**EL NEN GELÓS**

Hi havia una vegada una reina molt bona que es deia Elizabet. El seu espòs es va morir de càncer i ella es va fer càrrec dels seus fills, el Pedro i la petita Noemí.

En Pedro era molt desendreçat , estudiós i sempre volia ser agradable amb tothom. La Noemí era molt carinyosa i riallera. En Pedro sempre es barallava amb la Noemí perquè era moooolt gelós. Ell es pensava que la mare estimava més la Noemí perquè era una nena molt bona i bonica.

Una nit, el nen va demanar a la seva mare

- mama , m’expliques un conte?

I la reina va respondre

- ara no puc, estic jugant amb la teva germana

El nen tot trist se’n va anar a dormir i no podia deixar de plorar pensant en el que havia passat.

L’endemà al matí , es va llevar molt d’hora i se’n va anar del palau, no volia viure més en aquell lloc, sentia que no el volien, que no l’estimaven ... se sentia molt desgraciat.

Va caminar i caminar, no coneixia per on anava, estava perdut. Al final va trobar una casa abandonada i s’hi va quedar. Al matí, quan es va despertar, tenia molta gana i fred però no tenia res per menjar ni diners per comprar pa o alguna coseta per esmorzar.

\_ aixx, com trobo a faltar les torradetes de la mare i la tassa de llet calentona! – es va exclamar.

Va decidir tornar a casa. Quan hi va arribar, va trobar la seva mare, plorant i desesperada ,el va abraçar i li va fer mil petons.

-on eres? que ha passat?

- vaig marxar perquè no m’estimes, tu estimes més la Noemí

- això no és així – va respondre la reina- la Noemí és petita necessita ajuda per moltes coses . Però tu ets el meu fill i t’estimo molt. Jo també t’ajudo a tu , el que passa és que només veus les coses que faig amb la nena .

- Si mama, ara ho he vist, cada dia em prepares la llet i l’esmorzar, m’abrigues quan tinc fred i moltes més coses.

Els dos es van abraçar molt fort i van ser feliços per sempre més.

**Autor** : Keyli Rodríguez (4t EP)

**Pseudònim** : Clàudia

**Aula d’acollida**

**CLUB 57**

Hi havia una vegada un noi i una noia que tenien una cançó que els unia , la cançó es titulava “Club 57”.

Els nois es van conèixer un dia ja molt de temps. La noia que es deia Eva Lluna, estava en una cafeteria on hi havia una tele molt estranya, era una tele que et podia transportar a qualsevol any. La noia va triar anar al 1957 i s’hi va quedar dos dies. Allà va conèixer un noi, en Joan que també havia triat viatjar a aquell any i es van enamorar.

Al cap dos dies , volien tornar al seu any, el 2014, però es van trobar amb un gran problema : no trobaven la tele per poder tornar.

Van passar molta por però al final la van trobar i van poder retornar . Van compondre la cançó per recordar l’any que es van conèixer van ser feliços per sempre més.

**Autor**: Daniela Fuentes (5è EP)

**Pseudònim** : Copito

**Aula d’acollida**

**RUFI L’AVENTURER**

Fa molt de temps, a l’espai hi havia un gos; era un gos diferent perquè ..... era un gos enginyer espacial. La feina d’aquest gos era molt important; en Rufi era especialista en localitzar amb el seu olfacte petits elements invisibles als ulls dels científics.

Un dia, en Rufi va adonar-se’n que no era del tot feliç, estava sol ,només hi havia humans allà dalt però no hi havia cap altre gos.

- vull anar a la Terra , vull conèixer altres gossos – va dir en Rufi als seus amos.

Els amos li van prometre que quan acabessin la missió anirien al planeta Terra.

Faltaven pocs dies per Nadal i els amos van pensar en regalar al Rufi un viatge a la Terra; ell estava molt entusiasmat, volia trepitjar terra ferma i fer amics. Però sabia que havia de tenir paciència, primer calia acabar la missió espacial .

I va arribar el dia!

En Rufi tenia por, intuïa que aquells gossos terraqüis no el voldrien per amic. En arribar a la Terra va fer un amic, només un; els altres no el volien, deien que era molt xuleta.

Ell els explicava que ell era un gos científic ,la feina, les responsabilitats que tenia i totes les aventures que havia viscut a l’espai. El seu amic gos li va aconsellar que fos més humil si volia fer amics. I així de mica en mica , va aconseguir que els altres gossos s’interessessin i es fessin amics seu.

Al cap d’uns anys en Rufi es va casar i va tenir fillets i sempre els explicava que ells eren uns gossets especials, diferents dels altres gossets perquè eren fils de l’únic gos espacial que ha existit fins al dia d’avui.

**Autor** : Dania Méndez (5è EP)

**Pseudònim** : Rosa

**Aula d’acollida**

**MAX A L’ESCOLA DE BRUIXES**

Era el primer dia d’un nou curs a l’escola de bruixes; em vaig llevar ben aviat , abans que ningú, vaig despertar el meu germà Wildow i vaig preparar l’esmorzar de tota la família. La meva mare , com que és un bruixa, esmorza melmelada de nabius podrits amb aranyes cruixents, el meu pare menja coses més sanes: iogurts de nèctar de flors i moltes amanides verdes. Mentre preparava l’esmorzar del meu germà, vaig decidir fer-li una broma. Al Wildow no li agraden les aranyes cruixents així que jo en vaig posar a la seva torrada i les cobrir amb melmelada perquè no es veiessin.

La meva mare va dir - estic contenta que t’hagis llevat aviat per preparar-nos l’esmorzar-

Vam començar a menjar i ami em va entrar un pessigolleig als dits per l’entremaliadura que havia fet. El meu germà va fer una mossegada i “CRUSH” i va escopir el tros.

Jo no podia aguantar-me el riure ; la meva mare em va mirar i va somriure.

Quan vam acabar, vam agafar les escombres , ens vam acomiadar i vam posar rumb a l’escola. A mig camí vaig trobar-me la meva amiga Carla i el seu gat Night. La Carla em va donar un flascó amb no se què a dins.

Vam arriba a l’escola, la professora Malacara ens estava esperant ala classe : Ens va saludar i ens va dir que ens dividíssim en dos grups. La Carla i jo ens vam posar al mateix grup i vam obrir el llibre de màgia a la pàgina vint. A la prestatgeria hi havia tots els ingredients necessaris per preparar una poció . La senyoreta ens va dir que poséssim unes gotes d’extracte de ploma de corb al flascó però ..ohhh allò va reaccionar amb el contingut del nostre flascó i el nostre líquid no era verd , com el dels altres, era lila!!! A més a més, va començar a sortir escuma i escuma pudenta, molta escuma!!!

Sortosament no ens va passar res però la professora ens va renyar i ens va dir

– aquesta vegada no ha passat res, però no podeu fer barreges sense pensar , és molt perillós.

- per això veniu a l’escola, per aprendre com es preparen els beuratges i les pocions i els seus efectes. Les entremaliadures poden tenir efectes desastrosos!!!

Nosaltres li vam dir que havia estat un accident, que el nostre flascó estava brut , amb alguna cosa.

Vaig arribar a casa, dels nervis, pel camí vaig caure de l’escombra ( no em vaig fer mal) . A casa m’esperaven tots i ens vam abraçar mol fort.

**Autor** : Romina Falen (5è EP)

**Pseudonim** : Bombonet

**Aula d’acollida**

**DALT DE LA MUNTANYA**

Sóc dalt de la muntanya

sola, envoltada de neu

una neu blanca, blanquíssima

que em fa sentir estranya.

Aquí , dalt a la muntanya

sento pau i tranquil·litat

escolto un ocell i la remor de l’aigua

aquí ,ningú no m’enganya.

Aquí, dalt de la muntanya

contemplo tota la natura

amb tota la seva saviesa i esplendor

aquí dalt ,ningú no em danya.

**Autor** : Elis Valente(6è EP)

**Pseudònim** : Alpaca

**Aula d’acollida**

**EL CONILL DE PASQUA**

Fa molts anys , en una fàbrica soterrada hi vivia un conill. Era el conill de Pasqua que ja estava a punt per sortir a amagar els ous .

Mentre estava amagant els ous , un nen el va veure i el va voler adoptar com a mascota; el conill en adonar-se’n , es va amagar. El nen va anar a buscar els seus amics perquè l’ajudessin a trobar-lo i a atrapar-lo.

El conill havia tornat a la fàbrica a buscar més ous per amagar-los. Quan va tornar a sortir del cau, es va trobar amb els nens que , amb una xarxa , l’estaven esperant; ell van enxampar i el van tancar en una gàbia i el van portar a casa del nen.

Aquella mateixa nit, el pare del conill, va enviar tres conills grans i forts a salvar el conillet de Pasqua. Els tres conills van esperar que el nen s’adormís i el van alliberar.

El conill de Pasqua , va espiar el nen i va descobrir que el nen somiava ser un gran mag i necessitava un conill per fer la seva actuació però els seus pares no l’hi podien comprar . El conill va decidir ajudar el nen i , des d’aquell dia el conill voluntàriament s’entrena i acompanya el nen a totes les actuacions.

**Autor** : Daniela Aparicio (6è EP)

**Pseudònim** : Conillet

**Aula d’acollida**

**EL TRIANGLE DE LES BERMUDES**

Aquesta és la història d’un mariner que es va salvar de desaparèixer.

Des del principi dels temps, a l’oceà Atlàntic, hi ha un àrea en forma de triangle imaginari entre les Bermudes, Puerto Rico i Miami. En aquesta zona s’hi genera molta energia.

Diuen que, a vegades, els vaixells i avions que hi passen desapareixen sense deixar rastre...

Era l’any 2012, en Jorge , un mariner, estava navegant amb el seu vaixell a prop del triangle de les Bermudes. De sobte, el motor de la barca es va aturar. En Jorge es va posar nerviós, els llums del vaixell es van apagar. No sabia que fer, estava sol al mig del mar . Es va posar a orar perquè veia que el seu final era a prop. Al cap de deu minuts tot va tornar a la normalitat .

En Jorge va poder tornar a casa seva i va jurar que mai més tornaria a la mar.

Autor: Iván Fuentes (6è EP)

Pseudònim : Gozzila

Aula d’acollida

**AMOR PROHIBIT**

Una vegada, hi havia un noi , l’Alex, a qui li agradava molt voltar i volia experimentar noves sensacions. Durant cinc anys va estar planejant com ho podia fer per experimentar sensacions extremes. Un dia al matí els seus pares el van anar a despertar i no hi era, s’havia escapat a la cerca d’una experiència inoblidable.

D’altre banda , molt lluny de la ciutat on vivia l’Alex, l’Alia també pensava com conèixer món. L’Alia era una princesa que no sortia gairebé mai del palau on vivia perquè no la deixaven. L’Alia n’estava farta i es va escapar. El seu pare , el rei, va enviar tota la guàrdia en va , no la van trobar mai.

L’Alex i L’Alia es van trobar a Egipte, camí de la vall de les piràmides. Es van veure i es van mirar fixament els ulls , va ser un amor a primera vista. Des d’aquell moment es van dedicar a viatjar per tot el món, van tenir fills, néts i besnéts i ara fa poc van morir tots dos junts.

Autor: Álex Rodríguez (6è EP)

Pseudònim:Terra

Aula Acollida