Kočka Vločka a vlna

Kočku Vločku zašimraly na nose paprsky sluníčka. Protáhla se, seskočila z vyhřátého pelíšku a šla se podívat ven, aby zjistila, co se dnes na farmě chystá. Všude to vonělo jarem, nad květinami poletovaly včelky a Vločka mířila na pastvinu.

Co všechno mohla kočka Vločka vidět na farmě na jaře?

Už z dálky totiž slyšela, jak si ovce volají k sobě svá jehňata, která spolu skotačila. Vločka byla zvědavá, jestli se dneska v noci narodilo nějaké další jehňátko.

Zazpívejte a zatančete si písničku „**Pásla ovečky**“:

*Pásla ovečky v zeleném háječku,  
pásla ovečky v černém lese.*

*Já na ni: Dupy dupy dup,  
ona zas: Cupy, cupy, cup.  
Houfem, ovečky, seberte se všecky,  
houfem, ovečky, seberte se.*

*Děvče pohání ovečky bělavé,  
sem tam pobíhá ovčácký pes.*

*Já na ni: Pomaloučku jen!  
Ona, že z háje musí ven,  
že prý ovečkám neslouží lesíček,  
že prý ovečkám neslouží les.*

Na pastvině už byla taky Růženka a ovčácký pes Koniáš. Růženka rozkládala na zem velkou plachtu a Vločka se na ní hned spokojeně uvelebila. „Vločko, to není pelíšek pro tebe,“ smála se Růženka, „to je na vlnu z oveček! Dneska přijede Jarda a ovečky nám ostříhá.“ „Ostříhá?“ divila se Vločka. „Já se jdu radši schovat, nechci se stříhat.“ Růženka Vločku vzala do náruče. „Neboj, stříhat se budou jen ovečky, protože by jim v těch hustých kožíškách bylo horko, a do zimy jim vlna zase doroste.“

Vídáte někde v okolí ovečky? Všimli jste si, že byly někdy ostříhané?

Koniáš už sehnal do jednoho stáda ovečky z celé pastviny a vedl je do ohrady. Právě včas, protože přicházel střihač Jakub. „Tak na to si počkám,“ řekla si zvědavě Vločka. Jakub si každou ovečku posadil, přidržoval ji rukou i nohama, různě si ji natáčel, stříhal ji rychle, ale opatrně – a než si Vločka stihla umýt jazýčkem kožíšek, ovečka mohla zase běžet zpátky na pastvu. Hromada vlny přibývala a Vločce se líbilo, jak je měkká a jak voní.

Prohlédněte si surovou ovčí vlnu. Jaká je na dotek? Jak voní?

Už se chystala, že se do ní zavrtá a trochu se prospí, ale Růženka plachtu s vlnou sbalila a odnášela pryč. „Počkej na mě, kam to neseš? A k čemu tu vlnu vlastně potřebuješ?“ volala za Růženkou.

Co myslíte, že Růženka bude dělat s vlnou?

„Nejprve ji musím vyprat. Vlna je hodně mastná, protože ovčí tuk chránil ovečky před deštěm a sněhem. Teď ji vyperu, aby byla pěkně čistá.“ Růženka nanosila do necek vlažnou vodu a nakrájela do ní rostlinky mydlice, které ve vodě udělaly pěnu. Vločka do pěny strčila packu a hrála si s bublinkami. Ty jí vlétly do nosu, až z toho začala kýchat. Růženka zatím vybírala z vlny nečistoty a ve vodě vlnu jemně promačkávala. „Fuuuj, to je ale špinavá voda!“ šklebila se Vločka. „Však ovečky nemají na pastvině sprchu, aby se mohly umýt, ani si nedosáhnou na záda jazýčkem jako ty, Vločko. Proto necháme vlnu dobře odmočit a zítra vodu vyměníme za čistou. A další den znovu a pak zase znovu, dokud nebude úplně čistá“. Vločka šla tedy s Růženkou domů na večeři a byla zvědavá, jak bude vlna vypadat po vyprání. Nestačila se divit, jak byla vlna po pár výměnách vody čisťounká. „Až někdy zase spadnu do louže, asi se taky radši odmočím v neckách, abych se nemusela celá mýt jazýčkem,“ plánovala si Vločka. Růženka pak rozložila vlnu venku na plachty a nechala sluníčko, aby se postaralo o její usušení. Občas vlnu chodila obracet a občas jí s obracením pomohla Vločka, když zrovna běžela kolem. Suchou vlnu Růženka doma rozložila a Vločka se těšila, že si z ní konečně udělá pelíšek.

Prohlédněte si vypranou ovčí vlnu. Jaká je? Jak se liší od surové vlny?

„Počkej, Vločko, to ještě není všechno, já si z té vlny chci uplést ponožky na zimu a tobě z ní uplstím kuličku na hraní, chceš?“ Vločka samozřejmě chtěla, protože milovala hračky, za kterými se dá běhat. Lehla si tedy kousek dál a pozorovala, jak Růženka z vlny vybírá poslední nečistoty, které v ní zůstaly i po vyprání. Pořád ale byla vlna dost zacuchaná a Vločka si pomyslela, že by se hodil nějaký hřeben, kterým by se vlna učesala. Růženka přinesla hřebeny hned dva, mezi ně dávala postupně chomáčky vlny a rozčesávala je. Pramínkem učesané vlny pak šimrala Vločku na nose, protože byla jemná, jako její ocásek. „Jů, to je prima, pošimrej mě ještě!“ smála se Vločka.

Prohlédněte si vyčesanou ovčí vlnu. Jaká je? Jak se liší od surové vlny?

„Tohle ale přece vůbec nevypadá, jako ponožky,“ divila se. „Však taky vlnu musíme ještě upříst na kolovrátku,“ vysvětlovala jí Růženka. To se Vločce líbilo, přede moc ráda, když ji někdo hladí. „Ale ne, ty popleto, kočičky předou – vrní –, ale já budu spřádat vlnu do tenké nitě. Do klubíčka, víš?“

Zkuste si z vlny vytáhnout pár vláken a stočit je mezi prsty. Jak tenká nitka se vám povede?

Vločka chvíli pozorovala, jak se točí kolečko kolovrátku a jak z učesaného pramenu vlny vzniká nekonečně dlouhá nit, pak se stočila do klubíčka, chvilku si předla po svém, po kočičím, a usnula. Když se vzbudila, Růženka už spřádala dvě nitky dohromady, aby z nich vznikla příze.

Naučte se básničku a doprovoďte ji pohybem:

***Vrní, vrní kolovrátek***

*Vrní, vrní kolovrátek, (velké boční kruhy celými pažemi)*

*zejtra bude velkej svátek. (otáčení kolem osy těla)*

*Navíjím klubíčko nití, (pohyb navíjení – zápěstí)*

*budu si kabátek šíti. (rozpažit – ramena)*

*Navlékám, navlékám jehličku, (pohyb navlékání – zápěstí)*

*potom si ušiju sukničku. (zatočit se kolem své osy)*

Z příze si pak uplete teplé ponožky, na kterých v zimě bude ráda lehávat i Vločka. „A kde je ta slíbená kulička?“ ptala se Vločka netrpělivě. „Tu ti uplstím večer. Budu potřebovat vodu, mýdlo a spoustu trpělivosti, abych z té měkké vlny uválela pevnou a tvrdou kuličku.“ Vločka se opravdu večer dočkala svojí kuličky na hraní. Těšila se, že ji ráno ukáže ovečkám a poděkuje jim za vlnu, ze které se dá udělat tolik užitečných věcí.

Co všechno se dá udělat z vlny?



