Hi havia una vegada un bolet molt lleig que s’estava en un bosc molt llunyà. No era un bolet que agradés a la gent i per això mai no el collien. Passaven els anys i ell segui allà.

En aquell bosc hi vivien uns personatges molt estranys que semblaven extraterrestres i menjaven molt, sobretot bolets, però mai no s’atrevien a tastar aquell bolet tan lleig.

Aquests extraterretres cada vegada s’assemblaven més als humans i com és clar tenien fills. Un dels fills que només tenia tres anys, en sentir l’olor dels bolets, se’ls menjava ràpidament. Quan va sentir l’olor d’aquell bolet, se’l va menjar. Aquell petit extraterrestre cada vegada que pensava una cosa es complia. A ell li encantaven els i només feia que pensar en bolets, bolets i bolets. Només bolets. És clar, d’on en treutia tants! Hi va haver un dia que va pensar en bolets i el desig no és va complir.

L’extraterrestre es va fer gran i ja parlava. Primerament el que va fer va ser dir als seus pares que gairebé tot el que pensava se li complia. Aquella família d’extraterrestres cada vegada s’assemblaven més als humans, sobretot amb l’alimentació. Com sempre, el menjar s’ha de pagar, però eren tan lletjos que no s’atrevien a treballar i se’ls va ocórrer de fer pensar al petit extraterrestre en diners. Per casualitat, es va complir el desig, cada vegada més diners i van decidir muntar una parada per donar diners. La cua de persones durava més de un kilòmetre.

-1.000

- 2.500

-3.000

Cada vegada més persones, fins que el petit extraterrestre va fallar, va pensar en diners i no van aparèixer. Tota la gent que estava fent cua s’enfadaren molt i tots junts destrossaren el bosc.

Els extraterrestres no tenien lloc per viure ni menjar. Estaven morts de gana, fins que se’ls va aparèixer un pagès que els va dir:

-Aneu a veure la gent que us ha demanat diners i pregunteu-li amb que se’ls a gastat. Només qui els conservi, li prometeu més fortuna.

Els extraterrestres ja havien fet tard. Ningú no havia guardat els diners. En tot el poble només hi va haver un pobre que vivia al carrer que se’ls havia guardat.

Van veure que per ser feliços no calen tantes riqueses com desitjaven la majoria dels humans i que tornarien a la seva vida al bosc, humil, senzilla i allunyada dels humans, com havien fet sempre.