**DOBRÁ ZPRÁVA**

**Melissa Victoria Mahdalová, 7. B**

Ahoj, já jsem Natálie. Je mi třináct a jsem v dětském domově. Už tu žiji asi   
5 let, ale pořád jsem si úplně nezvykla. Rodiče mi zemřeli při autonehodě, když jeli   
z firemní akce. Když zemřeli, nebyla jsem na tom moc dobře, ale teď už je to mnohem lepší. Mám tu i nějaké kamarády a nejlepší kamarádku Elišku, která mě vždy rozveselí.

Dnes je úterý. Ještě ráno jsem si myslela, že to bude další normální den. Šla jsem se ráno s Eliškou najíst a po snídani jsme šly zpět do pokoje. Po chvíli přišla vychovatelka. „Naty, mám pro tebe skvělou zprávu,” řekla a já jsem se na ní zvědavě podívala. „Je tady nějaká rodina, která si tě chce vzít domů,” oznámila s úsměvem na tváři. Radostí jsem vyskočila z postele a běžela do hlavní místnosti. Je to ta nejlepší zpráva, kterou jsem kdy slyšela. V hlavní místnosti jsem viděla stát   
na pohled moc sympatický pár. Mohlo jim být asi něco přes třicet.

Žena se na mě zvídavě podívala a mile se usmála. „Ty musíš být Naty,” řekla a já jsem souhlasně přikývla. „Já jsem Petr a tohle je Martina, ale můžeš nám říkat mami a tati,” dodal muž. Najednou jsem si všimla, že za nimi stojí nějaké malé dítě. Martina ustoupila a řekla: „Tohle je naše dcera Kája.” Holčička roztomile vykoukla. Potom jsem zjistila, že jí jsou čtyři roky. Všichni jsou moc sympatičtí. Když za námi přišla vychovatelka, zeptala se mě, jestli bych s nimi chtěla odjet a já se rozhodla, že s nimi odjedu. Dostala jsem týden na to, abych se zabalila a rozloučila. S Eliškou jsme se dohodly, že si budeme často psát a volat, taky ji budu moct často navštěvovat, protože Petr s Martinou bydlí jen kousek odsud.

Dnes je neděle, čas mého odjezdu. Se všemi jsem se rozloučila a zrovna přijel Petr. Dala jsem si věci do auta a odjela s ním do nového domova. Když jsme přijeli, už na nás čekala Martina s Kájou a za nimi vyběhla malá fenka plemene Border kolie. „Tohle je Nellie,” řekla Martina hned poté, co jsem vystoupila. „Ta je krásná,” pověděla jsem a pohladila jsem si Nellie. Petr mi vzal z auta moje věci   
a řekl, ať jdu za ním. Vyšla jsem schody nahoru a ocitla jsem se v nádherném prostorném pokoji. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Mám novou rodinu. Petr mi řekl, že se mám jít vybalit a přijít dolů na večeři. Když jsem se vybalila, zašla jsem po schodech dolů a Petr, Martina i Kája seděli u stolu. Sedla jsem si na volné místo,   
u kterého už byl nachystaný talíř s večeří. Byla strašně dobrá. Po večeři jsem šla zpět nahoru a šla jsem spát. Ráno jsem si zavolala s Eliškou a řekla jí moje pocity   
z nového domova. „Je to tu úplně skvělé,” řekla jsem jí do telefonu. Po chvíli jsme se rozloučily a já šla dolů za ostatníma. Půlku dne jsem si s novými rodiči povídala   
a probírali jsme hodně věcí o mně. Taky jsem jim řekla, co mám ráda. Zjistila jsem, že jsou ještě lepší, než jsem si myslela.

Už je o několik měsíců později a já pořád žiji u nové rodiny. Jsou na mě strašně hodní a já jsem za ně moc ráda. Samozřejmě mi moji praví rodiče pořád chybí, ale už jsem si na to zvykla a lepší rodina si mě vzít nemohla.