LA SALTA I LA SEQUERA

Quan ja feien uns anys que s’havien inventat els robots, va néixer una petita granota que es deia Salta. Li agradava saltar. Als seus amics, la granota Noèlia i el gripau Martí, els agrada molt saltar a corda. Tots tres viuen al llac de Vilamolla. Anys enrere aquell lloc havia sigut un llac ple de vida, però amb la sequera no en quedava ni una gota, d’aigua.

Al cap d’un temps, quan la Salta tenia nou anys, els seus pares li van explicar que els seus avantpassats, havien viscut allí mateix, però en un llac ple d’ aigua.

-Però per què no hi ha aigua ara? Va preguntar.

-No n’hi ha perquè estem en època de sequera. Va respondre la mare.

-I què vol dir això? Preguntà la Salta.

-Vol dir que no plou i els llacs com en el que vivim s’ assequen.

-Però no podem deixar-ho així! Hem de fer alguna cosa!

-Tens raó, Salta! Hem de convocar una reunió de granotes! Afegí el pare. L’endemà, la Salta inventava un artefacte per fer que plogués. Ho va intentar cinquanta vegades i, a la cinquanta-una vegada ho va aconseguir. La Salta es va posar molt contenta però encara no sabia si funcionaria. Quan els seus pares van arribar de treballar, li van dir que no havien pogut fer la reunió perquè les granotes havien anat a veure un partit d’hoquei.

Quan ja havia passat un mes, la Salta va decidir provar l’artefacte. La nit del vint-i-nou d’ agost la Salta la Noèlia i en Martí van provar la MÀQUINA de la PLUJA. La Salta va prémer el botó i la màquina va disparar un raig de llum.

-No havia de funcionar així! Va exclamar la Salta, espantada. Però tot d’ una va començar a ploure.

La Salta es va posar molt contenta i els seus amics i familiars també, però, no tant. I ara, cada nit, la Salta prem el botó i plou.

 Mia