Α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

Ήταν παραμονή χριστουγεννων.τα παΐδια ανυπομονούσαν να πάρουν τα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη.

Όμως μια στιγμή τα παιδιά βρήκαν τον στρατιώτη, ένα παιχνίδι τους, να κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Είπε ότι νοσταλγούσε το σπίτι του και ήθελε να βρει την οικογένεια στουπέτσι ταπαιδια αποφάσισαν να τον βοηθησουν,ετσι πήραν το αμάξι του μπαμπά τους και πήγαν στο δάσος.

Μετά από μια ώρα ο στρατιώτης αντίκρισε ένα μικρό φως στο ξεφοτο.τοτε έτρεξε και έφτασε σε μια πελώρια πορτραίτου κατάλαβε ότι έκειρα έμενε το μεγαλέμπορο kai. Ευτυχώς το γατί ήταν φιλόξενο και κέρασε τα παΐδια και τον στρατιώτη τσάι και μερικά μπισκότα στρατιώτης ρώτησε εάν έχει δει το γατί το σπίτι τούτο γατί απάντησε ότι είχε δει κάτι στο ξεφωτο,αλλα δεν κατάλαβε τι αντίκριζε ακριβώς.

Μόλις έλιωσαν το τσάι και τα μπισκότα τα παΐδια και ο στρατιώτης ξεκίνησαν το ταξίδι για το ξέφωτο.

Τα παιδιά περπατούσαν και περπατούσαν…

Ξαφνικά τα παΐδια ένιωσαν το έδαφος να ταρακουνιέται και ξαφνικά το έδαφος χωρίστηκε σε δυο μέρη και τα παΐδια κι ο στρατιώτης άρχισαν να πέφτουν και να πέφτουν…

Τα παιδιά όσο έπεφταν ένιωθαν σαν να πετάνε στο διάστημα.Ξαφνικα όλο αυτό το υπέροχο αίσθημα σταμάτησε και τα παιδιά προσγειώθηκαν σε ένα πολητελής κρεβάτι .τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να ξαπλώσουν διότι το ταξίδι ήταν πολύ κουραστικό.Όμως το στρατιωτάκι δεν έχασε την ευκαιρία του,και πήδηξε πάνω στα παιδιά και τα ξύπνησε.Τα παιδιά ήταν εξαντλημένα ,αλλά επειδή η ανάγκη τους να βοηθήσουν τον στρατιώτη ήταν μεγάλη, άνοιξαν την σιδερένια εκατών κιλών πόρτα και αποφασισμένοι έτρεξαν στο μικρό αλλά δυνατό φως .Τότε τα παιδιά ξαφνιασμένα άκουσαν μια απεγνοσμένη κραυγή . Τα παιδιά δεν ήταν σίγουρα για το τι θα κάνουν , αλλά το στρατιωτάκι ήταν τόσο αποφασισμένο ,που έσπρωξε τα παιδιά στη γιγαντια και ολοσκότεινη σπηλιά.Τότε τα παιδιά άρχισαν να περπατούν και να περπατούν…

 Στο τέλος αυτής της ατελείωτης σπηλιάς, ξεχώρισαν από μακριά ένα μικρό λιβάδι με πολύχρωμα λουλούδια. Στη μέση του όμορφου λιβαδιού υπήρχε ένα μικρό ,ότι πρέπει για την οικογένεια κάποιου,πολύχρωμο σπιτάκι.το στρατιωτάκι πίστεψε για μια στιγμη ότι βρήκε την οικογενειά του…και τελικά είχε δίκιο!

 Το στρατιωτάκι ήταν πιο χαρούμενο από ποτέ,και τα παιδιά με έναν μαγικό τρόπο μόλις γύρισαν αντίκρισαν το στρατιωτάκι στη κορυφή του τεράστιου δέντρου τους ,αμίλητο, ακούνητο ,λες και όλα ήταν ένα μαγικό όνειρο! Θα ήθελα να ζήσω κι εγώ αυτήν την αλιθινή αλλά και ψεύτικη παραίσθηση!!!