My, Opičky z Jižní, máme rády zvířata.

Chci psa! Často od nás slyší máma i táta.

„Budeš se o něj starat,

budeš ho pořád mít rád?

Kdo s ním bude v dešti chodit ven?

Uklidíš bobek, až se vykaká na zem?“

Táta a máma pravdu mají,

už mě zjevně dobře znají.

Tak do Tróji pojedeme

a pejskům aspoň pomůžeme!

Soutěží máme mnoho a někdy se z nich vyklube kopec srandy. Od téhle jsme si ale hlavně slibovali, že pomůžeme pejskům, kteří nemají zrovna povedený život, že budou na chvíli šťastní. Taky jsme doufali, že až o tom budeme vyprávět mámě s tátou, tak nás do útulku vezmou a koupí nám tam nějakého psa – třeba čaučaua.

Všechno začalo pečením: ovesné těsto jsme potají uždibovali a to mrkvové se nám strašně lepilo na prsty. Byla to piplačka. Školní kuchyňka byla zaprášená moukou až běda. Nakonec jsme upekli dvě krabice psích sušenek ve tvaru srdíček. Byli jsme strašně zvědaví, jestli jim budou chutnat! A doufali jsme, že si budeme smět taky nějakého psa pohladit – to jim určitě taky pomůže.

Někdo ještě vyráběl hračky ze starých triček a ponožek (co kdyby jim ty sušenky nechutnaly?). Někdo si připravil z domova granule. A někdo z nás se do útulku trochu bál – že mu bude pejsků líto. Někomu se dokonce o nich zdálo – jak jim to všechno chutná. Někdo ale už předem tušil, že bude brečet.

A pak přišel den D – výlet do trojského Útulku pro opuštěná zvířata. Byl mráz až nás nosy štípaly, ale nikdo si nestěžoval.

Nejprve jsme předali dárky paní policistce a ona nám o všem povyprávěla. Ukázala nám i jiná zvířata: hady, želvy, ještěry. Pak přišla konečně na řadu návštěva pejsků. Všichni byli nádherní, roztomilí a sušenky jim chutnaly.

Myslíme si, že tam mají krásně uklizeno a hezky se tam o ně starají. Stejně nám ale bylo smutno. Tekly nám slzy, když jsme viděli ty smutné psí výrazy. Někteří byli hodně vystrašení. Bylo nám líto starých psů, které už si asi nikdo nevezme. Chtěli jsme to udržet, ale neudrželi: brečeli skoro všichni, i paní učitelka.

Zuzanka panáčkovala a chtěla další sušenky, Jonášek se líbil Šimonovi, Adam by si rád odnesl toho mega hada, Majda by chtěla Mici, největší kluk ze třídy Milan si oblíbil Goliáše a na Maxe koukalo s láskou štěně beze jména.

Vůbec jsme nečekali, že něco dostaneme, a tak nás překvapilo, že nám paní policistka dala trička: jsme na ně ohromně pyšní!

Všichni si myslíme, že by bylo lepší, aby takovéto případy týrání a opouštění zvířat nebyly. Pomáhat zvířatům je podle nás HODNĚ DŮLEŽITÉ. Byl to smutný zážitek, ale nakonec jsme měli dobrý pocit. Na prvním místě bylo pomoct pejskům, a to jsme splnili. Byl to nejlepší výlet za celé čtyři roky!