**Retting av «Besøket»**

Han hadde vore svak, lyden, hadde det ikkje vore for at det var heilt stille.

Sofus trakk dyna heilt opp til nasen. Stilla senka seg over huset. – **nasen** – **Stilla**

Har kjelda til lyden flytta på seg, eller er det ei anna kjelde? – **flytta** – **ei anna kjelde**

Er det fleire folk i huset, eller er innbrytaren på veg mot rommet til Sofus. – **veg**

Kva ville skje viss det var ein tjuv, og han fant ut at Sofus var vaken? – **fant** – **vaken**

Skulle han risikere det, for å finne ut kva som skapte lyden, eller var det eigentleg verdt å bli å bli oppdaga for å finne ut noe som han antakeleg visste frå før? – **finne** – **visste**

Først no la Sofus merke til at lyden ikkje verka som om han bevega seg. – **verka**

Det var vel bare det at hjernen han begynte å bli stressa, tenkte Sofus. – **stressa**

Sofus krøka seg saman, mens han banna lågt for seg sjølv. – **lågt**

I det øyra til Sofus blei van med stilheita, la han meir og meir merke til dei tunge pusta til foreldra hans, som smaug seg inn gjennom veggen frå naborommet. – **øyra**

I noko som virka som ei evigheit skjedde det ingen ting. – **ei evigheit**