Srdce s láskou darované – SRDCE PRO PSÍ ÚTULEK

Do soutěže Srdce s láskou darované jsme se letos zapojili už potřetí. Každý rok zkoušíme nějakou novou výtvarnou techniku, letos jsme se rozhodli pro STRING ART neboli „PROVÁZKOVÉ UMĚNÍ“. Zjistili jsme, že tato technika nevyžaduje kdovíjakou zručnost ani zvláštní umělecké vlohy. Stačí, když poznáme hřebík a vlnu a umíme klepnou kladívkem a obmotávat pevně umístěné body. Inspiraci jsme hledali na internetu, který nabízí nepřeberné množství nápadů a nejrůznějších šablon. Nás na první pohled zaujaly obrázky s psí tematikou. Začali jsme si o psech povídat a zjistili jsme, že většina z nás doma pejska nebo dokonce pejsky má a stará se o ně. A tak nás napadlo: „Co kdybychom naše stringartové srdce věnovali pejskům, kteří takové štěstí nemají, a lidem, kteří o ně pečují a snaží se jim najít nový domov?“

Zapátrali jsme a zjistili, že nedaleko v Kutné Hoře funguje Záchytná stanice pro opuštěné a nalezené psy. A bylo rozhodnuto.

Pustili jsme se do práce. Rozděleni do čtyř skupin jsme nejdříve vymýšleli vhodný motiv. Každá skupina navrhla svůj vlastní, všechny byly zajímavé, ale vybrat jsme mohli jen jeden. Demokraticky jsme zvolili. Předlohu jsme položili a připevnili na dřevěnou desku, chlapci vzali do rukou kladívka a dvě vyučovací hodiny se z naší třídy ozývaly opravdu pořádné rány. Po zatlučení všech hřebíků jsme předlohu postupně vytrhali a odstranili. A na řadu přišly dívky. Ovíjením a křížením barevné vlny kolem hřebíků vytvořily požadovaný obrázek. Výsledná práce nás příjemně překvapila, nečekali jsme, že hned napoprvé se nám obrázek podaří tak, jak jsme si představovali.

V hodině slohu jsme se pak pokusili slovy vyjádřit, co pro nás naši pejsci znamenají. Tady je několik ukázek:

*„Každý, kdo má doma pejska, určitě zažil ten skvělý pocit, když přijde domů a čeká tam na něj to úžasné chlupaté stvoření, které vrtí ocáskem a dívá se láskyplným a vděčným pohledem. Je vděčné za každé pohlazení, za každé hezké slovíčko. My máme doma pejsky dva, australského teriéra a jezevčíka. Ten už je starý, skoro nemůže chodit, ale přesto ho máme rádi.“ (Štěpánka)*

*„Psi jsou milá a věrná zvířata. Vždy, když přijdu domů, můj pejsek mě velice vítá. Když mi není dobře, přiběhne za mnou a snaží se mě rozveselit. Vždycky se mu to povede.“ (Bára)*

*„Pokud chcete, aby Vás měl pejsek rád, musíte o něj s láskou pečovat, věnovat se mu, chodit s ním na procházky. Vždy Vám zůstane věrný a nezradí Vás. Moje prababička jednou našla v lese krabici se štěnětem a od té doby ho má u sebe. Nechápu, jak někdo může dát psa do krabice a vyhodit ho.“ (Týna)*

*„Podle mě pejsci končí v útulku kvůli tomu, že se zaběhnou nebo je jejich majitelé už nechtějí. Já mám dva psy. Dobrman se jmenuje Lemmy a je to takové velké štěně, chce si pořád hrát, skáče po lidech a trochu kouše. Umí jen jeden povel a to SEDNOUT. Border teriér Benny už je hodně starý a většinu času spí.“ (Tadeáš)*

*„Mám dva pejsky, jezevčici Sisi a labradora Majkyho. Ráda s nimi chodím ven na pole, kde je vypustím a oni tam řádí. Mám je moc ráda, v životě bych je za nic nevyměnila. Do útulku bych je nikdy nedala.“ (Aneta)*

*„Psi končí v útulku z mnoha důvodů. Někdo například dostane štěňátko jako dárek, ale když pes vyroste a už není tak roztomilý, skončí v útulku. Naše fenka se jmenuje Keisy, ale říkáme jí Kikina. Je velmi hodná a klidná, ráda plave a chodí s námi na dlouhé procházky do lesa.“ (Kristýna)*

*„Pes je moje nejoblíbenější zvíře. Můžu se mu se vším svěřit a on mi vždy naslouchá. Když jsem smutná, vycítí to a přijde se pomazlit. V tu chvíli mě zahřeje krásný pocit u srdce a to je jeden z důvodů, proč chci naše srdce darovat právě psům. Náš pejsek se jmenuje Besina a je to fenka z útulku. Nejraději s ní chodím na procházky a cvičím ji. Já bych žádné zvíře do útulku nedala. Nechápu, proč si je lidé pořizují, když je pak nechtějí!“ (Tereza)*

*„Já osobně mám psy i ostatní zvířata ráda, ale jelikož bydlíme v bytě, psa si pořídit nemůžeme, akorát by chudák trpěl. Ale máme dva kocoury.“ (Lucka)*

*Můj pes se jmenuje Buddy a je to labrador. Dostal jsem ho k narozeninám. Je už starý, hodně spí, na procházky se mu moc nechce. Přesto ho mám rád a často si s ním hraju.“ (Vojta)*

A pak nastal Den D. V pondělí 11.prosince jsme se vypravili do Kutné Hory, abychom osobně navštívili psí útulek a seznámili se s lidmi, kteří tam pracují. Letos jako žáci devátého ročníku máme patronát nad našimi nejmladšími spolužáky, proto jsme s sebou vzali také prvňáčky, aby se s námi na pejsky podívali a podpořili je. Když jsme jim to oznámili, byli z toho moc nadšení a rozhodli se, že pejskům dovezou nějaké dárky. Ani my jsme nezůstali pozadu. Proto jsme do útulku kromě našeho SRDCE přivezli spoustu dalších věcí - granule, hračky, vodítka, deky, misky, pamlsky, kapsičky, konzervy… Dárky i naše SRDCE jsme předali a pak jsme se podívali na pejsky - Žeryka, Amy, Bubáka, Ferdu a Lojzíka, kterého jsme si mohli i vyvenčit. Zároveň jsme navštívili i zvířecí farmu, která je hned vedle psího útulku.

Jsme rádi, že jsme se do útulku mohli podívat a že se naše SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ líbilo. Každý, kdo se o opuštěné pejsky stará, musí mít velké srdce a naše SRDCE i naše uznání si určitě zaslouží.

Žáci a žákyně 9.A, ZŠ Vrdy

Kuba, Týna, Víťa, Michal, Filip, Lukáš, Tadeáš, Lukáš, Vojta, Anežka, Tereza, Lucka, Bára, Verča, Štěpánka, Terka, Radim, Kristýna, Aneta, Vojta

PS: Dozvěděli jsme se, že Lojzík před Vánocemi našel nový domov ☺