**TOTS COMPTEM, TOTS SOM IMPORTANTS (F1, prosa)**

Hi havia una vegada un noi que es deia Matt i una noia que es deia Estel. Els dos anaven a la mateixa classe i escola. Ells dos havien començat la Secundària a una altra escola, així que ambdós estaven nerviosos. No coneixien a ningú d’aquella escola i per ells, era un gran pas per fer amics. Quan va començar l’escola, ells dos van fer la rutina de sempre: llevar-se, rentar-se la cara, les dents, dutxar-se, canviar-se, berenar i anar al col·legi caminant. Ells dos vivien a prop de l’escola, però quan es veien, no es deien res. La mare d’en Matt li va prohibir parlar amb desconeguts pel Covid-19, però podia parlar amb els companys nous. L’Estel igual, però tenia un límit d’amics perquè el seu pare no volia que tingués molts amics. Ambdós anaven amb la roba de l’escola.

La noia, l’Estel, tenia una síndrome que es deia: Síndrome del Setè Grau. La síndrome del Setè Grau no és perillosa. La síndrome fa que la persona que la tingui, es cregui que té poders i és un/a superheroi/ïna. Per això el pare li posava un límit per amics. En Matt no tenia la síndrome però sí de petit.

En arribar a l’escola, van entrar i van anar els dos a la classe. Abans d’entrar, l’Estel va calmar-se perquè estava molt nerviosa. Va entrar i va veure a companys que ja van fer amics. I allà estava en Matt, que també va fer amics i estava molt content. Quan l’Estel ja va reconèixer la seva taula, va anar i es va asseure, però de sobte, va aparèixer una noia molt simpàtica i guapa que volia ser amiga de l’Estel. La noia li va preguntar a l’Estel si volia ser la seva amiga, i l’Estel va dir que sí. Li va preguntar el seu nom i la noia li va dir que el seu nom era Sofia. No era d’esperar que l’Estel li digués el seu nom. Després, va arribar la professora i va començar la classe. La professora va dir el seu nom. EL seu nom era Emma Lauren, semblava innocent. L’Emma tenia 34 anys i era la primera vegada que treballava de professora. L’Emma va dir que donaria totes les matèries d’aquella classe. Tots estaven impressionats perquè segurament era llesta.

Dues hores després tocava pati, així que tots van començar a menjar. En Matt volia conèixer més amics i es va apropar a l’Estel. En Matt li va preguntar si volia ser la seva amiga i l’Estel va dir:

- Ooooh! Un Déu caigut del cel, la seva esplendor m’està cegant!

- Noia, que atrevida ets, eh? Per cert, cóm et dius?

- Em dic Estel i tú? –va dir ella.

- Em dic Matt –va respondre.

Quatre hores després, va acabar el primer dia de col·legi. A tots els hi va anar bé, inclosa a l’Estel. Ella va fer cinc amics. Poc no? Però igualment estava contenta.

Abans de marxar, la professora li va dir a en Matt si podria acompanya a l’Estel a la seva casa. El seu pare estava de viatge així que va dir que sí. De camí a casa, en Matt va veure que l’Estel parlava estrany però a ell no l’importava. A l’arribar a casa, en Matt va veure que l’Estel vivia al cinquè pis, però en Matt viu en la quarta. Van anar a l’apartament de l’Estel però l’Estel no volia perquè li donava por. Com el seu pare s’havia anat de viatge de negocis, li donava por. En Matt va veure la seva por en la seva cara, en Matt li va preguntar si volia quedar-se a casa seva i l’Estel va dir que sí.

Ells dos van baixar a la quarta planta i van dirigir-se a l’apartament d’en Matt. Quan ells dos van entrar, en Matt va veure que la seva mare no estava. Es va dirigir al menjador i va veure una nota enganxada al frigorífic que posava: *Matt, me’n vaig a veure un mes els teus avis, per favor Matt, ves en compte. Un petó, la teva mare.*

- Doncs ens quedarem tots dos sols Estel – va dir en Matt.

A l’Estel no l’importava perquè si està amb companyia no té por.

Quan tots dos anaven a dormir, i en Matt li mostrava on es quedaria a dormir, en Matt va buscar per internet sobre aquesta cosa estranya que en Matt no sabia que era la síndrome. Després de dos minuts, en Matt va trobar informació sobre la síndrome. A en Matt no li va agradar la síndrome, i com no creia que tots som iguals, va decidir que faria fora l’Estel de la seva casa demà. Quan es van llevar, ja eren les 7.55h i la classe iniciava a les 8.00h. En Matt va començar a córrer i va arribar a temps, justament un minut abans. Quan tocava pati, la professora li va dir si podia anar al sostre a posar les teulades i en Matt va dir que sí. Quan estava posant les teulades al sostre, va relliscar i casi va caure, però l’Estel estava allà al pis de sota i va agafar a en Matt.

- Gràcies – va dir en Matt.

- De res, per això serveixen els amics, per ajudar – va dir l’Estel.

I en aquell moment en Matt va saber que tots som iguals, tots comptem.

***-BlueWolfa-***

***12 anys***