BYLA JEDNOU JEDNA ZOO …….

 „Byla jednou jedna ZOO, ve které byla spousta výběhů. Jednoho krásného slunečného dne se konala v ZOO akce „Forfans“, na kterou dorazila spousta lidí. Zvířata dostala svou „šanci pro adopci“.

 A kterých se to týkalo? Celkem se jich na „adoptivní rodiče“ těšilo 22. Jedním z nich byl pižmoň David. Trochu líný, ale o to chytřejší a navíc velký dobrák. Ani mouchu by nezabil. V blízkém sousedství měl gepardici Nikolu, která vždycky včas uteče a ještě se u toho stihne usmívat. I když je trošku bláznivá, konkuruje Davidovi v chytrosti i bystrosti. Navíc tu má kamarádku, další gepardici – Vanču. I ona je rychlá a akční, ale většinu situací řeší s rozvahou. Had Karel, co pokaždé vybruslí i z velkého průšvihu, je z povzdálí pozoruje ze svého terária. Neustále se usmívající jednorožec Adéla se procházela po celém areálu ZOO podle vlastní libosti. Někdy nahlédla třeba do „království“ nosorožce Dana, který rád leccos zapomene, čas od času mile pozlobí a obecně je považován za velkého vtipálka. Jindy zase udělala návštěvu u orla Petra a zeptala se ho, jak vypadá svět z výšky. (Ačkoli Petr by mnohem raději jezdil na motorce nebo třeba chytal ryby.)

 Sportovně nadaný medvěd Kuba příležitostně překonal svou lenost a ukázal, že nemá jen velké sny, ale že je také umí realizovat. Ve vodě si s ním vždycky ráda zasoutěžila lachtanka Natka, která měla pro každého návštěvníka připravený úsměv, nejvíc milá ale bývala na děti. Puma Barborka byla trošku ostražitější, ale to už pumy musí být! I ona se ale na děti kamarádsky usmívala. Zatímco šimpanz Štěpán je zlobil, jak mohl. I on však jenom v dobrém a proto, že měl rád život plný vtípků a legrace. Stejně jako „ukecaná“ čápice Denča, co je ochotná každému podat pomocnou ruku. A co teprve tygřice Kristýna! Jako tygr je totiž jen rychlá a chytrá, jinak si vždycky každý pamatoval hlavně její dobré srdce.

 Děti si zase velmi dobře rozuměli s hrošíkem Míšou, protože ten nejraději seděl v koutě svého výběhu u počítače a hrál nejrůznější střílečky nebo si psal s kamarády na facebooku. Čas od času se nechal vyrušit sloníkem Danem, protože měli stejné záliby a navíc oba milovali pizzu. A jejich velmi dobrou kamarádkou byla veverka Martinka. Pravda, před pizzou dávala přednost oříškům, ale i ona byla velmi kamarádská, milá a na rozdíl od „klučičích“ kamarádů i pilná.

 Na veškerý ruch dohlížel vlk Ondra, který měl zákaz vstupu jen do akvárek, protože ze všeho nejradši měl ryby, ale hlavně k snědku. Konkurenci mu dělal jeho jmenovec „mušák“ Ondra. Ten měl o všem přehled z výšky. Většinu času se tvářil jako nevšímavý snílek, prostě jako „mouchy, snězte si mě“, ale ve skutečnosti mu neuniklo vůbec nic.

 Jako jasně nejbarevnější ozdoba celé zoologické zahrady poletovala podle libosti motýlice Kačka. Ze všeho nejraději měla duhu, protože je stejně úžasně barevná jako ona sama. Na rozdíl od orla Petra zbožňovala výšky. Mohla tak mnohem rychleji pomoci tam, kde to bylo potřeba. A čas od času si také popovídala s paličatou žirafou Natkou.

 Zkrátka a dobře, ZOO byla plná zajímavých osobností, z nichž každý uměl něco jiného, až na Davida, ten prý neuměl téměř nic. Například Karel se uměl natahovat (nebo vytahovat?), Adéla byla rychlá jako šíp. Orel Petr výborně a rychle létal. A tak bychom mohli pokračovat. Důležité ale je, že na dlouho připravovanou akci si všichni připravili svá vystoupení a pak ještě jedno společné, aby zaujali návštěvníky. Proběhla i náročná a vyčerpávající autogramiáda.

 Po představení se uchýlili zpátky do svých výběhů a chystali se spát. Ale večer se na ně přišla podívat paní Gruberová. Všechny je pochválila a řekla jim, jak jsou skvělí. Navíc jim oznámila, že od září se koná akce „Turné LP“, kterého by se měli zúčastnit. Zároveň se stala jejich trenérkou.

 Zavládlo všeobecné veselí a všichni uléhali s představami, jak budou pilně cvičit.

 Týdny zbývající do začátku září utekly rychle jako voda a turné bylo tu! Protože paní Gruberová se jako trenérka osvědčila, ředitel ZOO všechna trénující zvířátka svěřil do její péče na následujících pět let. To byla výzva! Ukázalo se, že paní Gruberová je paní učitelka a základní trénink vystřídalo tvrdé učení!“

 Tak by mohla pohádka ze světa zvířat vlastně skončit, ale právě naopak! Skončila jen idyla ze zoologické zahrady a začalo jedno dlouhé cirkusové představení. A tím jsme se vlastně dostali k tomu, kdo je paní učitelka Gruberová, protože ona si zaslouží darovat srdce z lásky od nás všech!

 Není velká postavou, ale pro nás zůstane velkou učitelkou bez ohledu na centimetry. Na svých tmavých vlasech si udržuje krátký účes, který jí velmi sluší. Potřebuje nosit brýle, ale nás prohlédla velmi rychle i bez nich. Zvlášť děvčata obdivovala, že paní učitelka chodila vždycky krásně oblečená.

 Daleko důležitější pro nás ale bylo, jestli bude naše „trenérka“ hodná a milá. A samozřejmě byla! Jenže my někdy nevěděli, jak ještě pěkně zazlobit nebo jakou lumpárnu vymyslet, a to nám pak naše třídní ukázala, jak taky vypadá „naštvaná“ učitelka. (Trpělivost má prý taky svoje hranice.) To jsme potom bývali naštvaní i my, protože obvykle následovala věta: „Tak mám pro vás, děti, překvapení. Napíšeme si test.“ No jasně, když má někdo čas zlobit, asi všechno zná a všechno ví, tudíž může psát testíky. A že jich za těch pět let bylo! Ještě štěstí, že nemusíme rozepisovat jejich výsledky!

 Nikdo jí ale nemůžeme upřít, že byla ke všem stejně spravedlivá. Na druhou stranu uměla vždycky ocenit, když jsme naopak byli hodní, někdy dokonce i vzorní! Pokaždé jsme s nadšením uvítali třeba odměny ve formě bonbónů. Mlsáme totiž velmi rádi. Ale i taková „obyčejná“ pochvala od milované učitelky zahřeje u srdce, u toho srdce, které Vám chceme dát, tak už jen krátce:

Je tolik slov a tolik vět,

které bychom vám chtěli povědět!

S vámi nebyly hodiny nudné.

Kromě čtení, psaní, počítání,

došlo i na prima povídání.

Teď už konec této chvály,

ať „pančitelka“ ani v příštích letech nezahálí!

Nebyla jste jenom přísná, ale i anděl boží,

neberete žáky jenom jako učené zboží,

a proto si přejeme: „Buďte pořád taková,

jako s námi, prostě „světová“!

Vaše 6. B