ALLÒ QUE ÉS EL DOLENT POT SER BO

Anava un senyor molt malhumorat a l'autobús que es dirigia al riu. Quan va arribar al riu feia molt de vent i sense que se n'adonés li va caure la cartera que portava al jersei.

En el moment que anava a pagar el compte de la seva dinar, es va adonar que no portava la cartera amb si mateix i estava encara més enfadat i es preguntava:

 - Ara com pagaré? Com torno a casa ? Què faig?

 Llavors va arribar un mag a la seva taula i el senyor estava encara més emprenyat. El mag li va dir:

 -Si tu et poses feliç, jo et faré qualsevol desig.

 -No molestis i ves a una altra taula- li va contestar.

 Seguidament, el mag va respondre:

 -Bé, llavors no podràs aconseguir la teva cartera i va preguntar:

 -Com saps que no tinc la meva cartera? - va dir el mag.

 -Això és igual. La vols o no?

 - Sí, la vull. Bé has de fer el bé i fer feliç a la gent que vegis que està trist. Quan ho facis, que Déu n'hi do.

 Quan aquell home havia acabat de fer feliç a la gent va ser on aquell mag li va dir que ho esperaria.

Tu ets feliç? -Li va preguntar

- Sí i ja no necessito res més - va respondre l'home.