**Una escala per dir adéu**

Joaquim Carbó va ser una gran persona pel català. Quan es va morir els diccionaris no es van poder acomiadar d’ell. Un dia el cap dels diccionaris va dir: -Doncs nosaltres li anirem a dir adéu al cel-. El diccionari de sinònims i antònims va preguntar: - I com ho farem? – I el cap dels diccionaris va dir: - És veritat, no ho havia pensat! – El diccionari Dídac va proposar que podrien fer una escala fins al cel i el cap dels diccionaris va dir que hi estava d’acord. Llavors les paraules de dins els diccionaris van voler-hi participar. I el diccionari d’Anglès/Català va cridar “let’s go/Endavant”. Al cap d’uns dies van començar a muntar l’escala. Hi havia paraules boniques, elegants, estranyes,... de tota mena!!! Quan van tenir l’escala muntada va començar a pujar-hi el diccionari Pompeu Fabra, ja que era el millor amic de Joaquim Carbó. Un cop a dalt els núvols va començar a cridar i a buscar en Joaquim. Quan el va trobar va cridar els altres diccionaris i els va dir que pugessin. Allà dalt van muntar una festeta amb en Joaquim Carbó i li van poder dir adéu. Al cap d’unes hores van baixar i un cop tots a baix es van col·locar cada un les seves paraules a dins. Llavors cada un va anar on va voler, a una escola, a la casa de la gent, a les biblioteques etc...

Però els diccionaris recordaran aquell dia amb Joaquim Carbó.

**Pseudònim: Sweet**