**Hledá se pejsek**

Hlavní postavou příběhu jsem samozřejmě já, Eliška, blonďatá holčička, která hraje na klavír, zpívá a miluje pejsky. Vystupují zde i moje babička s dědou.

Babička je hodná, krásná, má ráda zvířátka a mě má samozřejmě nejradši. Můj děda je bez vlasů, ale zato se mnou dělá blbosti.

Babička a děda měli slepice a holuby. Ale co si myslíte? Ty už dávno už snědli.

Měli však i dva pejsky, Bena a Besinku.

Když jsem byla malá, tak na zimu, když napadl sníh, jsem měla sáňky. Ti pejsci mě na nich vytahovali nahoru na kopce a byla to fakt zábava. Jednoho dne ale oba zemřeli, byli už staří, bylo jim čtrnáct let.

Uběhly tak tři roky a babička s dědou si řekli, že chtějí mít nějakého malého pejska. Jak mi to oznámili, byla jsem moc ráda a hned jsem šla vyhledávat na telefonu ty, kteří jsou na prodej. Hledala jsem a narazila jsem na jednoho krásného. Ihned jsme zavolali paní majitelce, jestli pejska pořád má a ona řekla, že ano. Děda s babičkou se domluvili na prodeji a předání nového člena naší rodiny.

Jeli jsme až do Olomouce. Jak jsme tam přijeli, tak jsme šli k té paní domů. Dala nám pro pejska granulky, pamlsky a nějakou hračku. Když se mě zeptala, jak se bude jmenovat, odpověděla jsem: “Jerry.” Jméno jsme napsali do očkovacího průkazu a jeli jsme domů.

Teď je to zdravý a krásný pejsek a samozřejmě mě má z celé rodiny nejraději.

 Eliška Berková