Els somriures dels més petits

Hi havia una vegada un home que li agradava veure els somriures dels nens. Era el que més li agradava. Un dia va decidir vestir-se de pallasso per fer riure els nens perquè li produïa gran felicitat.

 Encara que el somriure i la felicitat dels nens era momentània, ell es va disfressar de pallasso perquè els nens poguessin riure i riure perquè no hi ha res més bell que un nen somrient. El pallasso deia que un dia sense somriures era un dia perdut. Quan actuava per als nens els deia que es pugessin al tren de la felicitat.

 A més, ell expressava que per més petit que fos el motiu mai deixéssim de somriure. Un dia al pallasso li va impactar una mirada de tristesa en el rostre d'una nena, es va apropar i li va preguntar:

- Per què estàs trist?

- Voldria que el meu pare fos igual que tu - ella va respondre:

- El teu pare no et fa riure? - va preguntar.

- No tinc pare, ja que em va abandonar quan era al ventre de la mare.

- No permetis que la tristesa et envaeixi. Sigues feliç perquè la teva mare t'estima molt. Ella és mare i pare per a tu. Jo vaig passar pel mateix i estic orgullós de la meva mare perquè mai em va faltar res. Ara canvia aquesta careta, somriu que et falta molt per viure. Busca a la teva mare i digues-li que l'estimes.

Això va ser el que va impulsar a treure'ls somriures als més petits. Perquè la tristesa no corrompi la seva infància.