**Výprava na Hranický Bazén – 18.1. 2020**

Nastal opět čas naší každoroční oddílové výpravy na bazén. Letos jsme se rozhodli, že se opět vydáme na bazén do Hranic, menšího moravského města poblíž Olomouce. Za chmurného počasí se nás letos na hlavním nádraží sešlo dvacet, což je výrazný přírůstek oproti počtu účastníků z minulého roku, kterých bylo dvanáct. Mezi letošními účastníciky byli: Tade, Proke, Štístko, Slávka, Šoty, Cedňík, Já (Mamut), Alex, Domča, Shrek, Luka, Kuba, Luke B., Kuba Pevnost, Karel, Luke N., Dava, Ondra, Kuba a Luke Pls.

Počkali jsme na případné opozdilce a vydali se z hlavní haly nádraží na správné vlakové nástupiště.Po krátkém čekání na nástupišti jsme nasedli na vlak. Po krátké jízdě, při které někteří členové podlehli různým pochutinám, které se prodávají ve vlaku za velké peníze, jsme se ocitli na hranickém hlavním nádraží. Zajímavá vlastnost hranického hlavního nádraží je to, že je položeno celkem daleko od jakýchkoliv důležitých městských částí, takže abychom se dostali na bazén, museli jsme jít čtyřicet pět minut kolem rušné silnice, nadměrného počtu sportbarů, baru jehož venkovní hodiny byly větší než ty radniční a Hrušky, do které se vydal Prokop s Cedníkem se slovy „doženeme vás.“ Po tomhle dlouhém putování, jsme konečně dorazili na bazén, teda kromě Prokeho a Cedníka, kteří se ještě nevrátili z Hrušky, ale i ti nás nakonec našli.

S koupí vstupenek nebyl naštěstí žádný problém.. První populární aktivitou se stalo dobývání a následné houpání se v divoké řece. Touhle aktivitou se zabavovala vlčata i někteří vedoucí, dokud si neuvědomili, že tenhle aquapark je vybaven také vířivkou a tobogánem. Někteří se odebrali i do páry. Naštěstí letos nedošlo k žádným ztrátám čipů jako loni. Věřte, že člověka nevystresuje nic víc než hledání ztraceného čipu na bazéně. Událost, která se však opakovala, byl náš záhadný dvacetičtyř hodinový časový limit, který jsme však raději nevyužili a odešli jsme po dvou hodinách, jak bylo v plánu. Po rychlém převlečení jsme se vydali do bufetu, kde jsme u jídla poseděli celkem dlouhou dobu. Když to vypadalo, že už nikdo nic nejí a že už našim členům došly peníze, vydali jsme se na místní skateboardové hřiště poblíž bazénu. Zde měli členové na výběr, a to mohli hrát fotbal na přilehlém hřišti, nebo mohli chillovat na skateboardových rampách. Většina mladších členů si vybralo druhou možnost. Po jedné hře fotbálku s “rozumným“ počtem prodloužení jsme se vydali zpátky na nádraží, abychom stihli náš vlak zpátky. Cesta na nádraží uběhla rychleji než z nádraží, možná to bylo tím, že se vlčata těšila domů, nebo možná tím, kolik do sebe dostala cukru v bazénovém bufetu. Tak či onak přišli jsme na nádraží včas a nasedli jsme na vlak. Jediná zajímavá událost jízdy do Olomouce byla náhodná diskotéka, která se rozjela ve vedlejším kupé. Byli jsme překvapeni, že to nebyla naše vlčata, nýbrž nějací náhodní adolescenti se zvláštním vkusem pro muziku. Naštěstí tahle diskotéka vypukla jen deset minut před příjezdem do Olomouce, takže jsme nemuseli trpět dlouho.

Po bezproblémovém výstupu z vlaku byla vlčata navrácena do náručí svých rodičů a zbytek lidí se odebral do svých domovů.

Tato výprava na bazén byl celkový úspěch, nedošlo k žádným zraněním ani k ztrátám. Doufám, že se na další akci uvidíme v stejném snad i větším počtu.

Mamut