**El poble i el mag**

En un poble molt petit que es deia Karachi, hi vivia una família molt pobre, que no tenia llum ni aigua. El fill gran es deia Abdul i va anar a buscar aigua per als seus germans i els seus pares, perquè com era el major havia de fer-se càrrec de les coses de casa.

Quan se’n va anar a buscar l’aigua, va trobar un llum molt bonica i bruta. La va recollir i la va netejar. Del llum va sortir un mag que es deia Oussama. L’Abdul es va espantar en veure al mag . Després li va dir el mag a l’Abdul: “no t’espantis, sóc aquí per concedir-te tres desitjos. Pots demanar el que sigui però això pensa-t’ho bé”.

Però l’Abdul no li va fer gaire cas, llavors el mag es va enfadar i es va tornar a ficar dins del llum. Però abans que el mag es tornés al llum li va dir: “quan t’hagis pensat bé els tres desitjos tornes i fregues. Jo sortiré disposat a concedir-te als desitjos”.

L’Abdul va seguir el seu camí al pou a recollir l’aigua per a la seva família, després va passar el temps i el nen ja li havia portat l’aigua a la seva família. Ell va dir al seu pare:

“Aniré a fer una volta al poble”. El nen es va anar la recerca del llum per anar a demanar-li els desitjos al mag .

Llavors el mag va sortir i li va dir: “ja t’has decidit?” L’Abdul va respondre que sí. Llavors el mag li va dir: “digues-me el teu primer desig”.

L’Abdul li va dir: “vull que hi hagi aigua per a tot el poble” El desig va ser concedit!

“També vull que a la meva família i a mi no ens falti res mai”. També va ser concedit.

“Vull tenir tots els súpers poders” I l’últim desig va ser concedit. Al poble tots van ser feliços perquè tenien aigua i llum. L’Abdul i la seva família també eren molt feliços.

Vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.