**Husité a Křižáci 5. 5. 2018**

Chladným měsícům jsme konečně dali sbohem a po krátkém, ale o to intenzivnějším jaru, jsme se přenesli do brzkého léta. Do tábora sice zbývají ještě téměř dva měsíce, nicméně do konce školního roku náš už mnoho výprav nečeká. Blíží se totiž maturity a zkouškové období na vysokých školách. Ještě předtím nás ale čeká výprava na Kartouzku u Dolan, kde se odehraje již 13. ročník soutěže pro vlčata a světlušky, zvané „Husité a Křižáci“.

Onoho sobotního rána v 9:15 přicházím na autobusové stanoviště před hlavním nádražím a už zdálky rozeznávám známé tváře. Na srazu se nás sešlo celkem šest a to: Kája, Dan, Lukáš Novák, Davča, Vojta a já (Jenda). Původně jsem sice doufal v trochu hojnější účast, neboť hned vedle naší skupinky má sraz asi 4x početnější houf členů z pořádajícího střediska, ale lítost mě brzy přechází – přeci jen jsem dnes na všechno sám.

Během chvíle přijíždí náš autobus, následuje krátká jízda a za chvíli už zase vystupujeme na zastávce přímo pod místem konání dnešní akce. Zbývá se vyškrábat na kopec, na kterém stojí zbytky zříceniny kláštera a kde se také shledáváme s ostatními účastníky.

A protože není času nazbyt, brzy jsme všichni svoláni a organizátoři nás scénkou uvádějí do děje. Účastnící předchozích ročníků ví, co bude následovat, ostatní si to mohou snadno domyslet z názvu akce, případně z přibalených papírových koulí a štítu. Ano, čeká nás bitva mezi týmy Husitů a Křižáků. Nebo spíš jedna z mnoha takových bitev, ve kterých je cílem každé strany, čítající zhruba 20 bojovníků, ukořistit vlajku nepřátel a zároveň bránit tu svou, to vše za pomoci papírových koulí, štítů, nebo jen překvapivého vniknutí do tvrze nepřátel a následného rychlého úprku s vlajkou (Dan by mohl vyprávět). Po boji je každý z týmu vítězů odměněn třemi žetony, poražení jedním. Žetony je třeba pečlivě uschovat, neboť na konci dne budou odměněni ti, kteří jich nasbírali nejvíce.

Bitev je během dopoledne svedeno asi pět nebo šest, následuje odpočinek a pauza na oběd. Bojovat se už dnes nebude, místo toho děti čeká 10 individuálních stanovišť, které je možné během následující půlhodiny plnit. Času je záměrně nedostatek, je tedy třeba se snažit je obejít co možná nejlépe a nejrychleji. Odměnou je žeton za každé splněné stanoviště.

Po ukončení soutěže jednotlivců přichází čas na vyhlášení výsledků. Nejprve jsou odměněni majitelé nejhezčích štítů, kde Lukáš (respektive jeho štít) obsazuje 2. místo. Poté už konečně následuje to dlouho očekáváné vyhlášení soutěže o žetony. A výsledky jsme příjemně překvapeni – Davča a Dan se s 20 žetony umisťují těsně pod stupni vítězů a Kájových 22 úlovků dokonce stačí na první příčku.

Snad se podobných výsledků dočkáme i příště.