Bobovačka v Ostružné

Sešli jsme se na nádraží v slušném počtu deseti lidí(čekal jsem větší účast, ale ve výsledku to byl ideální počet, díky hoši) a to jmenovitě: Pája, Cedník, Luke B., Kája, Vojta, Hrášek, Luke, Dan a já(Šoty). Nejdříve jsme vyjeli vlakem do Ostružné, odkud jsme vyrazili po naučné stezce podél níž jsme hledali ideální místo na bobování. Nakonec jsme skončili na nepoužívané cestě, kde jsme rozhýbali naše bobovací svaly. Udělali jsme si společnou fotku a Cedňa došel k velkému zklamání z rozbitého kelímku s tvarohem, kterého měl nyní plný batoh. Poté jsme na naléhání našich členů šli prozkoumávat pohraniční bunkry. V jednom z nich jsme si zahráli speciální banderovce, kdy jsme se rozdělili do týmů a vždy jeden z nich bránil bunkr, zatímco se ho ostatní snažili dobýt. Některé týmy se drželi velmi dlouho, jiné padly při prvním nájezdu útočníků. Udělali jsme si ještě menší zacházku k pěchotnímu srubu, který však je nepřístupný a proto jsme si ho mohli prohlédnout jen zvenčí. Cestou zpátky jsme opět využili méně používaný úsek cesty na bobování a vyhli se tak dlouhé přípravě naší vlastní bobové dráhy. A tak zatímco většina sjížděla na bobech, Luke s pomocí ostatních, kteří střídavě přicházeli a odcházeli, hrdinně budoval skokánek. Na poslední trase jsme využili o trochu lepší konzistenci sněhu(po většinu cesty to byl prašan) a zahráli jsme si přepadení vozu. Tuto hru se slušným náskokem vyhrál Luke s Vojtou(jejichž vůz(Vojta) byl zasažen nějméněkrát. Konečně jsme dorazili do Branné, bohužel ne s dostatečným předstihem, abychom se zastavili na slibovanou horkou čokoládu, ale alespoň jsme se mohli zahřát v čekárně na zastávce. Tam jsme také potkali Medvěda, našeho bývalého vedoucího.(jen zajímavá náhoda, která stojí za zmínku). Poté jsme již jen dojeli do Olomouc přeplněným vlakem. Řekl bych, že jsme si tuto akci všichni užili, snad jen příště lépe promyslet zpětnou jízdu vlakem. Díky za účast a uvidíme se na další výpravě!