**EL BOSC DELS SOMRIURES**

Al bosc de la Verdor hi vivien cinc amics. Eren diferents entre ells, però els unia una gran amistat. Eren la rateta Rosa, l'elefant Joan, la lleona Núria, el mussol Miquel i la tortuga Clara que passaven els dies jugant i aprenent junts. Un matí, mentre passejaven, van sentir un soroll estrany i van decidir investigar.

Van caminar fins a una zona del bosc on tot era fosc i trist. Les flors estaven marcides i els arbres no tenien gaires fulles. Allà van trobar una pedra amb una inscripció que deia: "Aquí viuen les dificultats de tots".

ELEFANT JOAN—Què vol dir això? —Va preguntar l'elefant Joan.

RATETA ROSA—No ho sé, però crec que alguna cosa està passant —Va dir la rateta Rosa, amb una mica de por.

De darrere la pedra va sortir una veu petita i trista:

CONILL OTTO—Soc el conill Otto. Em sento sol, perquè crec que ningú m’entén.

Els cinc amics es van acostar a la pedra i van veure el petit Otto, amb les orelles caigudes i la mirada trista.

TORTUGA CLARA—Per què et sents així? —Va preguntar la tortuga Clara amb molta paciència.

CONILL OTTO—Soc petit i lent. Els altres animals sempre corren més de pressa que jo i mai els atrapo. No m'ho passo bé amb ells.

Els amics es van mirar. Sabien que volien ajudar-lo, però com?

RATETA ROSA—Saps què? Tots tenim coses que ens fan sentir diferents, però això no vol dir que siguem menys importants. Cadascun de nosaltres té alguna cosa especial.

ELEFANT JOAN—Jo soc gran i fort, però a vegades, quan intento ajudar, no sé com fer-ho. Així que entenc com et sents.

LLEONA NÚRIA—I jo soc ràpida, però sempre m’oblido d'algunes coses quan vull guanyar —Va dir la lleona Núria.

MUSSOL MIQUEL—I a mi m'agrada aprendre, però de vegades necessito temps per comprendre les coses —Va dir el mussol Miquel.

La tortuga Clara va somriure amb calma:

TORTUGA CLARA—Però el més important és que ens respectem els uns als altres. Les nostres diferències són el que ens fa únics i especials.

Otto, el conill, va aixecar els ulls i va somriure tímidament.

CONILL OTTO—Mai havia pensat que ser petit i lent podia ser una cosa especial. Tots sou molt amables amb mi.

RATETA ROSA—És clar! —Va dir la rateta Rosa—. Tots som iguals, només que som diferents en algunes coses. I la diferència és el que ens fa iguals. El que realment importa és que ens ajudem i ens respectem.

Des d’aquell dia, l’Otto va començar a sentir-se millor i va jugar amb els seus amics cada dia. Va aprendre que ser petit no era un problema, sinó una característica que el feia especial. I els altres també van adonar-se que la seva força, velocitat o saviesa no els feia millors, sinó que els feia diferents.

Al bosc de la Verdor, els cinc amics van continuar aprenent junts, sabent que, tot i ser diferents, junts eren més forts i feliços.

Conte contat, conte acabat.

ALMA CORBACHO. Narradora

LAHAMEH FOFANA. Elefant Joan

FATOU SAKHO. Rateta Rosa

GONGA TRAORE. Conill Otto

MARIAM KENDA DIALLO. Tortuga

LEIDY COLMAN. Lleona Núria

USMAN BAHAGA. Mussol Miquel

CARLA SÁNCHEZ, més IA. Text i Muntatge

ELENA BLAYA i CARLA SÁNCHEZ. Enregistraments