**Kdybych byla Jay Sisler**

**Magda Jogheeová**

*Všechno je naopak. Do prázdných ulic měst si chodíme vydechnout, mezi lidi a za zábavou táhneme do lesa. Je možné tam momentálně dobře socializovat i psa.*

Myslím, že na výcvik psů nemám talent. Všechny předchozí jsem jen tak popadla na vodítko a chodili jsme spolu lesem a po polích. Ovšem poslední, australský ovčák, mi převrátil život naruby. Chtěl vodit na vodítku mě a když náhodou ne, tak na něm radostně a pevně visel. Je to nadprůměrně chytré plemeno, které schopný člověk naučí neuvěřitelné věci. Třeba takový Jay Sisler, cvičitel psů z Emmettu v Idahu, šokoval na rodeích po celé Americe s triky, které své australáky naučil. Kdybych byla Jay Sisler, uměl by můj pes nejen rodeové atrakce, ale třeba také otvírat skříňku, skládat utěrky, nosit boty, rovnat polínka, zavírat dveře (umí je jen otvírat) a jiné praktické věci. Jenže já nejsem Jay, bohužel.

Všechno, co jsem dokázala za dva roky pejska naučit (kromě trapného sedni, lehni, pac a pusu)je povel: jdeme umýt zadek. Pes totiž nemá ocas a srst zadních nohou připomíná turecké kalhoty. A na těch věčně něco visí. Takže, když řeknu: „jdeme umýt zadek“ zvedne se, odejde do koupelny, vleze do sprchového koutu a otočí zadek směrem ke sprše. Jsem na něho hrdá. A také mi nosí balonky. Když má zrovna náladu.

V rámci socializace mi trenér doporučil chodit do města. Do města chodím jen když potřebuju něco koupit, jinak se mu vyhýbám. Jasně, že jsem měla výčitky, že nechci se psem do města. Vzpomněla jsem si, jak mi jednou děti vyčetly, že jsem je na procházky vodila jen na louku a k lesu krmit mravence. Ony pak byly údajně asociální a přály si k Vánocům obrázky, na kterých byla zvířata, ale proboha, žádní lidé. Také jsem je nezapsala na klavír, volejbal či do baletu… to mi naštěstí pes vyčítat nemůže. Občas mě napadlo, že bych přece jen se psem do města měla jít. Vždycky jsem si to ovšem na kruháku rozmyslela a namířila do přírody.

Pak přišel virus a nouzový stav.

Pro mě žádná změna. Žila jsem nejspíš v nouzovém stavu už několik let, jak poznamenala prostřední dcera. Akorát v lese se všechno změnilo. Poslední rok se v lesích u naší vesnice těží od rána do večera, tak jsem musela najít jiné útočiště. Les v Sosnové je něco jako Pařížská mezi pražskými ulicemi ( náš obecní les je spíš Lazarská). V sosnovském lese jsou nádherné pískovcové skály, nespočet cest a cestiček, různá zákoutí, kde se můžete toulat celý den a stane se, že nikoho nepotkáte. Tak to bylo dřív.

Nouzový stav vyhnal lidi do lesa. Nejdřív jsem se jim, nepodmíněný reflex, snažila vyhnout. Cesty jsou dost široké, abych přešla na druhou stranu, když se blížila například křehká dívka s dogou. Je možné ustoupit ještě hlouběji, do borůvčí, před běžící velkou skupinou, co křičí jak na hory. Asi byla děcka v rauši, protože tuším, že dobří běžci šetří dechem, běží v rytmu a neřvou u toho… Když jsem se jeden den snažila nekřížit stezku chlapovi, který hulákal do mobilu a řešil pracovní záležitosti, tak jsem se mu tak moc chtěla vyhnout, že jsem málem spadla ze skály.

A řekla jsem dost!

Přestala jsem se vyhýbat a začala se mísit do davu. Pes byl nejdřív šoku, ale každým dnem si přivykal. Už nečuměl na kolo jako svatý z orloje a nevrčel na dámu, co šla dynamickou severskou chůzí s holemi. Počítala jsem. Jeden den jsme potkali: patnáct psů, třicet běžců, osm cyklistů, tři kočárky, dvě čtyřkolky, jeden teréňák a kůň. Řekla bych, že socializace jako hrom. Kdybych si chtěla oddechnout, měla bych jít nejspíš na procházku do města, tam je klid. Ale nepůjdu. Nejsou tam tak pěkné borovice ani skály.

Jen jsem se ještě zastavila u lesní kapličky. Je plná andělíčků, váziček, kytek, obrázků, malovaných kamenů. A pak, že jsme národ ateistů. Tady to tak nevypadá. Zdá se, že lidé sem vysílají svá přání a modlitby. Proto jsem dnes i já poprosila Pannu Marii:

„Chtěla bych, ať je v lese zase klid…“

„Smiluj se nad námi a zařiď nějak, aby už konečně otevřeli obchoďáky!“

(Fejeton vyšel 15. 2. 2021 v ONA Dnes)