil! L’únic que tenim que fer és dir això als pares i que ells truquin a la policia, veus que fàcil!” I l’Erik va dir: “sí, sí perquè després en castiguin no! No m’agrada aquesta idea, No!!!”

I la segona idea va ser la de l’Erik que va dir: “Podríem fer cartells posant *no embrutis el bosc*! I si tenen alguns dubtes posem el número de telèfon de la mare!”. I la Lena va dir: “Si home així sí que ens castigaran, no de cap manera!!!”

Els dos germans van començar a dir que la seva idea era la millor, després d’una estona es van adonar que barallant-se no aconseguirien res, així que ho van deixar estar i van anar a berenar. Al dia següent van anar al bosc quan de sobte un elf i una fada van sortir d’un arbust: “Hola! Erik i Lena hem trobat una solució pel problema! Les fades han fet una poció que farà que creixin plantes sense plantar-les!!! Però no sabem què fer perquè aquells senyors deixin de talar arbres! Hem pensat que podríeu trucar a la policia”. Lena va dir: “no és gens fàcil perquè els nostres pares no saben que hem entrat al bosc! I per cert ens podríen reganyar!!!”

Fada: “Quin mal!! I per què no ho dieu als vostres pares?”

Nens: “No! Però si ens ajudeu... potser podríem!”

Quan van tornar a casa els nens van dir als seus pares… “que passaria si anéssim al bosc?” I els pares van dir: “Bé nens, us heu fet grans i teniu que saber això, al bosc hi ha fades i elfs, que han fet que el bosc cada vegada sigui més fosc i tenebrós!!!” Els nens van contestar: “pares... ja hem entrat al bosc i ens hem trobat les fades i els elfs”. Els pares no els hi creien, perquè ells sol deien que eren històries i res més. Però quan van veure això es van quedar impressionats!

Nens: “Sortiu són els nostres pares, no us faran res!”

I van sortir de darrere dels nens unes coses petites amb unes veus molt agudes, que van dir: “Hola pares de la Lena i l’Erik! Som les fades i necessitem la vostra ajuda! Hi ha uns homes que estan talant arbres de forma il·legal! Ens ajudeu? Si us plau”. El pare va dir: “si sou vosaltres que feu tot això!!” Nens: “Pares, no us heu adonat que no és veritat! si són fades les protectores de la natura!” I la mare va dir: “És veritat doncs...tenim que trucar a la policia”. La mare va trucar a la policia.

Quan va arribar la policia van trobar als homes talant i embrutant el bosc. I els van posar 2 anys de presó per embrutar i talar arbres sense permís!

Els nens es van posar contents es van felicitar, però les fades i els elf estaven desanimats: “Estem feliços perquè el bosc s’ha salvat, però ja molta gent sap de la nostra existència i per això no podem viure més aquí. Per això hem trobat un bosc més petit però a les afores del poble i hem decidit que ens anem a viure allí. Però quan vulgueu podeu anar a visitar-nos”.

Els nens es van acomiadar de les fades i els elfs. I els van dir: “Adéu fades i elfs, no us preocupeu, que tots els estius anirem a veure-us i no contarem això a ningú”. I tota la família va dir adéu amb la mà mentre les fades s’allunyaven.

**ADRA**