**Θέλω ν΄ αλλάξω τον κόσμο!**

Μαριάμ Καρτούδη (Δ΄3)

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε η πριγκίπισσα Ζακελίνα στο βασίλειο της στη Γαλλία. Δεν ήταν μια συνηθισμένη πριγκίπισσα... Είχε ένα ζευγάρι μαγικά παπούτσια! Της τα είχε χαρίσει η νονά της, η νεράιδα της καλοσύνης.

Με τα μαγικά παπούτσια της η Ζακελίνα δεν χόρευε μόνο υπέροχα, αλλά ταξίδευε σε χώρες μακρινές, όμορφες και μαγικές. Στο ημερολόγιο της έγραφε για το ταξίδι της στις Σεϋχέλλες, στη Λαπωνία, στην Αυστραλία . Περνούσε υπέροχα στο δικό της κόσμο! Θεωρούσε ότι όλοι οι άνθρωποι περνούν το ίδιο καλά με εκείνην.

Μια μέρα τα μαγικά της παπούτσια την ταξίδεψαν στη μακρινή Αφρική! Η Ζακελίνα για πρώτη φορά είδε παιδάκια σκελετωμένα από την πείνα, παιδιά να πίνουν βρώμικο νερό, παιδιά να πεθαίνουν από αρρώστιες επειδή δεν είχαν φάρμακα ,ρούχα, βιβλία και παιχνίδια . Ζήτησε εξηγήσεις από τις συμβούλους της , που την ενημέρωσαν για τα προβλήματα που έχουν οι τριτοκοσμικές χώρες. Οι σύμβουλοί της έκαναν μια έρευνα και ανακάλυψαν ότι 282 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο πείνα.

Η Ζακελίνα απογοητευτικέ και θύμωσε πολύ με τους δυνατούς της γης που αφήνουν ένα τέτοιο πρόβλημα να υπάρχει ακόμα . Ένιωσε την ανάγκη να κάνει κάτι! Δώρισε μέρος από τα ετήσια κέρδη του βασιλείου της, για να φέρει πρώτες ύλες για φαγητό ( ρύζι, σιτάρι, πατάτες) . Τεχνικοί έφτιαξαν υδατοφράκτες με καθαρό νερό και ίδρυσε τρία εργοστάσια για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν δουλεία. Επιπλέον φρόντισε να φτιαχτούν νοσοκομεία και να φέρει γιατρούς και νοσηλευτές για να φροντίζουν τους αρρώστους . Δεν παρέλειψε να φτιάξει σχολεία για να μαθαίνουν τουλάχιστον να γράφουν και να διαβάζουν. Αν ένα μικρό κορίτσι κάνει τις σκέψεις της πράξεις, γιατί δεν το κάνουν και οι πολιτικοί όλων των κρατών;

Τελειώνοντας από την Αφρική ξεκίνησε για το επόμενο ταξίδι της. Περνώντας πάνω από τη Μεσόγειο θάλασσα συνάντησε μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα και μέσα παγιδευμένους πελεκάνους. Κόλλησαν τα φτερά τους από την πίσσα του πετρελαίου και δεν μπορούσαν να πετάξουν. Διερωτήθηκε πως μπορούν οι άνθρωποι να καταστρέφουν το περιβάλλον που ζουν; Δεν καταλαβαίνουν ότι οι συνέπειες τις καταστροφής τους θα γυρίσουν σε αυτούς ; Ζήτησε τότε από όλους τους πολιτικούς των πλούσιων κρατών να βρουν τρόπους να επιχορηγήσουν την κατασκευή καλύτερων βυτιοφόρων και εργοστασίων που ανακυκλώνουν τους ρύπους τους αλλιώς θα σταματούσε να συνεργάζεται μαζί τους. Τα κράτη τότε φοβηθήκαν να χάσουν τη συνεργασία και τα χρήματα που τους έδινε το βασίλειο της Ζακελίνα και ξοδέψαν χρήματα στη έρευνα και στην κατασκευή μηχανών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

Μετά τη μακρινή και κουραστική Αφρική τα μαγικά παπούτσια την πήραν σε ένα προορισμό που την λύπησε πολύ: Το Μπαγκλαντές ! Έκλαιγε για μέρες! Δεν έτρωγε ούτε έπινε! Έμεινε καρφωμένη στο μυαλό της η εικόνα των χιλιάδων παιδιών, που αντί να πηγαίνουν σχολείο και να παίζουν, δουλεύαν στα λατομεία και στα εργοστάσια.

Άλλα παιδιά, ζητιάνευαν στους δρόμους ή καθαρίζουν τζάμια στα φανάρια. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Μαζί με τους σοφούς της γης και τους συμβούλους της, αποφάσισε να επιβάλει νομούς προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με αυστηρές ποινές. Έδωσε επιδόματα στους φτωχούς γονείς, για να στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο και αστυνομικές διώξεις σε αυτούς που εκμεταλλεύονταν τα παιδιά τους για να υποστηρίζουν οικονομικά τις οικογένειες τους . Σιγά άρχισε να μειώνεται η παιδική εργασία . Η πριγκίπισσα απόδειξε με το παράδειγμα της ότι όταν θέλουμε ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος, Έφυγε από το Μπαγκλαντές ελπίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα της.

Η Ζακελίνα αποφάσισε να ξαναταξιδέψει πίσω στο βασίλειο της. Κουράστηκε και απογοητευτικέ για το κόσμο γύρω της . Ήθελε να ξεκουραστεί και να οργανώσει και άλλα ταξίδια, όχι όμως μαγικά και όμορφα, αλλά ταξίδια που με την παρέμβαση της θα άλλαζε το κόσμο! Επόμενος σταθμός...

Εκεί που ήταν έτοιμη να επιστρέψει στη Γαλλία, ακούστηκε ένα “Ντριιιιιιν Ντριιιιιιν” , ήταν το ξυπνητήρι! Τότε κατάλαβα ότι η Ζακελίνα ήταν ηρωίδα στο όνειρο μου και ευχήθηκα να βρεθεί στα αλήθεια μια τέτοια πριγκίπισσα που θα αλλάξει το κόσμο!

-Για μια στιγμή! φώναξα, γιατί να χάνω χρόνο με το να περιμένω να βρεθεί αυτή η πριγκίπισσα; Κι αν δεν βρεθεί ποτέ; Γιατί να μείνει απλά ένα όνειρο; Δεν θέλω να είμαι μόνο μια ονειροπόλα. Θα γίνω “Ονειροκαταστευάστρια”. Δική μου εφεύρεση αυτή η λέξη!

“Το μέλλον σου δεν πρέπει μόνο να το ονειρεύεσαι, πρέπει να το κατασκευάζεις”. Έτσι μας λέει συνεχώς η δασκάλα στην τάξη. Λοιπόν, θα στρωθώ στη δουλειά! Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο! Εγώ θα γίνω η Ζακελίνα!