**3D Pocheň**

V poslední dubnový víkend jsme se na hlavním nádraží sešli k první jarní třídenní výpravě. Ještě před srazem podnikáme rychlý nákup v Albertu a spěcháme k nádraží. Tam se již schází velký počet členů a nakonec nás odjíždí přes dvacet. Zúčastnili se: Šoty, Proke, Upír, Lipo, Tade, Slávka, Řízek, Alex, Domča, Pevnost, Pája, Dava, Luke, Luke B., Ondra, Luke Pls, Matyáš, Kája, Dan, Šimon, Luka, Damián.

Vlakem jsme vyrazili směr vesnice Pocheň s přestupem v Miloticích n. Opavou a přečkali cestu nacpanými spoji. Nakonec vystupujeme a v malebné vesničce hledáme chatu, kde se máme na víkend ubytovat. Vybalíme věci a dáme se do večeře a zatím si chystáme malý program na uvedení do zdravovědy. Zítra se uvidí, jestli si všichni odnesli aspoň něco i přes časté fejkování. Jelikož už pokročil čas, zavelím k čištění zubů a odebrání se ke spánku. Navzdory tomu hluk z horních místností ještě dlouho neutichá, i když se chystáme ke spánku i my.

Ráno se již pekelně brzo začne ozývat hluk, který vydávají někteří pohůnci, co vstávají nekřesťansky brzo. Probouzím se i já a o půl osmé jdu chystat snídani a hecovat lidi na rozcvičku. U jídla nám Upír vysvětluje, proč se v noci přesunul z koutku s matracemi. Vypadá to, že ho nejspíše vysály nějaké temné síly. Přichází řada na Šotyho program, kde dva týmy bojují o sestavení zprávy s úkolem. To se nakonec jednomu týmu podaří i přes počáteční obtíže. Poté následuje rychlá příprava a praktická část zdravovědy. Čtyři zranění jsou dvěma skupinkami ošetřeni s různým úspěchem. Někteří se snaží rychle pomoct, jiní zase uspíší úmrtí diletantstvím (člověku s nožem v hrudi stabilizovaná poloha opravdu nepomůže) a kopáním do bezvědomých. Poté jdu vařit oběd a Proke venku organizuje úpolové hry, při kterých někteří takzvaně dostanou bídu. Po jídle nás opustí Lipo se Slávkou a následuje krátká chvíle odpočinku. I když venku jemně prší a je vlhko, chystáme bojovku s tématem pandemie. Dva týmy se snaží najít suroviny a vytvořit léčivou látku dříve než soupeř. Většina má problém s hledáním některých surovin, anebo je postižena částečnou slepotou. Nakonec se ve vyrovnaném finále soutěží až do konce. Po hře si jdeme sušit dovnitř boty a nasvačit se. V příjemně vyhřáté jídelně jdeme hrát kostkovou hru koalice, kde nakonec díky vyjednávání vítězí Šoty.

Na večeři jdeme smažit langoše, ale těsto nám příliš nenakynulo, takže jsou to spíše placky, ale s kečupem se dá jíst vše. U večeře ještě doráží Matěj a následuje večerní program. Relativně jednoduchá hra je ale komplikována častým nepochopením pravidel, nečitelným rukopisem a pravopisnými chybami. Večer se již naklání a nás sráží únava, takže posílám členy spát. Nepochopitelně ale odolávají únavě a ještě dlouho zůstávají vzhůru.

Ráno vstáváme až o půl deváté i když někteří se vzbudili dřív a krájíme bábovku na snídani. Poté začíná první etapa náročného několikahodinového úklidu. Bojujeme s nepořádkem, který někteří za tak krátký čas vyprodukovali a máme ještě čas před obědem sehrát etapu CRH. V ní vítězí Havrani. Pak hrajeme ještě banderovce a jdeme se nachystat na oběd. Po jídle dokončujeme úklid a chystáme se na odchod. Někteří se uchylují k mimořádně vidlácké izolaci mokrých bot pomocí sáčků, jiní si jen stěžují. Společně se fotíme a vyrážíme na vlak zpět. Ukazuje se, že schopnosti některých starších členů se sbalit jsou bohužel velmi limitované a tak nejmenovaný jedinec nese polovinu věcí v rukou a různě mu padají a sbírá je. Přetrpíme cestu vlakem za doprovodu lobotomizujících řečí určitých neúnavných pohůnků a v pořádku dojíždíme do Olomouce. Výprava se až na počasí celkem vydařila a zvládli ji i dva nováčci.

Tade