**EL GRAN CONCURS DE TALENTS**

Era un matí assolellat al poble de Montblanc, i tots els nens i nenes es preparaven per al Gran Concurs de Talents. Hi havia sis amics que volien participar: en Pau, el Miquel, en Lluís, l’Òscar, la Sofia i el Joan.

PAU—Què faré jo? No sé si seré prou bo per guanyar... Soc una mica tímid.

OSCAR—No t'has de preocupar, Pau! Cadascú té el seu propi talent. Jo sé que ho faràs bé!

LLUÍS—Sí, Pau! A mi em passa igual, però he après que el més important és intentar-ho i passar-ho bé.

MIQUEL—Jo cantaré! Però no sé si la meva veu és prou bona...

SOFIA—A mi em passa igual. Potser la meva dansa no és tan espectacular com la d'altres, però soc feliç ballant!

JOAN—Jo soc molt bo fent màgia! Estic segur que faré un gran espectacle.

Va arribar el moment del concurs. El primer a pujar a l'escenari va ser en Pau, que va decidir fer una petita actuació de màgia, però quan va intentar fer el seu truc, es va equivocar.

PAU—Oh no! He fallat! Quin desastre!

LLUÍS—No passa res, Pau! Tothom comet errors. El que importa és que ho has intentat!

PAU— Tens raó, Lluís. Ho faré millor la pròxima vegada.

Després va pujar l’Òscar, que va cantar una cançó, però també va oblidar algunes paraules.

ÒSCAR—Oh no! Em sap greu. He oblidat la lletra, no sé què m’ha passat!

MIQUEL—No et preocupis, Òscar! El més important és que t'has atrevit a cantar. Tothom s'ha emocionat igual!

ÒSCAR—Gràcies, Miquel. Potser no he guanyat, però m'ha agradat fer-ho.

A continuació, va pujar el Miquel, que va cantar molt bé, però quan va acabar va veure que no estava tan content com s’esperava.

MIQUEL—He cantat bé, però m’ha faltat alguna cosa... Potser els altres també poden fer-ho millor.

JOAN—Miquel, cadascú té el seu propi talent. I a vegades el que importa no és guanyar, sinó disfrutar del que fas.

Després va ser el torn de la Sofia, que va ballar una dansa molt bonica, però en algun moment va perdre l'equilibri.

SOFIA—Ups! He caigut! Però... no passa res, oi?

LLUÍS—És genial, Sofia! No importa si alguna cosa no surt perfecta. El que importa és que estaves ballant amb tot el teu cor.

SOFIA—Gràcies, Lluís. Ho intento una altra vegada!

Finalment, va ser el torn d'en Joan, que va fer un truc de màgia espectacular. Però en veure els altres amics, va notar que, tot i ser el millor amb la màgia, ells també havien donat el millor de si mateixos.

JOAN—Sabeu què? M'agrada més veure com els altres han donat el millor de si mateixos que no pas guanyar jo. Hem fet tots un gran esforç.

PAU—Sí, Joan! El més important és que ens hem respectat entre nosaltres. No fa falta ser perfecte, només ser nosaltres mateixos.

Al final, els amics es van reunir i es van adonar que el veritable premi era l'amistat i el suport mutu.

MIQUEL—Crec que tots hem estat guanyadors.

SOFIA—Sí, perquè hem après a acceptar-nos tal com som i a respectar les diferències de cadascú.

LLUÍS—I hem après a no rendir-nos quan les coses no surten com esperàvem!

JOAN—Exacte! L'important és ser nosaltres mateixos i gaudir del camí.

Tots es van abraçar i, sense adonar-se'n, van guanyar el premi més gran: la confiança en ells mateixos i el suport incondicional dels seus amics.

Conte contat, conte acabat.

SENAN FORKIN. Narrador

MUSTAFA BAHAGA. Pau

JESUS SANTAMARINA. Òscar

LUIS GJINI. Luis

VALENTIN RODRIGUEZ. Miquel

PAOLA ARANDA. Sofia

ZACARIES SEGUIRI. Joan

CARLA SÁNCHEZ, més IA. Text i Muntatge

ELENA BLAYA i CARLA SÁNCHEZ. Enregistraments