**LES TRES BRUIXES DE LA MORT**

Fa molt de temps enrere, hi havia una noia, els seus ulls eren blaus y profunds com el mar, els seus cabells eren llargs i rossos com el sol, era la princesa Enaria, tots vivien feliços. Fins que un dia el seu pare s’estava emmalaltint i cada dia es trobava pitjor, la noia n’havia sentit parlar d’unes 3 bruixes que podien fer qualsevol cosa així que va anar a demanar ajuda a en Gunnar el seu millor amic:

-De les 3 bruixes n’he sentit parlar sí, però no et diré on es troben perquè voldran alguna cosa en canvi.

-Tant em fa si tu no m’ajudes aniré pel meu compte.

I tot seguit va anar al bosc fosc. Es feia de nit i el bosc fosc era encara més fosc que abans. Llavors van aparèixer 3 bruixes que li van preguntar:

-Ens buscaves? - Van preguntar a cor.

-Sí. - Va respondre i abans de que pogués explicar-li la situació una de les bruixes va fer un pas endavant:

-Sé que és el que vols noieta, però ho farem a canvi d’una coseta. Dintre de 10 anys quan siguis la reina ens donaràs la teva bellesa i si no vens tu per donar-nos-la te la traurem.

Enari va acceptar immediatament; i al dia següent el seu pare es trobava de meravella.

Van passar 10 anys i la princesa Enaria ara era la reina, i era més preciosa que abans. Però aquella nit van aparèixer les 3 bruixes i mentre tothom dormia elles es van emportar la seva bellesa. Al dia següent ningú la va reconèixer, pensaven que era una bruixa i per tant es va tenir que refugiar en el bosc, on per sorpresa es va trobar a en Gunnar. Erina li va explicar que havia passat:

-La única manera de tornar a ser bella com abans és la vida del teu pare.

Erina va negar amb el cap. En Gunnar mentre dormien tots va anar al castell i li va explicar tot. Al dia següent mentre en Gunnar talava arbres el rei li va dir que entregués aquella carta a Erina:

-Dóna-li aquesta carta a la meva filla per quan acabi de llegir-la jo ja seré mort.

En Gunnar va entendre el que anava a fer el rei i va tornar a la cabanya del bosc. La carta deia:

*La meva preciosa filla, tu has donat la teva bellesa per salvar-me a mi i ara jo donaré la meva vida per salvar-te a tu.*

La noia va plorar amargament, però quan es va mirar al mirall era bellíssima. Aquella vegada tornava al regne com la única reina. En Gunnar la recolzava en tot i tothom vivia feliç amb la memòria del bon rei Ricardo.

**DORA**