**Čekání na dobrou zprávu**

Dnes vám budu vyprávět, jakou dobrou zprávu jsem za poslední měsíc dostala.

Byl víkend a já jsem se právě vzbudila. Podívala jsem se na hodiny a šla jsem se obléknout. Potom jsem se dostavila dolů do kuchyně na snídani. Taťka byl smutný a vůbec jsem nevěděla, co se děje, když najednou mně taťka řekl, že děda je v nemocnici se zápalem plic. Zhrozila jsem se a hned jsem mu šla napsat povzbudivou SMS. Očividně se děda v nemocnici dost nudil, protože hned odepsal. Celá naše rodina jsme se o něho báli. Jednou večer jsem slyšela, že taťka mamce říká, že děda dostal horečku. Úplně mě to zaskočilo, protože jsem věděla, jaké nebezpečí může horečka u starších lidí vyvolat. Dny ubíhaly a už začala zase škola. Uplynulo několik dní a byl čtvrtek. Čtvrtky nemám ráda, mám moc kroužků a vracím se domů až pozdě večer. Vůbec jsem však netušila, že ten čtvrtek a ten večer bude nakonec moc super. Taťka mně řekl, že děda už nemá horečku a daří se mu mnohem lépe. Byla jsem moc ráda, že ho brzy pustí domů. Dny ubíhaly, a než jsem se nadála, děda byl v nemocnici už třetí týden. Všichni jsme se na něj těšili, ale nejvíc asi babička. V sobotu o víkendu jsem se dozvěděla další moc dobrou zprávu: děda už je zpátky. Den poté jsme ho s mamkou a mladším bratrem jeli navštívit.

Jsem moc ráda, že to dopadlo dobře, děda se uzdravil a všechno je jako dřív.

Tereza Bílková