3D výprava na Pavučinku

Je pátek 8. 11. 2019 a nám začíná jediná podzimní, vícedenní výprava tohoto roku. Sraz je stanoven na brzkou dobu, a to na 14:30, na vině je dlouhá cesta. Krátce před srazem jdeme nakoupit jídlo na celou výpravu, bohužel makovce byly beznadějně vyprodány a tak se musíme spokojit s „discount“ verzí, a to bábovkami pochybné chuti.

Na nádraží nás již čekala horda členů (bohužel, někteří rodiče stále nechápou, že když je sraz v 14.30, tak je v 14.30 a ne o patnáct minut dřív), kteří buďto vydávali různé pazvuky, aby se lidé okolo nenudili, nebo sjížděli hry na mobilu. Výpravy se zúčastnili; Dava, Pája, Domča, Alex, Lukepls, Luke Novák alias Lipánek, Jonáš (a velryba), Honza, Ondra, Damián, Kája, Dan, Šimon, Péťa, a z členů vedení to byli; Tade, Štístko, Matěj, Upír a Já(Prokop).

Poté jsme se „nalodili“ do vlaku, ve kterém trávíme i s přestupy okolo 2,5 hodiny. Kluci tento čas využívají velmi efektivně, a to hraním na mobilu, dokonce jim není ve vytopeném vlaku horku a tak si ponechávají bundy. Ze závěrečné stanice ve Vápenné je to na chatu přibližně hodinka a půl svěží chůze. V poněkud chladnějším počasí, (které se ostatně drželo celý víkend), se nám šlapalo výborně, dokonce si nikdo nestěžoval, krom vedení, které muselo neustále vysvětlovat členům, kde je pravá strana silnice.

Na chatu dorážíme okolo osmé hodiny. Místnosti ke spaní jsou určeny, všichni členi spí namačkáni v jedné. Ovšem, nastává menší problém, neteče voda. Štístko se pomocí šperháků dostává do studny, kde zkoumáme příčinu, jediné co jsme zjistili, je že voda tryská z kamenů a ne z hadice. Voláme Správci, ten vysvětluje, že musíme napouštět přímo z pumpy. Možná kdyby si Tadeáš příště pečlivěji přečetl email, tak Štístko nemusí rozebírat studnu. Topíme v kamnech a Tade zahajuje celovýpravovou hru, Stb vs Disidenti, která běží na pozadí výpravy. Cíl hry je jasný, zničit nepřátelskou stranu dřív, než zničí nás. Stb usiluje o zničení Disidentů a Disidenti usilují o zničení Stb, a to tak, že si vzájemně snaží odhalit členy. Takže např. když člověk z řad Stb přijde na to, že je někdo Disent, tak to nahlásí, a pokud se nesplete, tak je dotyčný ze hry. Ovšem, pokud se splete, vypadává on sám.

Po výkladu přichází Matějova hra, získat co největší počet zastupitelů v jednotlivých krajích. Nejprve se sbíraly lístečky, které představovaly voliče. Byli zde chudí a bohatí voliči, cílem bylo poukázat, že nezaleží, jestli je někdo bohatý nebo chudý, hlas jako hlas (přesto napřed všichni vysbírali ty bohaté). Poté se „dražily“ kraje, každý kraj měl různou hodnotu. Týmy vždy nabídly určitý počet voličů (ze svého celkového počtu, který získali sbíráním)pro určitý kraj. Tým s nejvíce voliči získal daný kraj a tím pádem i body. Jednoznačné vítězství v této hře si připsala družina Havranů.

Hra všechny vyčerpala, je tedy čas jít na kutě. Ráno vstáváme o půl osmé, k snídani jsou bábovky a čaj, který má dojezd. Dopoledne hrajeme před chatou vybíjenou „na krále“, kdy se dvě družstva, snaží vybít krále toho protějšího týmu, a tím zvítězit. Ve hře figurují ještě např. střelci, šašci, nebo obyčejní lidé. Po vybíjené dáváme neotřelou hru, americkou schovku.

K obědu vaříme rýži a masíčko, jako zákusek pečeme „cukroví“. Po obídku a poledním klidu jdeme na menší procházku k blízkým vodopádům. V přilehlém lese se poté odehrává upírova hra „Pašeráci, v ní šlo o přenášení/pašování věcí přes hranice, a která byla kvůli náročnému terénu, opravdu zajímavá. Pašeráci ukázali dokonalou neschopnost, přestože měli v týmu Matěje a Tadeho. Zato tým pohraniční stráže, který měl za úkol odchytávat pašeráky, uspěl na výbornou (nejspíše protože jsem byl v tom týmu já).

Po hře se stahujeme zpět do chaty. A na půdě probíhá Tadeho „Co na to skauti?“ – obdoba televizní soutěže „Co na to Češi?“. A také „1 laugh 1 punch challenge“ s boxerkami, což později samovolně přechází v hromadné bitky. Na večeři jsme ukuchtili těstoviny se směsí a se slaninkou, které moc chutnaly. Před spaním se ještě hraje „Medvěd ve srubu“, a poté je čas jít spát. Nedělní dopoledne trávíme již klasicky úklidem, který je jako vždy velmi náročný, hlavně tedy pro vedení. Před odchodem ještě stíháme zahrát krátké hry, ale času není nazbyt, proto kvapem vyrážíme, ruce plné odpadků, směr Vápenná. Za zmínku ještě stojí hromadné nakupování čokolády z automatu, kde by někteří jedinci obětovali ujetí vlaku, jen aby si mi mohli koupit horkou čokoládu. Do Olomouce se vracíme, již za tmy, schvácení, přesto plní zážitků a dojmů z uplynulého víkendu.

 Prokop