Pes mezi knihami

Praxe v knihovně. Koncept, který ve vás vyvolá nadšení jen těžko. Strnulá, staromódní instituce plná prachu, důchodců a prastarých, nevrlých knihovnic. Z omylu jsem byla vyvedena během prvních pár minut. Progresivní vedoucí s nakrátko střiženými vlasy, milé kolegyně, velká míra elektronizace. To ale nebylo moje jediné překvapení. „Do knihovny můžou psi? To bych nečekala.“ Vedoucí přitakává a paní s pudlem si vesele půjčuje své knihy, zatímco její čtyřnohý svěřenec zkušeně prochází mezi regály a seznamuje se s ostatními knihovnicemi. Když si potom vedoucí stěžuje na nedostatek komunitních akcí v jejich knihovně, rodí se nám v hlavě nápad. Já mám psa, ony mají prostory, komunitní akce je na světě! V osm ráno netrpělivě čekáme na tramvajové zastávce. Kdo? Já a Lajda, moje třináctiletá fenka českého strakatého psa. Dnešní *knihovní pes*, jak hlásá cedulka čekající na ni v knihovně. Celá ulice je zablokovaná čekajícími tramvajemi. Přijíždí auto s výrazným nápisem *HAVÁRIE* a ještě výraznějším houkáním. Začíná to skvěle. Muž v pracovním overalu vystupuje z auta, kontroluje podvozek první tramvaje, která celou kolonu způsobila, prohodí pár slov s řidičem a odjíždí. Zácpa se dává do pohybu. Právě včas, hodnotím po pohledu na hodinky. Nandávám Lajdě náhubek a nastupujeme do tramvaje. Zbytek cesty už naštěstí probíhá hladce. Přestup na autobus stíháme přesně na čas a chvíli před devátou už stojíme za knihovními dveřmi. Chvíli to trvá, než se dostaneme dovnitř. Lajda mezitím už nervózně popochází, neví, na co čekáme. Když se konečně dveře otevírají a otevírá se tak cesta po schodech dolů, nečeká už na další vyzvání a sebíhá dolů se seznámit. Okamžitě po deváté začínají do knihovny proudit lidé. Prvotní reakce jsou poněkud zmatené. Lidé nevědí, co v knihovně pes na volno a bez košíku dělá, nevědí, jak k němu přistupovat. Proto ukládám Lajdu na deku před pultem a přidávám cedulku: *Knihovní pes Lajda, nebojte se seznámit.* A funguje to. Čtenáři se u psa zastavují, hladí ho a dávají mu piškoty a granule z krabičky, která leží na pultu nad ním. Setkáváme se se samými pozitivními reakcemi. „Dřív jste tu snad mívali menšího pejska, ne?,“ ptá se starší paní. A je to pravda, předchozí vedoucí s sebou údajně svého psa taky vodila. „Já jsem taky mívala pejsky, víte? Lovecké, dokonce. Krásní ohaři, bydlela jsem s nimi u řeky a chodili jsme do lesa, vždycky mi spali u nohou a hlídali mi děti, když jsem vařila…“ Podobných příběhů si během dne vyslechnu víc. Očekávala jsem, že pes se stane atrakcí spíše pro maminky s dětmi, kterých bývá knihovna plná, ale před očima se mi odehrává něco zcela jiného. Zájem jeví hlavně starší lidé, často u toho vzpomínají na své vlastní milované zvíře a plně se projevuje terapeutická síla psa. Lajda klidně leží, nechá se hladit a opečovávat, člověk po člověku se střídá u její deky a věnuje jí pozornost. „To mám radost, že jsem tady na ní takhle natrefila. A bude tu příště, že bych přivedla vnoučata, víte?“ To já ale nevím. Vysvětluji, že jde o jednorázovou akci a jestli a kdy se tu s Lajdou znovu objevíme, není vůbec jisté. S velkým nadšením se tak nesetkávám. Když se Lajda začne nudit, zvedá se a prochází po knihovně. Je zvědavá na místní čtenáře, vtírá se jim pod ruce a zlepšuje jim den. Kolegyním u počítače šťouchá čumákem do rukou, dožaduje se pozornosti, a také ji dostává. Každý ji rád vidí. Když zakládám knihy do regálů, chodí za mnou a trpělivě čekám, až zařadím knihu podle abecedy a posunu se dál. V tlamě nosí papírové lístečky s vypsanou polohou rezervací a podává je, když jsou potřeba. Při obědě si ji beru s sebou do zázemí, dostává kousek chleba se šunkou a hlavně vodu. Během zbývající asi hodiny a půl už Lajda zase klidně leží a nechává se obdivovat procházejícími čtenáři. Coby starší pes je nekonfliktní, milá a nevyžaduje neustálý pohyb, ráda si na pár hodin lehne a nechá se opečovávat. A to příchozím velmi vyhovuje. Ve dvě hodiny je čas k odchodu. Balím deku, piškoty i cedulku a vyrážíme ke dveřím. Pes ještě ochází mé kolegyně a nechá se od každé podrbat na rozloučenou a už vybíhá schody ke dveřím. Cestou domů pořádně zmokneme, ale to nám náladu nekazí. Dnešek byl přeci jenom dobrý den. Když tedy budete mít chvíli času, stavte se v knihovně ve Vikově. Najdete tam dobré čtení, milé knihovnice, a když budete mít štěstí, třeba i knihovního psa.