**LES AVENTURES DE KIRITO**

Fa molt de temps un noi vivia en un poble molt gran, molt bonic i on les persones eren molt amables.

Quan va néixer, la seva família li va posar de nom Kirito. Per la seva família era un nom per persones valentes i amables. Quan Kirito va complir 18 anys li van donar la seva primera espasa, estava feta de titani, un metall molt fort. Kirito va entrenar molt per anar a caçar amb els homes del poblat i perquè la seva família es sentís orgullosa d’ell. Al costat del seu poblat hi havia el bosc de Mitorite que estava habitat per monstres ferotges. Tots els nois al complir la majoria d’edat rebien una espasa per aprendre a lluitar contra ells.

No gaire lluny d’allí vivia la princesa Rimuru. Tenia 16 anys i vivia a en un castell que estava a l’altra banda del bosc. El bosc que els separava es deia Bosc Mitorite. Rimuru tenia el cabell molt llarg i era molt bonica, també tenia habilitats de maga, era molt bona amb la màgia.

Un dia Kirito estava a la búsqueda del seu primer monstre dins del Bosc Mitorite i es va trobar a la princesa Rimuru. Quan la va mirar va veure que el seus ulls eren de color negre intens, donaven por i la seva mirada era buida. Rimuru sense raó va anar a atacar a Kirito d’una manera molt ràpida li va fer una ferida molt greu però per sort va sobreviure. Tot va ser molt ràpid i ella va fugir ràpidament d’aquell lloc. Kirito va quedar inconscient.

Quan va despertar es va trobar en lloc desconegut del que li havien parlat els savis del poblat però on ningú havia estat. Rimuru el va teletransportar mentre estava inconscient. Era un lloc on hi havia els pitjors monstres de la història controlats pel Rei Dimoni. Li deien el Bosc Draconià!

Rimuru havia estat posseïda pel Rei Dimoni, el que ella no sabia és que Kirito era un noi especial i que a l’anar al Bosc Draconià obtindria uns poders especials. Aquests poders eren tenir una força i rapidesa fora de lo comú. Quan Kirito es va donar compte es va il·lusionar tant que va començar a caçar monstres cosa que va molestar molt al Rei Dimoni.

Alguns tenien ales d’ós, altres eren de lava, fins i tot hi havia uns super enganxosos que eren molt difícils de caçar. Eren de moltes formes, colors i aspectes diferents. Podien semblar bonics però eren letals.

Va entrenar durant varis dies i el Rei Dimoni cada cop estava més enfadat. Durant un descans es va trobar a Rimuru i es va atansar a ella perquè estava plorant.

-Què et passa?

-Vull tornar a cassa meva. No recordo com he arribat aquí. Tinc la sensació de que he fet alguna cosa dolenta.

Kirito que tenia un gran cor, no li va explicar el que ella li havia fet. Van parlar i van trobar la solució: Calia vèncer en una batalla al Rei Dimoni per poder sortir d’allí.

Quan Kirito va troba al Rei Dimoni, aquest es va riure perquè pensava que era un simple mortal.

Aleshores va dir:

-HAHAHA! Que fa un mortal per aquí? Segur que penses que en guanyaràs, no? HAHAHA! Aquesta si que és bona!

Al moment Kirito va començar a acumular força i una gran llum el va il·luminar.

Així va començar la lluita que va fer tremolar tot el Bosc Draconià. Tots els monstres, dracs, dimonis i esperits que allí vivien van saber al moment que alguna cosa no anava bé.

Tot va ser molt ràpid, el Rei Dimoni no s’ho esperava i va caure a terra a l’ona de força que va enviar Kirito.

Kirito es va donar compte de que el Rei Dimoni tenia l’esfera al centre del seu pit i va pensar que si la trencava es destruiran tots els mostres del Bosc Draconià i que la princesa Rimuru que estava posseïda quedaria lliure. Va decidir tornar a agafar força i sense que el Rei Dimoni pogués reaccionar va enviar una altra ona de força.

L’esfera es va trencar però el Rei Dimoni no va morir. Això sí, va perdre tots els seus poders i el Bosc Draconià es va convertir en un bosc fantàstic ple d’animals bonics i divertits.

Kirito va tornar al seu poble i tothom el van felicitar com l’heroi mes gran de la història d’aquell lloc.

La princesa Rimuru va tornar al seu castell, ella estava molt esgotada però se sentia lliure, no recordava bé tot el que havia passat però al castell també li van fer una gran festa.

Tot el poble van decidir canviar el nom del bosc perquè ara era un lloc meravellós i màgic, ple d’éssers fantàstics i divertits. Van decidir posar-li el nom de Bosc Kirimuru en record a l’aventura que allí van passar Kirito i Rimuru.

El Rei Dimoni havia perdut tots els seus poders i va decidir marxar i començar una nova vida en un altre lloc com una persona normal.

Així va ser com tot era més tranquil i va acabar tot bé. Kirito i Rimuru van créixer i tota la seva vida van ser grans amics.

**ARIES**