**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Η Μαρία ήταν τόσο χαρούμενη που ήταν σε ένα από τα κορυφαία σχολεία της Ελλάδας για την οικολογική τους δράση. Ο διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο ασχολήθηκαν με περιβαλλοντικά ζητήματα και η Μαρία και η ομάδα της δεσμεύτηκαν να βρουν έναν τρόπο εξάλειψης της ρύπανσης. Αυτό σκεφτόταν καθώς περπατούσε κατά μήκος της παραλίας εκείνο το ηλιόλουστο φθινοπωρινό πρωινό.

«Πρέπει να υπάρχει τρόπος! Πρέπει να υπάρχει μια μαγική λύση που θα σώσει τον πλανήτη! " σκέφτηκε.

 «Τι είναι αυτό στην άμμο; Ενα μπουκάλι? Περισσότερη ρύπανση; Περίμενε ένα λεπτό! Υπάρχει κάτι μέσα στο μπουκάλι ". Πήρε το μπουκάλι και διάβασε το μήνυμα.

«Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.»

Μ. Γκάντι

 «Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση», σκέφτηκε η Μαίρη. «Αυτό είναι ένα μήνυμα από το σύμπαν».

Ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει.

Την επόμενη μέρα ξύπνησε πολύ νωρίς το πρωί. Ανυπομονούσε να συναντήσει την οικολογική ομάδα της. Επειδή είχε βρει το μπουκάλι με το μήνυμα στη θάλασσα, είχε καταλάβει ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν η ρύπανση.

Η Μαίρη ενημέρωσε την ομάδα της για τη μόλυνση των ελληνικών θαλασσών και τα ψάρια που πεθαίνουν από τις πλαστικές σακούλες που ρίχνονται στη θάλασσα. Η Μαίρη ήταν τόσο ενθουσιώδης και πειστική, έτσι όλα τα μέλη της ομάδας της, συμφώνησαν να θέσουν τη ρύπανση των υδάτων ως πρώτη τους προτεραιότητα.

Χωρίς σκέψη, η Μαίρη και οι φίλοι της άρπαξαν τα ποδήλατά τους και κατευθύνθηκαν προς την παραλία. Όταν έφτασαν, σοκαρίστηκαν από αυτό που είδαν. Μπουκάλια, δοχεία, πλαστικά, καλαμάκια, τσιγάρα… παντού. Άρχισαν να τα συλλέγουν σε τεράστιες ανακυκλώσιμες σακούλες. Μερικοί από αυτούς βουτούσαν ακόμη και στη θάλασσα και συνέλεξαν 500 κιλά πλαστικού.

Μετά από μια κουραστική μέρα στην παραλία, κάθισαν στην παραλία και άρχισαν να μιλούν ο ένας στον άλλο με ενθουσιασμό για το πώς έχουν διασκεδάσει κάνοντας κάτι πραγματικά χρήσιμο για τον πλανήτη.

"Γιατί δεν οργανώνουμε εκστρατεία καθαρισμού στην παραλία με όλους τους συμμαθητές μας;" Η Μαίρη σκέφτηκε.

"Γιατί δεν λέμε σε όλο τον κόσμο να καθαρίσει τις παραλίες και να σταματήσει τη ρύπανση των υδάτων;" φώναξε ο Τομ.

Την επόμενη μέρα στο σχολείο, τοποθέτησαν πανό στην είσοδο του σχολείου τους όπου παρουσιάζονταν προβλήματα ρύπανσης.

Δημιούργησαν μικρές ομάδες μαθητών για να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα για τη ρύπανση των υδάτων.

Διοργάνωσαν εκδηλώσεις με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων και δωρεών.

 Έφτιαξαν αφίσες και τις μοίρασαν στη γειτονιά.

Η Μαρία έδωσε επίσης ομιλία σε δημόσιο χώρο. Είπε «Νέοι σαν κι εμένα κάνουν σχέδια για το μέλλον. Δεν θα έχουμε χρόνο να ζήσουμε τη ζωή μας λόγω της ΡΥΠΑΝΣΗΣ ». Η ομιλία της άγγιξε όλους. Μετά από μερικούς μήνες είχαν ευαισθητοποιήθει και τελικά έδωσαν το μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα. Όλοι ήθελαν να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το μήνυμα στο μπουκάλι είχε εμπνεύσει όχι μόνο τη Μαρία και την ομάδα της αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινότητα. Μετά από λίγο, συναντήθηκαν στην ίδια παραλία όπου είχαν αρχίσει όλα.

Η Μαρία και η οικολογική ομάδα έβαλαν ξανά το μήνυμα στο μπουκάλι και το σφράγισαν. Το πέταξαν στη θάλασσα ελπίζοντας ότι άλλοι άνθρωποι από άλλες χώρες θα αναλάβουν και θα βοηθήσουν να κάνουν τη διαφορά.