Το φως των Μονόκερων Επεισόδιο 2

Αγαπημένοι μου μαμά και μπαμπά μην ανησυχείτε για ‘μένα είμαι καλά και αν θέλετε να με αναζητήσετε να ψάξετε στην ντουλάπα έχω πάρει αρκετό φαγητό και φακό.

Κατεβαίνω κάτω ένα ένα τα σκαλιά , βλέπω μια χρονομηχανή και πατώ ένα κόκκινο κουμπάκι. Ξαφνικά όλα γύρω μου άλλαξαν και με πήγε πίσω στο χρόνο. Ξαναπατάω το κόκκινο κουμπάκι και τότε βλέπω δίπλα μου μονόκερους. Θυμήθηκα που μου έλεγε ο παππούς μου ότι παλιά υπήρχαν μονόκεροι. Περπατούσα και όλα ήταν λαμπερά. Ξαφνικά βλέπω έναν μονόκερο με το μεγαλύτερο κέρατο το οποίο ήταν μαγικό. Πλησίασα, το ακούμπησα και όλα ήταν και πάλι όπως πριν και ήμουν στο κρεβάτι μου. Στην αρχή σκέφτηκα μήπως οι γονείς μου είχαν δίκιο γι’ αυτό πήγα και ξανάνοιξα την ντουλάπα καιείδα ξανά την καταπακτή και ξανάκλεισα την ντουλάπα. Μετά από λίγο ήρθαν οι γονείς μου. Δεν τους είπα τίποτα για αυτή τη βραδιά. Τους είπα μόνο ότι δεν ήταν όνειρο.

**ΤΕΛΟΣ!!!**