**EL IAIO JOSÉ i ELS ANGELETS**

Us vaig a contar la historia de l’avi José de casa Matías.

Era un home molt vellet que vivia en una casa molt gran d’un poblet molt petit a les

muntanyes del Pirineu.

El iaio José era un home molt alegre que contava històries de quan ell era jove, ens

posàvem a la cuina al foc de llenya mirant les llames i escalfant-nos les mans, mentre la

iaia Conxita feia el menjar que més m’agradava.

El iaio feia riure molt a la iaia Conxita, sempre li deia “rubia” no ho entenc perquè la

iaia tenia el cabell tot blanc, però a ella quan el iaio li deia això se’n reia molt i li

contestava amb una mirada molt bonica.

El iaio José, me va ensenyar els animals que teníem al voltant de la casa, les vaques,

ovelles, cavalls, gallines, conills, gats i el gosset Escoti que també era molt vellet.

Moltes vegades anàvem a passejar per la muntanya, i buscàvem rovellons i herbes que

ell deia que eren molt bones per la salut, de vegades veiem animals salvatges com

cabres, conillis i porcs senglars . Quan estava nevat ens ficàvem unes botes molt

calentes i ens abrigàvem moltíssim però no deixàvem de fer les nostres sortides a la

natura. Portàvem uns bastons de fusta per caminar i ajudar-nos. El iaio en va fer un de la

meva mida i va posar el meu nom al bastó amb un ganivet.

El iaio sempre estava content i alegre i sempre me donava caramels i dolços. Un dia es

va posar malat, ja que era molt gran, i ja no podia menejar-se del llit, la iaia el cuidava

molt be, i ell continuava estan content i amb un somriure sempre. Quan jo pujava al

poble ja no podíem anar a la muntanya a passejar però ell continuava contant-me les

seves històries, jo estava sempre al llit assegut al seu costat.

Tots els matins tant prompte m’aixecava del llit, baixava a la seva habitació i el iaio me

deia:

-Aquesta nit han vingut els angelets i mira aquí al calaix de la tauleta de nit... mira que

t’han deixat.

Jo obria el calaix i allí havien uns quants caramels i dolços.

Un dia el iaio me va dir:

-Mira, un dia jo he d’anar amb els angelets al cel, perquè ja sóc molt vellet, però estaré

be i des de el cel te cuidaré i estaré sempre amb tu.

Quan el iaio tenia 91 anys se’n va anar al cel amb els angelets i jo me vaig quedar molt

molt trist sense el meu iaio.

Quan vam anar a l’estiu al poble, jo encara el trobava més a faltar, vam arribar per la

nit, la iaia estava trista també, i jo dormia amb ella per fer-li companyia, pel mati quan

me vaig despertar vaig anar corrents a la habitació del iaio, quan vaig obrir el calaix de

la tauleta allí estaven els caramels dels angelets.

Vaig comprendre el que me va dir el iaio, ell era un Angel, i ell i els angelets me deixen

cada nit els caramels al calaix de la tauleta.

El meu iaio Jose era un persona molt especial, era diferent, les seves mans calentes, com

reia sempre amb un sol dent , les seves històries , sempre el recordaré i sempre tindre

present que vull ser com ell, una persona bona, valenta, i alegre.

Se que el iaio i els angelets són els que me posen els caramels totes les nits, però també

se que quan la iaia Conxita també marxi amb ells nosaltres ja no dormirem mes a la casa

dels avis i ja no hi hauran més caramels, però vull recordar aquesta bonica història per

poder-la contar algun dia als meus fills si es que en tinc. Així ells podran conèixer com

eren els seus avis José i Conxita.

També recordo totes les histories que me contava el iaio i són les que jo contaré al meus

fills i nets, recordo els lloc amb me portava a caminar, ho recordo i ho recordaré

sempre, i si alguna vegada oblido alguna cosa li pregutaré al meu pare perquè ell també

sap tot el que el me iaio Jose sabia.

Iaio com veus et recordo i cada dia t’estimo més i per això vull explicar una historia

nova que tu no me vas explicar perquè la estàvem fent els dos junts. La història del iaio

Jose i els Angelets