ПОДАЙ РЪКА, СПАСИ ЖИВОТ!
Петте дилеми на приемния стопанин

1) Какъв ще е моят ангажимент като временен стопанин?
   - Да приемеш животното в дома си, да се запознаеш с него/вата история, включително и факти за произхода му (ако ги знаем), лечението, всичко, което знаем за него/нея.
   - Да осигуряваш спокойна и сигурна среда за животното, без опасности за него.
   - Да се грижиш за животното според особеностите му – да предстояваш храна, Бога, любов.
   - Да приемеш съветът от мен и други хора с опит.
   - Да ми предоставяш животното, когато има урежен дом.

2) Колко време ще продължи?
   - Честоят отговор на този въпрос е „не знаeus“. Ще се постъпя да се уговоря за конкретен случай.
   - По принцип не ми се иска да мяся животно от един приемен дом в друг, но естествено, ще се съобразя с теб, ако условията се променят и не можеш да се грижиш повече за него.

3) По цял ден съм на работа, какво ще прави животното моя? Какъв ще пътувам в отпуск, като ми се наложи?
   - По принцип, ако работата ти е събирана с много пътуване и често отсъствия, нямам смисъл да се мъчиш и ти, и животното, твой вариант не е удавен, но ако стабилна гума за стандартен „офис“ график, ами – и аз съм така.
   - Това не бива да те спира, особено, ако приемеш кош, те са доста по-самостоятелни и независими. Не е нужно да променяш графика си заради животното, ще намери решения за си грижи за него, ако ти отсъствваш в отпуска.

4) Как да знам, че не болно и няма да заразя моя домашен любимец? Или ако е зероносно и ги тормози?
   - Ще ми покажеш паспорта му/я и всички документи, които имам.
   - По принцип, особено ако за първи път ще приемеш непознато животно, ще се погрижи да се социализира и спокойно.

5) Ще се приближка към кучето/кошето и после ще му е трудно 2 га замат?
   - Ох, как те разбираш. Настоящата ти котка е моя първи „пробал“ като приемен дом. Близките му всеки път се захващат, че това е последният път, козато вземаме временно животно, след като няма толкова меко да го разсеявам.
   - И всеки път езмаме ново.
   - Често тя темата не се, казано много добре: „Моите чувства, козато се разделяме не са и на холкова толко- ва тежък, козато атмосферата на животното да умре на улицата. Да га дадеш временно дом означава да га дадеш шанс на животното да намери постоянен меко. Да го общуваш толкова, че да го оставиш да отиде в дома си.“

Защо да го правя?
   - Спасявам живот! Нямам по-добро и ънознареждане и по-удобство, резултати от този да дадеш шанс за живот.
   - Помагам на друг човек: Възрастен човек, който е принуден да се раздели с любимеца си, човек, който има прекаменно много животни и не може да се грижи добре за тях, семейност, че го езмаме и трябва да остави домашни си любимци.
   - Помагам и на бъдещия стопанин, като полагаш грижи за неговия приятел, с който още не се намеряме.
   - Грижиш се за питомеца в най-важната му фаза: адаптацията, оздравяването и – ако е бебе – израстването и оформянето на поведението му на домашен любимец.
   - Благодарение на теб, той/тя ще бъде отново на краката си (поначка и бузките).
   - Имащ домашен любимец, без съвършените разходи и „без обвързане“.
   - Ще изпиташ небезобразно удовлетворение и гордост в момента, в който твоето „попопчен“ ще намери поетарен дом, побързай да ти.
   - Ще научиш нови неща и няколко няма да се отмечаш, ще се запознаеш с нови приятели, ще си посъздаш (“Вънешен”) край в добрито у хората.

Аз съм мостът между това, което беше и това, което може да бъде.
Аз съм търся към нов живот.
 Разбира се, ще трябва да се разточим, колкото те играят, испитилен и с рани, настрашава, тъжен, самотен, нежелан, страхуваш се да обича.
 За кратко време ти си мой.
Ще те хвана от собствената си ръка.
Ще те обучиш с имото си свръзка.
Ще те направя им.
Аз съм от стопана.
Защито, щом водите времето, колкото си добре и здрави, когато бихте и свръзка, толкова изгубиш част.
Ще те пуши да си тръгнеш, не без сълзи, но без съжаление.
Защито ти си в безопасност забравена.
Нова котка има нужда от мен сега.

Дани Мархг