Familjens hundar

När Kjell konfirmerats fick han en hund som fick namnet ”Garras”. Han var av hundrasen Boxer och var tigrerad med stympad svans. Garras tydde sig till Kjell som dresserade honom och tillsammans förgylldes dagarna. Han var aldrig ensam och hade sin sängar i köket och i Lars och Kjells gemensamma rum på ovanvåningen. Hans små hår var irriterande för dem som skulle städa efter honom därför gick han sällan lös i huset. Motionen han fick var genom promenader men även med cykel. Kjell hade boxhandskar och när dessa togs fram blev Garras helt vild för då visste han att det skulle bli lek av. På grund av skolgång på annan ort blev det Kjells föräldrar Hjördis och Arne som tog på sig ansvaret till motion men oftast fick han klara sig själv i den inhägnade trädgården. Älghjärtan var han förtjust i och dessa serverades råa. Det visade sig vara ett misstag därför att när han och en annan hund utan tänder jagade ett får och båda fick tag i vart sitt öra på fåret skadades det öra som Garras nafsat på. Han fick då blodsmak och härledde kanske den till älghjärtat och därför började riva får. Utan Kjells vetskap fick jägaren på Gustavsborg uppdraget att taga bort honom. Ingen talade om detta utan Kjell fick bara själv konstatera att han inte fanns i sin korg. Kjell svalde detta och tog aldrig upp ämnet till diskussion. En egenskap som senare utvecklats till att observera men inte taga upp saker till diskussion om inte någon annan öppnade för frågan.

## 1961 fick Ann-Katrin, Zsa-Zsa, en strävhårig tax. Namnet hon fick var efter skådespelaren Zsa Zsa Gabor. Intresset svalnade med tiden och Zsa-Zsa togs om hand av pappa Arne som tog henne med ut på golfbanorna där hon fick löpa fritt. En minnesbild av paret Zsa-Zsa-Arne var att hon troget låg i Arnes knä när han sov middag efter lunchen. 1964 blev hon överkörd och hon blev sedan begravd på golfbanan i Perstorp ovanför Henrikstorpssjön.

1966 då Agneta och Kjell bodde i Perstorp utökades familjen med Zsa-Zsa nummer två. Kjell hämtade i samband med tjänsteresa till Stenungsund upp en liten Zsa-Zsa strax söder Kungälv. Det var vinter och det var kallt varför hon blivit iklädd en socka. I Perstorp fick hon uppleva att bo i lägenhet och senare i villa. Hon lämnades ensam under arbetstid men vid lunchdags fanns det tid för vädring. Efter ett par år kom Ulrika till världen och då hade Zsa-Zsa mer sällskap Agneta och Ulrika som lite hårdhänt men vänskapligt tog hand om henne. 1972 gjorde Christian intåg och då insåg föräldrarna att man skulle säkra honom. Agnetas föräldrar Ruth och Erik tog då hand om Zsa-Zsa uppe i Åmål. 13 år gammal, 1979, kom Zsa-Zsa uttorkad ner till Göteborg för veterinärbesök vilket ändade hennes liv.

2009 välkomnades Sigge av Marie-Louise som lite förvånat men intresserat och kärleksfullt togs emot en februaridag, sju månader gammal. Han hade valts ut av Kjell på en Vårgårda kennel med många hundar. Sigge var den enda som inte kom fram och hälsade. Han hade en stillig gång och gick långt ut i periferin när han skulle göra sina behov. Han såg ut att vara mobbad lekte inte med de andra valparna på vis som dessa gjorde. Sigge behövde hjälp tänkte Kjell. Sigge följer kommandon men vill först gärna värdera dem innan han följer dem. Dressyrkurser följde köpet och han vande sig med tiden att anpassa sig till alla situationer. När någon råkar ut för något står han tätt vid sidan om och försöker trösta.