**Tábor Holštejn 2019**

Pro letošní rok jsme po řadě komplikací, a hledání nového tábořiště, zvolili již ozkoušenou destinaci mezi vesnicí Holštejn a kempem Baldovec. Po třech letech na Huzové nás tak čekal návrat do malebného prostředí Moravského krasu.

Po část roku se družiny letos snažily získat a nakoupit co nejlepší vybavení pro lety do vesmíru a kolonizování Marsu. Na závěrečné výpravě se pak lítalo na Mars a cestou na tábor jsme se přemístili na vesmírnou základnu již na Rudé planetě. Družiny po zabydlení měly za úkol prozkoumat tajemné okolí planety, kde se skrývá více překvapení, než se myslelo. V dalších dnech se pak soutěžilo v tom, utvořit co největší populaci na Marsu, kde se dalo normálně přebývat díky atmosféře, co nám zanechala prastará civilizace.

Jinak tábora se letos zúčastnilo pro nás myslím rekordních, 22 členů. Družiny na táboře proběhly menší počtovou korekcí a nakonec byly ve složení:

Havrani: Vlasťa, Kája, Dan, Kozák, Víťa, Peťa, Ondra, Kuba K.

Bílá Růže: Mamut, Luke, Dava, Alex, Domča, Demižon, Pája¨

Stopaři: Řízek, Cedník, Kuba, Luka aka Igy, Pevnost, Tom, Šimon

Dále vedení ve složení: Tade, Matěj, Upír, Proke, Pája, Šoty, Štístko, Lipo a Jenda a návštěvy, které se vyskytly různou dobu na táboře a pomáhaly nám: Brácha, Tesil, Medvěd, David a Vojta.

První den nás čekaly klasické zabydlovací a uvítací aktivity, tvrdé utkání v americkém fotbale a opékací oheň. Večer pak kapitán Upír přivítal průzkumné týmy a postupně se s nimi vydal na průzkum terénu. I přes podivné basové zvuky a brečení holčiček ze země letos všichni přečkali zahájení bez psychických následků. Poté nás už čekala první noc pod pleskající plachtou na tvrdé posteli…

V dalším dni nám expert Upír vysvětlil, k čemu slouží černá krabička nacházející se v jídelně. Jelikož ke zpracování „supersuroviny“, kterou těží naše kolonizační týmy, je potřeba jaderný reaktor, musíme kontrolovat míru radiace v okolí. A k tomu právě slouží Geigerův počítač, na kterém musí hlídky sledovat míru radiace a případné anomálie. Z tohoto důvodu si i družiny musely vybudovat nouzové přístřešky v bezpečných zónách, kam se budou moct uchýlit v případě úniku radiace.

 Družiny se v etapách na vyprahlém Marsu pokoušely sestavit co nejdelší vodovod (a kopat díru do země nestačí, že Vlasťo), dopravit nebezpečnou výbušninu co nejrychleji do odlehlé oblasti nebo se také ukázat v aréně při soubojích na řemdihy.

Z prvního táborového týdne nám v paměti určitě zůstane heroický výkon při budování táborového „Santiágo Bernábeu“, s krátce střiženým trávníčkem, identifikování zločinců a bigbosse, budování záhonků s rozmanitými plodinami, boj proti zombie apokalypse, pokročilejší vaření čaje než jen klasické Lipovy lektvary s kobylkami a kamením a bezpochyby také krvavé boje při vylodění a dobývání ostrova Iwojima.

Byla hluboká a tichá noc, hlídka zrovna začala svou směnu. Najednou však v jídelně znatelně zesílilo tikání a přešlo až do frenetického klapání. Rychle, rychle, únik radiace! Poklid tábora prořízne ostrá siréna a výzvy k opuštění tábora. Do deseti minut se družiny evakuují do svých přístřešků a vedení se pouští do boje se závadou… (pozn. většina situaci psychicky zvládla, i když někteří ve vzteku chtěli opouštět oddíl).

První týden se také zahájil tradiční fotbalový turnaj, letos ve znamení Copy Américy (letos i s účastí, bohužel ne příliš úspěšnou, Kataru). Za doprovodu hymny CL proběhl výkop prvního utkání z šesti, které rozhodly o vítězi. I přes velký počet zranění ve všech týmech se nakonec všechna utkání odehrála a výhrou v posledním zápase s Kolumbií zlomil Messi své mezinárodní prokletí (vítězem se tedy stala Argentina).

Blížil se nám již ale víkend a s tím i náš první táborový oheň. Ten se nakonec vydařil, i přes menší potíže ohnivců jej zažehnout. Doprovodily ho scénky každé družiny, jež měly za úkol potěšit guvernéra OSN, který navštívil Mars. No, v poněkud zmatených příbězích doprovázených „zpěvem“, se asi nikdo moc nevyznal, ale publikum pobavily.

Neděle se nesla ve znamení odpočinku, deště a výletu na bazén do kempu. Zde musím připomenout nakupovací horečku Káji, který se jistě zapsal do kronik vlčáckých nákupů. V malém stánku nakoupil alespoň troje hranolky, párek v rohlíku, tři nanuky Magnum (jeden prodal Bráchovi se ztrátou asi 30 Kč) a neidentifikovatelný gel, vypadající jako sprcháč, ale prý k jezení. Ve snaze zamezit otravě jídlem nebo vykoupením stánku, jsme se rozhodli zavelet k odchodu zpět do tábora.

Druhý, kratší, týden tábora se nám vystřídaly návštěvy. Opustil nás nejdříve Brácha a potom i Tesil a přijel David a ke konci i Vojta. Hned v pondělí jsme se pak vydali do yucatánské džungle pátrat po pyramidách starých Mayů, jejichž potomci svůj odkaz ale střeží.

V druhé polovině tábora se dostavila o poznání větší horka, která se občas podepsala na morálce a zdraví mužstva. Stejně si ale vzpomeneme na spoustu skvělých her, jako luštění nápisů starodávného vládce Ašóky, vyhrocenou šiškovku, která musela být předčasně ukončena, napínavou polívanou, která nás skvěle zchladila, dobrodružné těžení zlata z potoka a jeho loupení, vyřezávání linorytu nebo výrobu deskovek. Změnou oproti létům minulým bylo také pozdější konání casína. Při něm se také hýřilo, přes míru pilo roztodivných drinků, prohrávalo na ruské ruletě nebo dražilo balíčky chipsů za miliony.

Ke konci tábora jsme také pořádně prověřili novou akvizici na táboře, a to kamna. Ukázalo se, že se v nich dá upéct vynikající pizza, skoro se rovnající tzv. „Řekovým“ standardům. Kromě pizzy nás ještě potěšilo autorské čtení od Vojty, který leaknul první (a po naléhání vlčat i druhou), kapitolu ze své nové knihy, pokračování Prašiny.

Jistě si také vzpomeneme na jediný přepad od holek, který se jim bohužel celkem vydařil, ale také náš ještě úspěšnější odvetný výjezd. Budeme také vzpomínat na výlet do chladných sloupsko-šošůvských jeskyň a sličnou průvodkyni (že Pájo).

Těžba a kolonizace Marsu se i přes potíže, jako únik radiace, dařila. Družiny získaly další prostředky v etapách jako putování po zhotovené mapě, mixování drinků nebo zapalování doutnáku k odstřelu. Nakonec se přiblížila i závěrečná etapa, kdy se týmy snažily proniknout do oblasti střežené jednotkami OSN a nelegálně zde těžit. Hlavním cílem pak byl největší kus supersuroviny, tzv. „srdce hory“. Výsledky byly zajímavé a Bílé Růži se i přes absenci Mamuta a neukořistění „srdce hory“ podařilo zvítězit. V napínavém nákupu pozemků a těžbě se jim následně zadařilo také nejvíce, k nelibosti ostatních.

Nicméně čas běžel jak voda a byl tu druhý táborák, naplněný spoustou vyhlašování. Tentokráte ho doprovodily scénky družin na téma dokončení příběhu sjezdu druidů v Karnutském lese a také rekonstrukce legendárního kořenového vězně v podání Kozáka, Mamuta a Lipa. Z vyhlašování si odměnu za bodování stanů odnesl Dava s Lukem a za všechny splněné zkoušky Dava. Pak došlo i na CTH, jež nakonec ovládla Bílá Růže před Stopaři a Havrany. Po táborovém ohni se ještě musela sletět Orlí družina, jelikož Mamut dokázal splnit všechny zkoušky a podstoupil i závěrečný rituál (pořádně ho prověřil Vojta), takže si splnil zkoušku Tří orlích per.

S hasnoucími zbytky táboráku se nachýlil i náš čas na tábořišti, krásných čtrnáct dní v přírodě, a byl čas balit. Děkujeme všem rodičům i návštěvám, které nám pomohly s náročným bourákem. Myslím, že i díky počasí, se letošní tábor vydařil a všichni (i dříve odjetí) účastníci si ho užili (hanba plantážníkům co nejeli!).

Na shledanou na zahajovací výpravě v září 2019!

Tade