**Jméno:** Anna

**Příjmení:** Jiroušová

**E-mail:** ajirousova@zspolackova.cz

**Třída:** 6. B

**Škola a její adresa:** ZŠ Poláčkova, Poláčkova 1067/3, 140 00 Praha 4

**Měl jsem psa a kočku**

Budu vám vyprávět o tom, jak jsem měl psa a kočku, když jsem ještě bydlel ve Středočeském kraji a než jsem se přestěhoval na Vysočinu. V tu dobu mi bylo asi tak 24 let, když jsem zrovna dostudoval vysokou školu v Praze. Bydlel jsem v domečku s velkou zahradou a s všelijakými rostlinami a s břízami. Bylo to tam opravdu hezké. Proč jsem se vlastně odstěhoval? Já jsem se musel přestěhoval kvůli práci, kterou jsem změnil. Kousek od mého domku bylo jezero, vždy jsem se tam chodil projít. Byl to však moc velký dům pro jednoho člověka. A stále mi přišlo, že mi něco chybí. Připadal jsem si sám a neměl jsem žádnou společnost. Kamarády jsem měl jenom z práce a moje rodina by za mnou ze Zlína nepřijela, jenom asi na Vánoce. Tak jsem si řekl, že si pořídím psa. Chtěl jsem asi nějakého pořádného psa, takže mě napadl jako první australský ovčák. Hledal jsem proto nějaké lidi, od kterých bych si toto plemeno mohl pořídit. To zas nebyl takový problém. Ale větší problém bylo jméno. On si člověk řekne, že je to lehké, ale je to trochu těžší. Podstatné je, aby na to slyšel, aby bylo normální, hezké a tak dále. Napoprvé mě napadl Skvrnka, protože bude mít hodně skvrnek, ale zase je takové zvláštní. A po chvíli přemýšlení mě napadl Max. Je to hezké a praktické jméno, na které si zvykne skoro každý pes. Psa jsem našel v jednom inzerátu v novinách. Zavolal jsem na něj a měl jsem si ho vyzvednout v Praze, na Pankráci. Když jsem ho poprvé uviděl, bylo to malé a chlupaté klubíčko. Jako pes to ani trochu nevypadalo. Měl teprve 6 týdnů. Tak jsem si ho teda vzal domů. Když jsme dorazili domů, vzal jsem ho z auta a položil v domku na koberec. Koukal kolem sebe a začal očichávat nové prostředí. Jakmile se porozhlédl po domku, okamžitě běžel ven na zahradu a první věc, kterou udělal, bylo, že se napil z malého jezírka, kde byly tulipány. Pak to tam samozřejmě celé očichal. A místo toho, aby udělal loužičku venku, udělal ji v domě na koberci. Musel se ještě hodně učit. Tak rostl a rostl. Dokud nevyrostl, rád mi hryzal pantofle a boty, takže jsem skoro žádné neměl. V létě, když bylo velmi horko, vzal jsem ho k rybníku, kde jsme se oba pořádně vykoupali. Konečně nějaká společnost. Opravdu s ním byla zábava. Náš už docela klidný společný život jednoho dne změnil dopis od tety. Psala, že se stěhuje do nového domu za prací a že majitel domu bohužel nepovoluje zvířata, a jestli bych se proto nemohl postarat o její kočku. Obrátila se na mě hlavně proto, že to umím se zvířaty a mám je rád. Nebýt mě, musela by jít do útulku. A tak jsem vyrazil pro naši Miu. Tenkrát jsem ještě netušil, co spolu všichni zažijeme legrace a jak se změní náš poklidný život s Maxem. Miu jsem od tety přebíral v Praze na Budějovické. Už tam s malou přepravkou stála a vyhlížela mě. Přepravku jsem otevřel až v autě. Vůbec jsem netušil, jaká Mia bude. Byla to strakatá kočka s černými a oranžovými skvrnami. Byly jí asi tak dva roky. Když mě spatřila, koukala na mě modrýma a hodně chytrýma očima. Po cestě domů jsem byl hodně nervózní a trochu jsem se bál, jak spolu budou vycházet, protože vím, že když můj pes vidí kočku, začne štěkat a utíkat za ní a kočka na obranu začne prskat a utíkat. Připravil jsem si dlouhou řeč pro Maxe, ve které jsem mu chtěl vysvětlit, že Mia je hodná, a hlavně už naše kočička. Všechno ale bylo docela jinak. Seznámení na první pohled vypadalo úplně idylicky. Max se na Miu po psím způsobu hezky usmál a začal ji očuchávat. Mia vypadala jako nehybná krásná kočičí socha a koukala na něj modrýma očima. Čas se na chvíli zastavil a pak prudce zrychlil. Mia zaprskala a na místě vyskočila a málem by po něm sekla drápky, kdyby Max, který po štěněčím způsobu u ničeho dlouho nevydržel, neutekl za ptáčkem ven na zahradu. Jejich soužití bylo ze začátku opravdu zvláštní. Někdy jsem měl dokonce pocit, že i rozumím tomu, co si navzájem říkají a co si provádějí. Max měl pocit výhody domácího hřiště. Byl to také kluk a ti mají pocit, že všemu rozumí lépe. Já si to také někdy myslím. Ale Mia na něj i na mě vždy vyzrála. Ač to vypadalo, že Max honí Miu a ona musí jen pomalu získávat jeho důvěru. Spíše cvičila s ním, ale i se mnou. Oba jsme stále pozorovali, co dělá, jak se má. Max ji na oko honil, ale stále více bylo vidět, že by si s ní chtěl hrát a že by se k ní rád přitulil, když byl ospalý. Byla přece jen krásně měkoučká, jako nejhezčí peřinka. Přes den byl u nás blázinec. Ten tam byl tichý klidný dům. Bylo slyšet jen mručení, štěkot a padající věci. Večery byly jiné. Když jsem si večer lehl k televizi na gauč, Max si jako obvykle lehl vedle mě. Mia se každý večer přibližovala víc a víc. Postupně se zabydlovala. Každé ráno vylezla Mia ven a šla na strom pozorovat krajinu. Max se najedl a vyběhl rychle za Miou. Koukala na něj, Max nehybně stál a upřeně se na Miu díval. Když Mia viděla, že na ní neštěká ani na ni nevrčí, tak se k němu pomalinku přibližovala. Já jsem se na ně díval a připadl jsem si jako rozhodčí nebo pan učitel, kterého ale stejně nikdo neposlouchá. Honili se po zahradě, Max štěkal a vůbec si mě nevšímali. Ale jednoho dne, když k němu Mia přilezla, si Max klidně lehl na zem a začal máchat ocasem ze strany na stranu. Mia si k němu sedla a chvíli na něj koukala a potom se k němu přitulila a začala příst. Myslím, že si na sebe zvykli. Chvíli jsem nemohl uvěřit vlastním očím. Kočka a pes? Vždyť ho ještě před chvílí nenáviděla, tak jaký k tomu měla důvod? Nikdy jsem na to nepřišel, ale byl jsem rád, že se skamarádili. Nemusel jsem se o ně bát. Když jsem je zavolal na oběd, tak jsem je vůbec nemohl najít, hledal jsem je v domě. Když jsem potom šel na zahradu, viděl jsem je, jak poskakují na zahradě spolu. Usmál jsem se a zavolal na ně. Potom, když mě spatřili, Mia přeskočila Maxovi přes hlavu a společně vedle sebe došli až ke mně a začali společně jíst. Když uběhly nějaké ty měsíce a nastala zima, s Miou a Maxem jsme seděli na gauči u topení a hřáli jsme se u televize a bylo to jako v nějaké pohádce.