**ELS PAISOS DEL MÓN**

Hi havia una vegada tots els països del món; tot era normal. A Europa, França li va dir al Regne Unit:

- Regne Unit, fem una aliança!

Espanya estava tramant que volia ser l’únic país de la Península Ibèrica; en canvi, Portugal volia les Illes Canàries. I se estaven barallant. Itàlia els va dir si s’unien i formaven un país. Van estar d’acord i ho van fer. Es deia República de la Península Ibèrica.

A Amèrica els països estaven tranquil·lets. Bolívia li va dir a Xile:

-Xile, vull el meu mar. T’ho he dit moltes vegades!

Xile li va dir:

-No vull!

I estava a punt de sorgir una guerra. Argentina els va dir que no es barallessin, però era molt tard. Bolívia ho va aconseguir: va recuperar el seu mar.

Els països de Centreamèrica es van unir i van fer la República de Centre Amèrica.

La Xina va fer la cura pel coronavirus. Argentina, Xile, Paraguai i Uruguai va fer un país enorme que es deia el Cono Sur.

Àfrica estava en una crisi i Xina li va ajudar. Alemanya va annexar Dinamarca. Mentrestant, a Austràlia estava naixent un país. La Federació estava annexant Austràlia i Austràlia li va preguntar:

-Qui ets?

I li va dir:

-Sóc la Federació i vull dominar el món, començant per tu.

I Austràlia li va dir:

-No ho permetré!

I va començar la guerra entre la Federació i Austràlia. La Federació la anava guanyant i va a arribar a la seva capital i li va guanyar. I Nova Guinea, les Illes Carolines i Nova Zelanda li van dir:

-Què has fet? Era el nostre amic!

I li va respondre:

-És que no puc envair o què?

I li van dir:

– No !

I li van declarar la guerra i s’ estaven barallant i l ‘Índia va saber de la batalla i animava a Nova Zelanda.

Xina estava fent negocis amb Rússia. Mentrestant la guerra no terminava i va guanyar la Federació i després l’Índia va dir:

-Per què has fet això? –

I va dir:

-Perquè vull dominar el món!

I l’Índia va avisar a tot el món i tot el món li va declarar la guerra a la Federació, i la Federació es va posar en marxa i va enviar tropes a la Xina, l’Índia, Tailàndia, i Rússia. La Federació anava guanyant territori a la Xina i Tailàndia, i després va annexar-se Tailàndia i l’Índia i el sud de la Xina. I la Xina li va dir al Japó que l’ajudés i també als EE.UU.

La Federació anava conquistant Àsia i va arribar a Mongòlia. A Llatinoamèrica hi havia molta por a la Federació i la Federació va arribar a Europa i al nord d’Àfrica i estava en guerra amb el Marroc, Algèria, Tunísia, Moçambic i Egipte. Al final va guanyar la Federació i només quedava América i l’Antàrtida i la Federació va arribar a Veneçuela i Veneçuela li va dir:

-Per què a mi i no a un altre?

I li va contestar:

–Perquè sí!

I es va a annexar Llatinoamèrica i nomes quedava l’Antàrtida i va arribar-hi la Federació, però nomes va conquerir un tros i els països que van sobreviure estaven fent un pla i es van posar en marxa i la Federació va perdre i va dir:

-Com és que guanyeu?

I li van dir – si ens haguessis destruït a la Antàrtida hauries guanyat !

I la Federació va dir:

–NOO!

I després van guanyar i el món va pactar la pau mundial i tots van ser feliços. FI

***Ángel Alvarado***

***(Núvol)***

**UNA NOVA VIDA**

Hola, sóc en Matt. Avui us contaré la meva vida. Abans jo era una persona poc sociable i no m’agradava molt parlar ni explicar coses sobre mi. Jo no tenia amics i em feien “bullying” pels meus ulls, perquè tinc un ull de color marró clar i l’altre de color verd. Era un dia com sempre, els meus companys de classe em molestaven i el professor va venir, però no va venir sol, venia amb un nen nou i ell era tot lo contrari de mi; ell s’asseia davant meu. Ja era temps de pati i vaig agafar la meva guitarra. No havia dit això però m’agrada molt la música i quan era petit m’agradava cantar i tocar la guitarra. Sempre treia bones notes i mai no havia perdut l’esperança de poder estar en algun grup, ser conegut i poder demostrar que valc la pena. El nen nou. que es diu Anderson, havia vingut a menjar amb mi però jo no portava res per menjar així que ell em havia donat la meitat del seu menjar amb un somriure. Ell tenia pa amb formatge i m’havia dit: “Saps? Sé que es estar sol... per això vinc aquí a acompanyar-te, pots tenir confiança en mi.” Jo, en aquell moment no entenia perquè m’havia dit això i em penedeixo de no haver-li dit res. Mentre estàvem menjant, l’Anderson em va dir que anava al bany un moment. Ell tardava molt així que vaig anar a buscar-oi. Els “bullyings” de classe estaven al passadís molestant-lo; jo ja estava cansat. Els havia empès i em vaig emportar l’Anderson.

Quan vam tornar al pati en Anderson em va dir: “perdó, no sabia què fer...” i jo vaig dir que no passava res. Ell s’havia emocionat i em va preguntar si era imaginació seva, se m’havia escapat un somriure i vam començar a parlar. Quan vam arribar al nostre banc vaig veure la meva guitarra destrossada... Anderson, preocupat, em va dir que no passava res, ell sabia quant m’agrada la música i l’important que era per a mi. Una setmana després, l’Anderson va venir amb una guitarra nova i tres persones més. Tots s’havien presentat. La primera persona que es va presentar es deia Katie, té 15 anys i al igual de tots li agrada molt la música, ella és compositora i toca la bateria, ara venia en Kevin, amb 18 anys. Tots dos són molt divertits. Ell toca el piano i la guitarra, i l’última, Sofia, que és una nena callada però molt llesta amb molt bones idees, ella és compositora i cantant. Anderson em va dir que canviaríem les nostres vides i demostraríem que quan tens un propòsit a la vida ha de perseguir-lo. Tots saltaven amb alegria.

Tres setmanes després ens havíem conegut millor i la Katie va venir i ens havia dit que havia encontrat un lloc on podríem practicar. Després d’uns mesos practicant vam treure la nostra cançó. Ens havia invitat una empresa que estava en Nova York.

Per fi havíem arribat a Nova York! És una ciutat molt gran i bonica. En Kevin portava la ubicació de la empresa però m’havia donat el mapa a mi ja que ell havia dit que ja no volia mirar mes el mapa. La veritat, no sé llegir mapes i ens havíem perdut: tots s’havien enfadat amb mi i vam a començar a córrer fins que vaig xocar amb un home. Quan els meus amics van arribar on jo estava es van riure fins que ens vam adonar que aquell home va dir: “ Oh, vosaltres sou els de la cançó aquella que es va fer famosa?” Nosaltres vam dir que sí i ell va portar a l’empresa. Uns mesos després havíem de fer el nostre concert. Ens havia quedat molt bé. Havíem fet més cançons i àlbums, havíem viatjat a moltes ciutats i... teníem fans! Crec que ja es l’hora d’anar-me’n. Bona sort a tots!

En fi, si tens un somni, persegueix-lo! No has de perdre l’esperança, no et rendeixis. Fi

***Miley Cadelina***

**(Poni Salvatge)**

**LES AMIGUES I ELS VIATGES**

Hi havia una vegada una nena molt avorrida. Sempre es posava a veure les fotos de les seves amigues i es posava a riure.

Van trucar a casa seva i va dir “bon dia”. Van preguntar per ella i va dir “sí, sóc jo”. Com que havien picat a la seva porta es va posar molt contenta perquè la seva amiga havia anat a casa seva. A la seva habitació tenia una llitera i va quedar-se a dormir. La seva amre li va preguntar com es deia. “Estrella”, li va dir.

La seva mare la va deixar anar a la Xina, tot i que tenia por. Van arribar a la Xina i van trobar una amiga que es deia Lluna. Van cridar-la:

-Lluna! Lluna! Lluna!

I no els feia cas. Van anar corrents i no era la Lluna, era la seva germana i li van preguntar on era la Lluna. Els va dir que a casa de la mare. Van anar amb la Galeta, que era com es deia. Estava plovent.

Van arribar a casa i van menjar sopa. Galeta va dir que estava molt bona i l’Estrella va riure. Lluna va parlar en xinès a la seva mare. Va cridar a la germana i es va posar a plorar.

Van anar a l’habitació i l’Estrella va preguntar:

-Què t’ha dit la teva mare?

-M’ha dit que els meus pares no volen ser avis!

La seva germana estava embarassada i em va dir que no m’enamorés, que era dolent i jo li vaig preguntar el perquè.

Al dia següent, l’Estrella i las Galeta van dir d’anar a fer un viatge... i els pares van dir que sí.. Es va posar molt contenta, va anar a agafar l’avió. A l’avió donaven menjar i a la lluna li agradava el menjar d’avió i no podia aguantar-se de menjar molt.

Van arribar al Perú, on van trobar la Nieves i van anar a casa seva a dormir. Van passejar pel Perú i després van tornar als seus països. La Lluna, a la Xina; l’Estrella, a Espanya i Galeta i Nieves es van quedar al Perú.

***Celeste Castillo***

**(Galeta)**

**EL VIATGER DE L’ESPAI**

Hi havia una vegada un viatger que investigava els planetes de l’univers, Era de el planeta Plutó i un dia se’n va anar al planeta Terra, i el planeta tenia moltes coses rares, com les persones i els cotxes, els carrers i moltes coses més i hi havia una menjars boníssims com els espaguetis. Allí s’acostumava a dormir al aire lliure, però a la Terra hi havia cases per dormir. Les cases eren molt grans.

Després va anar al planeta Arc Iris. En aquell planeta tot era del color de l’arc iris. Després d’això v anar a un altre planeta vermell on hi havia persones dolentes i, quan va arribar, el van posar a la presó i no tenia ningú per ajudar-lo. Havia passat un dia i hi seguia. De menjar li donaven carn podrida, però va tenir una idea, perquè li donaven una cullera, i amb la cullera podia fer un túnel, però seria per la nit i pel túnel podria escapar i... es va adonar que podia tardar dies o setmanes per fer-lo.

Un dia, el van deixar sortir i se’n va anar molt ràpid del planeta vermell i va anar a casa seva.

Uns dies després, va tornar a fer un altre viatge. Va anar al planeta Blau, on tot era blau, i el planeta no era tan gran, però l’altra meitat era de color groc. I les persones blaves deien que les persones grogues eren molt dolentes... i una mica bones.

Després va anar a un altre planeta, però tenia poc combustible i sols podia fer un viatge més. I en arribar al planeta Roca va buscar combustible per aquell planeta, però no hi havia combustible i aleshores no podia tornar a casa seva, Plutó.

I el viatger va tenir una idea. Podia trucar el seu pare perquè així el pogués recollir, o podia venir amb gasolina. Però quan va trucar al seu pare havia anat a un altre planeta que no era on era ell, però podia venir al dia següent, i el viatger no sabia on dormir, perquè no hi havia cap lloc per dormir. Havia de dormir al carrer,

Al dia següent, el seu pare va arribar amb la gasolina i li va posar a la seva nau i després va anar a casa seva, Plutó.

***Xavi Dan Churata***

**(Raptor)**

**EL REI I EL SEU POBLE**

En un regne hi havia un castell no gaire llunyà, hi vivia un príncep esquerp i solitari. La població del seu regne l’odiava, ja que l’únic que l’importava era l’or i el seu benestar. Tenia al seu poble sumit en la misèria i la més terrible pobresa ja que cada dos per tres apujaven els impostos que eres recaptats pels germans Fernández.

Van anar a trucar al savi del regne perquè se’ls emportés lluny i que no tornés fins que no aprengués a ser un príncep just. Cansat el rei de tot el mal que havia causat, En el moment de realitzar les recaptacions del regne pels germans Fernández, temuts matons, sicaris als quals no els tremolaven les mans ni el cor. Van realitzar un llarg camí on es van trobar amb diverses travesses i a cadascuna d’elles aprenia el que era la justícia, com reparticions del terreny entre dues famílies enemistades.

En una de les rutes es van trobar un petit llogaret on van ser rebuts per un humil home qui els va oferir tot el que tenia. També van tenir la atenció d’un home ric qui manava als seus servents per si necessitaven alguna cosa. El príncep es va fixar en un captaire que l’únic que feia era demanar diners a tothom que passava. El príncep va dividir tot l’or que portava en tres munts; el mitjà va ser per a l’home ric, ja que encara que tenia tot els havia atès bé; el més gran va ser per al pobre perquè encara que no tenia res, els va donar el poc que tenia; i l’altre, més petit, el va donar al captaire perquè no havia fet res per a ells però va comprendre que també ho necessitava.

Ja que el príncep havia comprès que cal ser just sempre mirant les necessitats dels altres però a l’hora també mirar els mèrits de cada persona. Va retornar al regne amb tot el que havia après i es va convertir

en el príncep més just de tot al seu regnat, sent estimat pel seu poble.

***Victoria Sophie Clavero***

**(Estrella 1)**

**AMONG US**

Hi havia una vegada la nau que es diu *Skeld* i hi havia un personatge treballant les missions de la nau.

El personatge es diu DjAdrianCD i té 29 anys i va néixer el 2 d’abril del 2006 (sí, som al futur). Va vestit de vermell i te un pantaló amb ampolla d’oxigen per poder viure l’ espai.

El seu color preferit es el vermell i és molt feliç i simpàtic un dia va veure l’ impostor, l’X9999. I dins de la nau l’ impostor va atacar altres membres de la nau .

El DjAdrianCD estava trucant a emergències i tots votaven perquè l’impostor marxés de la nau .

Al final van estar feliços per la marxa de l’impostor.

***Adrián Clavijo***

**(Barça)**

**LA NORA I LA SEVA PASSIÓ**

Hi havia una vegada una nena que es deia Nora, amb els seus amics Pablo i Ariadna. Tots tres tenen la mateixa edat, 12 anys. Van al mateix col·legi i, hi ha una cosa molt forta que comparteixen: l’equitació, aquella connexió amb els cavalls. Cadascú té el seu cavall i el seu material, ja que s’ho poden permetre. El cavall del Pablo es diu Iron; el de la Martina es diu Lucky i, l’euga de la Nora es diu Atenea. La Nora i la Martina fan doma clàssica i en Pablo fa salt.

Un dia, es van posar d’acord per anar els tres junts a l’hípica. Ja hi eren. Van pentinar els cavalls ràpid i els van treure de la quadra per més comoditat. El veterinari va examinar els cavalls i l’egua. Va trobar lesions lleus a l’Iron i al Lucky, però a l’Atenea li van trobar que tenia còlic. El veterinari li va donar les pastilles que havia de prendre i li va dir totes les coses que, ara mateix, no podia fer.

La Nora es va posar molt trista, ja que l’Atenea, per a ella, ho era tot. Va dir als seus amics que marxessin sense ella, perquè el veterinari li havia de dir algunes coses més de les cures i tot això.

Va arribar a casa preocupada i estressada, ja que li van començar a posar molt exàmens i havia d’estudiar molt, i tenia por que li passés alguna cosa a l’Atenea.

Aquella nit, la nora no va dormir tranquil·la. Al dia següent, quan va arribar al col·legi, el Pablo i la Martina li van preguntar com estava.

La setmana següent, el veterinari va a posar-li la vacuna del còlic.

Va passar un mes i el veterinari va tornar un altre cop per mirar com anava l’Atenea,. La Nora intentava anar-hi cada dia una estona, encara que a vegades se li complicava, i es va posar molt contenta quan el veterinari li va dir que, si seguia així, amb aquells tractaments, es podria curar en uns cinc mesos.

La Nora va seguir així de bé el que li va dir el veterinari. Li va començar a donar més corda a la setmana. Quan li ho va dir als seus amics, es van posar contents per la notícia i, cada dia, li preguntaven com estava ella i per la recuperació de l’Atenea.

Van passar set mesos i va arribar el dia que el veterinari li va dir que l’Atenea s’havia recuperat del còlic. La Nora es va posar súpercontenta i els seus amics, també.

Ba començar a muntar-la després de mesos i, a poc a poc, s’anava semblant al ‘egua de doma clàssica d’abans, i tot va tornar a la normalitat, amb la Nora i els seus amics aconseguint el seu somni.

***Abigail Figueroa***

**(Niké)**

**LES PATATES FREGIDES**

Hi havia una vegada una patata fregida, i no sols era una. Hi havia milions de patates fregides, i totes tenien nom, però n’hi havia una, la més petita, que es deia Santiago, i tots es burlaven de Santiago, perquè era la més petita.

Però totes les patates fregides s’havien d’amagar dels humans, perquè algunes podien ser aixafades. També pot ser que els humans es mengen les patates fregides.

Les patates fregides no tenen família, però Santiago sí que tenia un amic que es deia Àlex. Eren els millors amics, Àlex i Santiago.

Un dia, estaven passejant, a la nit, i diu Santiago:

-Tinc por!

Van veure un gos que menja patates fregides. Els va veure i van anar corrents a la seva petita cova. Es van adormir. Es va fer de dia. Van anar a una cova de patates fregides, on hi havia moltes patates, i la patata rei, que es deia Ramon, i que tenia una corona amb branques i fulles. Els dos van dir:

-Podem unir-nos al vostre grup?

Tots van començar a riure. I va dir en Ramon:

-Sí!

Ells van poder unir-se al grup. Els guardians van fer una armadura de branques i fulles per als dos. Aleshores comencen l’entrenament. A l’Àlex i al Santiago els costa controlar les branques, que fan d’espases i les fulles, que fan de llances.

Es va fer de nit i els dos van anar a dormir, molt cansats. I una patata fregida va donar l’alarma perquè les atacava un gos gran. Aleshores, ells dos es van posar l’armadura de branques i fulles i van atacar-lo. El gos s’anava menjant les patates fregides. L’Àlex va intentar atacar-lo amb l’espasa de branques i aconsegueix pegar-li. Se’n va corrents perquè el persegueix. Santiago llença la llança al gos, li dona a l’ull i el gos se’n va.

Tots han vist que el gos s’ha menjat patates fregides i els guardians decideixen que Santiago sigui el rei perquè ha vençut al gos, i li fan una corona de branques i fulles. I tots estaven feliços.

***Ian García***

**(Alexander)**

**EL FORÇUT MENTIDER**

Hi havia una vegada un nen forçut molt fort i tots els contrincants es rendien davant seu. Un dia, el forçut va veure un cartell que deia:

“Avui es va a celebrar el millor campionat d’arts marcials!”

El forçut estava molt confiat en ell mateix i va anar al campionat. Totes les persones estaven molt emocionades:

-Qui serà el millor campió?

Va començar el forçut i un altre contrincant. El contrincant estava tan aterrit es va rendir. Després va guanyar el forçut i li estava posant alguna cosa i el forçut va anar al bany. Després d’una estoneta, el forçut era un altre nen mentider disfressat de forçut. El nen podia estar disfressat només una hora perquè sense la disfressa perdria oxigen. El forçut, com no va participar va pensar de dir-li la seva mare que anessin divertir-se en un parc d’atraccions, però la seva mare no es va deixar enganyar tan fàcilment, perquè la seva roba, que li havia posat, no hi era, així que el va castigar un mes sense videojocs per no dir la veritat.

***Noah Leyva***

**(Adrian)**

**L’ENAR I EL CRISTALL MAGIC**

Un dia, l’Enar estava mirant un llibre de minerals del món quan va veure que fa molts anys hi havia un mineral màgic. Molts exploradors van intentar agafar-lo, però no ho van aconseguir perquè van morir en l’intent. L’Enar es va interessar i es va posar la camiseta de explorador i va començar a caminar a pel bosc... Després de dies al fi va arribar a la cova misteriosa; va entrar però a dins estava tot fosc i l’Enar encendre un encenedor i va entrar. Després d’una bona estona caminant a la cova, al final va veure una llum molt forta que li assenyalava un camí. L’Enar va començar a actuar estranyament perquè no entenia què li deia. Era ara quan va entendre que la llum li deia que la seguís fins al cristall màgic. I l’Enar la va seguir.

Després d’un bon temps seguint la llum l’Enar va dir:

-Hum, hum, hum...Estic cansat de córrer.

De sobte, la llum es va convertir en una dona: la dona vestia de blanc i també tenia una corona amb punts blaus. I li va dir: “

\_Hola Enar!

I l’Enar es va espantar i va dir:

-I tu qui ets? Com saps el meu nom?

I la dona va dir:

-Jo sóc la teva mare, Enar! I he vingut a guiar-te fins al cristall màgic!

-Tu ets la meva mare? La meva mare es va morir quan vaig néixer i mai l’he vista! Com se que tu ets de veritat la meva mare?

- Fill meu quan tu vas néixer jo hem vaig posar malalta perquè els doctors em van posar sang que no era meva i em vaig morir per això.

- Però un ésser mort no pot viure una altra vegada. No et crec!

- No m’has de creure.

-Com que no t’he de creure? Tanca els ulls i tocat el cor.

-Sí? Ja està.

- Ja ho sento! Mare, mare, mare!

-Si fill meu? Adéu!

I, de sobte L’Enar es desperta i crida:

-Mare!

I el pare diu:

-Fill meu! Què et passa?

-Pare, estava somniant?

-No, es que tenies febre i t’havies desmaiat. I a tot això, perquè cridaves “mare”?

- No és per res; somiava que la mare estava viva. La veritat és que l’estranyo molt

-Fill meu jo també la estranyo molt. Però recorda que ella sempre estarà amb nosaltres.

-Ja sé qui era el cristall màgic. Era la mare!

-Què? Fill, què dius?

- Res, res, un somni. (FI)

***Ya Jia Lin***

**(Màgic)**

**EL PLANETA PERDUT**

Hi havia una vegada un planeta que es deia Arciris, i que a totes les persones els agradava. I cada nit les persones anaven a veure aquest planeta, però un dia el planeta Arciris, va desaparèixer, i les persones ho van veure, i es van posar tristos, i els investigadors estaven buscant el planeta perdut, i els investigadors van veure que el planeta Arciris, la seva meitat, es va convertir en color marró, i van veure que el planeta era de color rosa i lila, però com que ara es de color marró, i els investigadors van dir que estrany que era el planeta Arciris, que un dia va desaparèixer, i de cop es va convertir la seva meitat en marró.

I els investigadors van contar a les persones tot el que van veure, però les personés es preguntaven per què el planeta Arciris havia desaparegut, i els científics van dir:

-És perquè està molt a prop del Sol!

I el planeta Arciris va girar, i per això va desaparèixer, i van veure que una meitat del planeta es va convertir en color marró. I les persones es van espantar molt, però els científics van dir que també que una part del planeta Arciris es va congelar.

Però una persona va dir que si el planeta Arciris va desaparèixes, que potser l’any vinent podria aparèixer una altra. Però els investigadors deien que estaven investigant per veure si podia aparèixer l’any que ve, i els investigadors van anar a treballar per investigar sobre el planeta Arciris, però van passar cinc dies, i les persones preguntaven si el planeta Arciris, pot aparèixer el pròxim any

I els investigadors van dir a les persones: ``tranquils´´. I ho van dir els investigadors amb una cara trista.

-El planeta Arciris no pot aparèixer el pròxim any, però pot apareix el any “No ho sé´”.

I les persones van viure tristes perquè el planeta Arciris va desaparèixer i era el nostre planeta preferit.

Els investigadors van pensar una idea: una festa, i totes les persones estaven invitades, però a la festa també hi havia el planeta Arciris. Eren els investigadors que van dibuixar el planeta i totes les persones es van posar felices. I les persones van dir gràcies als investigadors per fer-nos feliços.

Els investigadors van dir: “de-res “.

I les investigadors van dir:

-Investigarem el planeta Arciris!

-Per encontrar-lo!

FI

***Jany Liu***

**(Elis)**

**LA ROCA EN EL CAMÍ**

En un regne llunyà, hi ha haver una vegada un rei que va col·locar una gran roca enmig de camí principal d’entrada al regne, obstaculitzant el pas. Després, es va amagar per veure si algú la retirava. Els comerciants

més adinerats del regne i alguns cortesans que van passar, simplement van donar la volta a la roca. Molts d’ells es van quedar una estona davant de la roca queixant-se ,i van culpar el rei de no mantenir els camins clars, però cap va fer res per retirar l’obstacle.

Llavors va arribar un pagès que portava una càrrega de verdures. La va deixar a terra i va estudiar la roca en el camí, observant-la. Va intentar moure la roca, empènyer i fent palanca amb una branca de fusta que va trobar. Finalment, va aconseguir apartar la roca. Mentre recollia la seva càrrega, va trobar una bossa ,just en el lloc on havia estat la roca. La bossa contenia una bona quantitat de monedes d’or i una nota del rei que deia que aquesta era la recompensa per a qui aclarís el camí .El pagès va aprendre el que els altres mai no van aprendre: Cada obstacle superat és una oportunitat per millorar la pròpia condició.

Aquesta història ens fa reflexionar sobre la importància de fer front als obstacles que la vida ens posa davant i ser constant en els hàbits. Esquivar els problemes, buscar ”culpables” o, simplement, queixar-nos no solucionaria res, i la “roca” seguirà estant-hi. Enfrontar els obstacles, actuar, esforçar-se és el que ens farà créixer com a persones. Moure les “roques”, segurament implicarà esforç, patiment, capacitat d’anàlisi, constància...i tot això ens farà més forts i savis. Superar els obstacles ens fa millorar la nostra condició ,créixer i evolucionar. La queixa, i l’evitar els problemes sense afrontar-los, ens estanca. Teniu alguna roca en el vostre camí per moure?

***Iker Londoño***

**(Anonymus)**

**VIATGE A L’ESPAI**

Hi havia una vegada una nena que es deia Belle. Belle era una nena de dotze anys i tenia el cabell blanc. La nena era una mica estranya. Un dia normal, la nena va despertar per un soroll que venia per fora .La nena va baixar per veure què passava, va sortir pel balcó i va veure una nau espacial. La nena va pujar a la nau i la nau es va moure i la nena va caure i es va dormir mentre la nau estava volant.

La nena quan va despertar, va dir:

-On sóc? Vull tornar a casa!

-Oh! Hola, nena. ¿Com et dius?

-Qui esta parlant? On és?

-No importa això, vull que em diguis el teu nom.

-Em dic Belle.

-...?

La porta de la nau es va obrir i la nena va sortir, però...

Es va trobar uns aliens molt estrany i els aliens li va dir:

-Vine amb nosaltres!

Cinc minuts després, la nena estava en una habitació. La nena no sabia que la seva mare, que també hi era, ho havia vist tot per les càmeres.

Un temps després , la mare va baixar de la nau. La mare es va posar a buscar a Belle, i la mare no la descobria, però la mare seguia buscant fins a trobar-la i se’n van anar ràpidament.

Mentre corria, Belle li va dir:

-Com sabies que estava aquí?

La mare va dir:

-A mi també em va passar el mateix!

Lles dones es van anar ràpidament, i es van canviar de casa de perquè no els tornés a passar el mateix.

***Josti Marcillo***

**(Justin Bieber)**

**LA CASA CAMINANT**

Hi havia una vegada una família de Califòrnia que s’estava mudant a una altra ciutat. Bé, seguim, s’estaven mudant a Miami, on havien comprat una casa de 3.000 metres quadrats amb pati, piscina i tot per només mil euros... Però la casa estava feta un desastre

L’havien de netejar a fons i llençar els trastos innecessaris que hi havia. Netejaven i netejaven fins que, després d’un mes, la casa va quedar ben neta, però que ben neta.

Però no sabien que, quan anaven a dormir a casa de la seva tieta, amb Julià, el fill major i l’Emma, la filla menor, la casa s’anava caminant i tornava corrents.

Amb raó, quan la família tornava, la casa estava una mica més desordenada que el dia anterior i la família es preguntava que com era que, quan anaven i tornaven, estava més i més desordenada.

Així que van fer el següent: van posar una càmera per veure què passava amb la casa... i van veure que la casa es va anar caminant!

Van anar en cotxe i van arribar en cinc minuts i la casa hi era i semblava que no s’havia mogut, però van veure el vídeo una i altra vegada, però la casa no s’havia desenganxat dels fonaments com per anar-se’n caminant o corrents. Seguien sense entendre res.

Van fer el següent: es van quedar a la casa amb el Julià. Segons ells, no s’adormirien, però es van quedar més adormits que jo a la casa.

La casa se’n va anar corrents fins arribar al Pirineu; després, va anar a la muralla xinesa i, després, al desert. Després la casa va tornar.

La família va veure el vídeo de la càmera i no s’ho van creure. S’havien anat amb la casa, ben adormidets, com si fossin nadons.

Se Seguien preguntant cada dia com la casa se n’anava i la casa se seguia anant, fins ara.

En Julià, que és el major, segueix estudiant la casa.

***Gabriel Pérez***

**(Pocoyó)**

**UN MISTERIÓS ANIVERSARI**

Hi havia una vegada una nena anomenada Mery. A la Mery li agradava molt jugar a bàsquet. Un dia la Mery estava plena d’emoció perquè l’endemà era el seu aniversari. Plena d’energia, la Mery va anar a jugar a bàsquet al pati de casa seva, va escoltar el soroll d’un helicòpter que passava volant baix, es va estranyar perquè mai a la seva vida havia vist passar un helicòpter per casa seva. Uns instants després, es va adonar que alguna cosa havia caigut de l’helicòpter... Era un sobre! La Mery va córrer cap a on havia caigut el sobre. Va arribar on era el sobre, i es va adonar que darrere tenia escrit: ‘’Per a una nena anomenada Mery Polo, que té 13 anys i li agrada jugar a bàsquet’’.

La Mery es va quedar molt sorpresa.Com es que aquella persona sabés tant d’ella? Va obrir el sobre, on deia: “Ves al carrer Santa Marta i gira l’esquerra cap el Carrer de l’Amor i agafa el bus 73A, compta set parades i passa pel parc ‘’Les Plantes’’, després gira a la dreta de la cantonada del carrer III, on trobaràs el lloc de la cita. Atentament...” Ningú! La Mery dubtava molt, però estava morta de curiositat “-Què he de fer?-es preguntava la Mery.-No puc ni faltar al col·le o anar-me’n sense permís dels meus pares!” A la Mery li hauria agradat faltar al col·le i anar a la cita misteriosa amb els seus pares, però no podia fer res; els seus pares sempre estaven treballant i l’únic dia lliure que tenia a la setmana del col·le era el dia del seu aniversari.Podia demanar anar a la cita misteriosa amb els seus pares com regal d’aniversari! Va córrer cap a casa on la seva mare estava treballant amb l’ordinador, i li va preguntar: “Mareta meva, puc anar amb tu i el pare a un lloc que vull conèixer? Pel meu aniversari?” La mare l’hi va contestar vagament: “Sí! Dos i tretze quinze, és clar!” La Mery estava a punt de saltar d’alegria quan la mare es va adonar del que havia dit, i es va sobresaltar. “hA, no, no, ni parlar-ne! Tinc una cita amb la vicepresidenta!” “Què? -va dir la nena- Al meu aniversari? La mare va tractar de consolar-la: “Ho sento carinyo, però no puc fallar-li a ningú!” La Mery més enfadada i trista que mai va córrer cap a la seva habitació i va tancar molt fort la porta. En aquell moment, va arribar el pare que estava treballant i va cridar: “On és la meva filla?”

La mare va contestar: “A la seva habitació, esta enfadada amb mi, no la molestis.” “Parlaré amb ella!” -va afirmar el pare. “Toc, toc, toc.” -va tocar el pare. “Passa” -es va escoltar-. “Nyiiic. Què passa?” va preguntar el pare a la Mery. “És que la mama estarà fora en el meu aniversari...i tu també!” -va plorar la nena. Bé, però...et deixarem diners, menjar, i podràs veure la tele tot el dia, eh?”

Quan el pare va tancar la porta, la Mery va pensar...aniria a la cita misteriosa, sola!

El pare li deixaria diners i el menjar, i podia anar sense permís dels pares perquè no estarien! Va preparar la motxilla amb una mica d’aigua, menjar i el sobre. L’endemà es va despertar trista però emocionada, es va canviar de roba i va sortir de la seva habitació. Els pares no estaven, i a la taula estava el seu esmorzar amb un cartell que deia: “Feliç aniversari!” Va esmorzar i va sortir amb por. Estava sempre llegint el sobre (encara que no era del tot clar). Va passar el carrer Santa Marta, el carrer de l’Amor, va agafar el bus 73A, va contar set parades, va baixar de bus, i va travessar el parc ‘’Les Plantes’’, va girar a la dreta de la cantonada del carrer III i...va veure que baix de tot en el sobre deia: “Ai, compta set passos!”

La Mery amb el cor a la gola va comptar set passos i va anar a parar davant d’una casa...Amb por, va tocar el timbre, i la porta es va obrir, però no hi havia ningú! Va entrar amb una suor freda...tot era fosc no hi havia ningú...Però, de sobte els llums es van encendre i es van escoltar crits: “Sorpresa!!” La Mery va observar millor a les persones que eren a la sala, de sobte els va reconèixer...Eren els seus familiars! Estava la mare, el pare, l’avi, l’àvia, els cosins i els seus oncles! “Però, mare, tu no eres a la cita?... I tu, pare no hi eres al treball? I jo no anava a tenir festa d’aniversari?” -va preguntar la Mery. “Era una sorpresa! La teva mare i jo ens vam adonar que en tots els teus aniversaris anteriors mai no has tingut festa.” -va dir el pare-. “Per això, amb el nou helicòpter de l’oncle Josep te’hem donat aquesta carta. Però mai més sortiràs sola de casa!- va dir la mare.

Des d’aquell dia la Mery va tenir festa d’aniversari i va ser molt feliç.

***Amy Portal***

**(Nieve)**

**El MAG I LES DUES BRUIXES**

Una vegada un mag i una bruixa estaven passejant i va aparèixer una altra bruixa. Aquesta estava fen un encanteri malvat. El mag i la bruixa van intentar impedir-lo, però era massa tard per fer alguna cosa i, us preguntareu... ¿quin era l’encanteri? Es tractava de un virus que dintre d’uns mesos seria pandèmia. Desprès d’això el món no era el mateix; no es podia fer res de res.

El mag i la bruixa estaven afligits perquè no podien passejar pel carrer sense la mascareta. Després d’un any, tot va millorar moltíssim. Sempre donaven ànims per a tots amb la seva escombra voladora. No estaven molt feliços, perquè la bruixa que va fer l’encanteri s’havia emportat tota la felicitat de tot el món. El mag i la bruixa es van posar en marxa per encontrar a la bruixa malvada, van agafar la seva escombra i van començar a volar. Passaven els mesos i, quan van perdre l’esperança. van encontrar-la. Ella s’alimentava de la por. Era una muntanya russa de emocions. No obstant això, la bruixa tenia una debilitat: era que si una persona donava ànims a tot el món i no perdien l’esperança, ella hauria de trencar l’encanteri.

Quan la bruixa va entendre el que estava fent, va suavitzar l’encanteri. El mag va parlaamb la bruixa malvada i la bruixa, mentrestant, estava intentant rompre el encanteri, però el va suavitzar mes. Quan el mag i la bruixa van tornar a casa estaven sorpresos. No estaven com abans. Els nens tornaven a la escola es podia anar a jugar al parc i els adults podien anar a treballar i els professors tornaven. Tot tornava a ser normal, excepte el fet de portar la mascareta, és clar, però era molt millor. El món tornava a ser feliç com sempre. Els ocells tornaven a cantar feliços. Tot era perfecte, i la natura tornava a créixer. No hi havia tanta contaminació com abans però, us preguntareu... ¿què va passar amb la bruixa? La bruixa va entendre que estava fent una cosa malament i es va comprometre a cuidar el planeta.

***Noa-Elisabeth Suñé***

**(Bruixeta)**

**LA LAIA I EL SEU GERMÀ PETIT**

Hi havia una vegada una nena que es deia Laia. Era una nena molt bona persona. Era una nena de 12 anys i sempre jugava amb els nens de 12 anys, i també amb el seu germà petit, que té 5 anys.

Sempre ajudava la gent, mai no deixava que la gent estigués sola.

Un dia, un nen va pegar el seu germà petit, perquè sempre li feien “bullying”. Sempre plorava. Li pegaven i li donaven empentes. També l’insultaven. Però la seva germana, la Laia, sempre el defensava, però mai li pegava a la gent. Volia fer feliç seu germà petit.

Sempre jugaven a amagar i s’emocionen quan la mare fa les postres. Els agraden molt. També posar-se la roba del la mare i del pare.

Un dia, el seu germà es va posar malat i amb tos. Estava molt malalt i la Laia es preocupava molt. Sempre li donava sopa calenta perquè es recuperés. Després de molt de temps, el germà es va posar bo i el seu germà estava feliç. Tots estaven feliços.

***Andrea Villacis***

**(La Laia i el germà)**

**LA HISTÒRIA DE “MANCHA”**

Hi havia una vegada un preciós cavall anomenat “Mancha”, tot blanc amb unes taques precioses, negres, que li havia servit per donar-li aquest nom. Marisa, la propietària del cavall, l’adorava: era tota la seva vida. Es passaven les tardes units, recorrent els voltants, menjant fruita de l’hort dels veïns que amablement els deixaven agafar-la i matant el temps entre abraçades i galops.

Un dia, quan el cavall i la Marisa estaven jugant el cavall es va fer mal a la pota i el van portar a l’estable. La Marisa es va posar molt trista: estava plorant. Li va dir al seu pare si el podia curar l’hi va dir a la Marisa que no però el veterinari va dir que sí, així que el van portar al veterinari el va poder curar i la nena el van posar molt contenta. La Marisa sense el cavall “Mancha” la seva vida no hauria tingut sentit, El cavall va poder fer galops i trotar, la Marisa va trobar un cartell d’un concurs d’una cursa de cavalls, La Marisa va decidir apuntar-lo al concurs perquè la Marisa confiava molt en el seu cavall. Van guanyar la cursa es van posar molt contents els dos, La Marisa i el cavall. La moralitat d’aquest conte:

“Quan caiguis torna a aixecar-te.”

***Lucí Yupari***

**(Lobo)**

**LA MARINA I LI’ILLA FANTASIA**

Hi havia una vegada una nena que es deia Marina i tenia 8 anys. Un dia que va anar a l’escola, la Marina va veure un llibre estrany i lluminós i, quan va anar a tocar-lo, la senyora de la biblioteca li va dir:

-Perdona, aquesta es la secció prohibida. No pots anar-hi.

La Marina, furiosa, va tornar a casa i va dir:

-Aquell llibre l’he de llegir sigui com sigui.

A les 8 de la nit va agafar una llanterna i va anar a per aquell llibre. Va arribar a la biblioteca i va veure un guàrdia. Va agafar una pedra del terra i la va llençar a un altre lloc. Quan el guàrdia va veure la pedra va anar a agafar-la i la Marina va aprofitar i va entrar a la biblioteca. Dins hi havia la senyora adormida. Va anar poc a poc i, sense voler va fer un soroll, però la senyora es va despertar i va veure la Marina. La Marina va córrer a agafar el llibre.

Quan el va tocar, va aparèixer en un lloc molt estrany i deliciós: hi havien rius de xocolata, arbres de caramel i va aparèixer un robot. La Marina de seguida li va preguntar:

-Puc tornar a casa?

I li va respondre:

-Pots, només has de entrar al castell i tocar la bola major abans que passin quatre dies.

La Marina va recórrer un desert de xocolata fins arribar a una habitació on hi havien tres portes, a la primera hi havia un lleó amb gana i un llop, a la segona hi havia 9.000.000.000 d’aranyes per tota la habitació i feien molt de fàstic, la tercera i última porta portava al pol nord.

La Marina, com és molt però que molt llesta, va agafar la primera perquè el lleó, com tenia molta gana, es menjaria el llop i ja no tindria gana.

Va passar a un lloc molt gran i... era u n laberint! I va escoltar un a veu que li va dir:

-Busca les tres parts de la bola major que et falten, que són quatre i tornaràs a casa.

La Marina, nerviosa, es va llançar per un tobogan que portava a la primera porta i de nou va escoltar una veu que li va dir:

-Molt àgil!

I la Marina va seguir. Després d’una bona estona va trobar una porta que portava a un soterrani on va trobar la segona part de la bola major i, com no podia faltar, la veu va aparèixer i li va dir:

-Te’n falten dues!

Va caminar i a una paret va trobar les dues parts de la bola i ... de sobte... es va despertar!

Era un somni!

***Lucas Zambrano***

**(Rojo)**

**LA FOTO MÉS ESTRANYA**

Hola, sóc en Yujie un nen de cinquè i vaig a la Escola Urgell, i us explicaré una historia que va passar a quart. Hi havia una vegada que estàvem a l´aula i la directora havia dit que era hora de la foto. El fotògraf ja havia preparat la seva càmera, però la foto no era no era igual; primer la foto normal i després la foto guai i jo vaig preguntar en la ment

-Però, estem en situació de covid­-19! Podríem contagiar-nos més ràpid’!

Però era molt divertit. Jo em vaig posar amb el meu amic Lucas i vam fer la foto. Després, vam tornat a fer mates i, a l’hora de sortida jo li vaig veure la foto del meu germà i la de la meva germaneta. La del meu germà també era com la meva: la normal i la guai, i la meva germaneta també. Jo vaig preguntar perquè ho feien amb tots el cursos i el meu germà m’ha havia dit que estàvem en temps de covid ho fèiem per poder recordar l’últim moment divertit.

***Yujie***

**(Crow Meca Dorado)**