Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κορίτσι που ονομαζόταν Στέλλα. Η Στέλλα είχε χάσει το πνεύμα τον Χριστουγέννων επειδή έλεγε πως είχε μεγαλώσει πολύ. Είχε σταματήσει να βοηθά τούς γονείς της να στολίζουν το σπίτι. Οι γονείς της στενοχωριόταν να την έβλεπαν να χάνει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Μα που να ήξεραν ότι όλα θα αλλάξουν. Την παραμονή των Χριστουγέννων ,ενώ όλοι κοιμόντουσαν το κορίτσι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο. [μπαμ,μπουμ] κι έτσι έτρεξε βιαστικά στον κάτω όροφο. Και τι είδε; Δυο ξωτικά που τρώγανε τους κουραμπιέδες. Εκείνη πήγε να φωνάξει τους γονείς της , αλλά τα ξωτικά την σταμάτησαν και της είπαν να την πάρουν μαζί τους στο χωριό τον ξωτικών. Η Στέλλα μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ονειρευόταν αλλά τελικά πήγε μαζί τους. Κι έτσι την πήραν στην ξωτικούπολη. Κατά την διάρκεια του ταξιδίου πέρασε από άλλων τον κόσμο ακόμα και από την νέα Υόρκη. Ο σκοπός του ταξιδίου είναι να ξαναβρεί το πνεύμα τον Χριστουγέννων που έχει χάσει. Όταν φτάσανε της έκαναν μια ξεναγήσει στην πόλη. Η πόλη ήταν χιονισμένη και ολόλευκη. ήταν στολισμένη με λαμπερά φωτά ,τα έλατα ήταν στολισμένα με πολύχρωμες μπάλες . στη πόλη αυτή είχε ότι είδους γλυκό υπήρχε για να μη μένουν νηστικά τα ξωτικά. Μετά από την ξενάγηση την πήγανε σε ένα τεράστιο σκοτεινό δωμάτιο . ξαφνικά όλα τα φωτά άνοιξαν , και είδε πάνω από εκατό ξωτικά να δουλεύουν . πατούσε πάνω σε περιτύλιγμα δώρων και μύριζε ζαχαρωτά . ένα ξωτικό πετάχτηκε από το πουθενά και της έδωσε ένα Καπ κέικ. Εκείνη την στιγμή ένα μικρό ξωτικό της είπε να τυλίξει ένα δώρο .Μέτα βγήκαν από το δωμάτιο και πήγαν να δουν μια χριστουγεννιάτικη ταινία . αλλά η Στέλλα δεν είχε ξαναβρεί το πνεύμα της . αυτό σήμαινε ότι τα ξωτικά έπρεπε να προσπαθήσουν πιο πολύ .Μέτα από λίγη ώρα την έπεισαν και ξύπνησε.