“T***INC UN CERVELL ARTIFICIAL***

Hi havia una vegada un nen que es deia Pompeu Romero. En Pompeu, anava a l' escola com tots els nens , però no era igual que els altres. Era molt especial , ell no tenia un cervell, tenia un **diccionari** ! Era un nen fascinant. Un dia a l' escola d'en Pompeu, el seu professor que era un garrepa excepcional i amb ganes de molestar a la gent, es va dirigir cap a ell i li va dir

- Has estat seleccionat per un Concurs de Microliteratura. Vols participar-hi?

- Sí,sí em moro de ganes per participar-hi !

- Doncs fet!

- Quin dia l'he de presentar?

- Demà! -va esclatar a riure el professor-.

En Pompeu va arrencar a córrer cap a casa seva. Quan va arribar-hi , va dirigir-se cap a

l' estudi , va agafar un paper i un llapis i va començar a escriure . Es va passar dues hores i mitja amorrat al paper, però l' endemà el va presentar. El professor es va quedar bocabadat. Com era possible? Però com?!

El professor va enviar el treball als jutges que no van dubtar gens a triar el guanyador.

Va guanyar Pompeu Romero, i sabeu per què ? Perquè ell tenia un diccionari al cap. En el diccionari no hi havia cap error, per tan en el text tampoc. I així s' acaba aquest conte, com me l'explicaven jo l' explico.

Jordi Romero