Psi a lidi, lidi a psi

Všechno začalo úplně nevinně. Hodně jsme slyšeli o filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Ve škole jsme se domluvili, že si zkusíme společně přečíst knížku a možná si pustíme i film. Dali jsme se tedy do čtení, už při prvních větách se „Země zastavila“. Chytilo nás to všechny a už nepustilo, čtenářská stopa v některých z nás zůstane navždy. Mnohdy jsem těm malým posluchačům četla a v duchu si říkala, nebreč, nebreč, neuvidíš na to, pak jsem zvedla oči a světe div se, nebo ne, mnozí si utírali slzičky a popotahovali stejně jako já. Ono když slyšíte o tom, jak někdo tahá štěňata v zavázané igelitce z popelnice a pokračuje to tím, že brácha už tu se mnou není, leží pode mnou a je úplně tuhej a ségra se třese, slabě píská, postupně vám dochází, co se děje, tak se prostě rozbrečíte.

Knížku jsme přečetli skoro jedním dechem, kapitoly jsou napsány stylem psího vyprávění, kde nechybí hovorová čeština, vtipné líčení situací a to se nám na tom líbilo nejvíc, protože jsme se také hodně nasmáli. Každý den jsme se těšili na nový příběh, na to, jakou příhodu Gump zase zažije a my vlastně s ním. Bylo to stejné jako na začátku věta, která souvisí s příhodou o prvním Gumpově jídle, párku, který hladový Gump dostane. „Hltal jsem to tak, že jsem zapomněl kousat,“ řekl Gump. Podobně jsme příběhy hltali i my, jen to pro nás dopadlo mnohem lépe. Mnozí z nás se přečtením knihy poučili, jiní možná zamysleli. Někdo do té doby nevěděl, kdo je bezdomovec, že bezdomovcem se může stát každý z nás. Hodně jsme prožívali i příběh fenky Lílie, která nám vyprávěla o psích množírnách. Život v útulku vidět psíma očima také není k zahození. Celá knížka nás zasáhla doslova od začátku až do konce.

Od první chvíle jsme milovali Bedřicha Kozího bobka a Veroniku Rybičku, oba měli srdce na pravém místě a to my poznáme a dokážeme náležitě ocenit. Poznáme ale, když se někdo chová špatně, proto jsme neměli v oblibě Dášu Nemocnici, nezlobte se na nás, paní Chýlková.

Každý den jsme prožívali další a další příběhy a pak nás to napadlo. Uděláme radost pejskům, upečeme jim sušenky, ať mají radost. Pořídili jsme si do školy 3D tiskárnu, zatím není naše, musíme si ji zasloužit, ale využili jsme ji. Vytiskli jsme si vykrajovátka, zadělali těsto a upekli sušenky. Pak nás napadlo, že některé využijeme, vyrobíme srdce pro ty, kteří nám ukázali některé životní pastičky a překážky nastražené nejen pro psy, ale i pro lidi.

Naše srdce věnujeme těm, kteří se podíleli nejen na knize Gump – pes, který naučil lidi žít, ale i těm, kteří se podíleli na vzniku stejnojmenného filmu. Film, ten se nám líbil tak moc, že pan Bolek Polívka je pro některé na dlouhou dobu ne pan herec Bolek Polívka, ale Kozí bobek a paní Eva Holubová, ta je pro nás Rybička, ne paní herečka Eva Holubová.

Za všechny Jana Přibáňová