Jako už asi deset posledních let jsme se na začátek března těšili, protože se konalo naše oblíbené Hokulo! A i tento rok jsme měli v každé kategorii medailové ambice.

Když jsem se v sobotu ráno probudil, viděl jsem že nás Bohové nezklamali a na tento víkend zařídili pěkné počasí. Na srazu v Hokulo aréně (ZŠ Mozartova), se nás sešlo dost a postavili jsme po jednom týmu do každé kategorie. V týmu vlčat, kteří se jmenovali Hmmm, hráli Kuba, Lukáš, David, Péťa a chytal Kája. Tým skautů se skládal z Prokopa, Andrého, Neymara (Dominika), Řízka, Štístka a Cedníka v bráně.

Po tvrdých bojích v základní skupině se naše vlčata se dvěma vítězstvími a dvěma prohrami umístila na třetím místa a zajistila si postup do semifinále. Náš tým se oproti minulému roku značně zlepšil, a díky spolupráci Lukáše s Péťou v útoku (postarali se o všechny góly) a skvělému gólmanovi Kájovi jsme pomýšleli na medaili. V semifinále nám sice soupeř nedal šanci, ale v utkání o třetí místo jsme měli větší naději. Bohužel jsme nedokázali skórovat a soupeř naopak vsítil góly dva, takže na nás zbylo nepopulární čtvrté místo. Prostě trápení.

Ve skautech jsme měli všechny předpoklady zvítězit. Hned v prvním zápase ale přišlo zaváhánís týmem Mustangů. Po ale jinak suverénních výkonech jsme se s tímto soupeřem utkali znovu ve finále. Byla to dramatická a defenzivní bitvs, kterou rozhodl jediný gól. Nutno dodat, že na tento zápas Štístko vystřídal po nepříliš povedených výkonech Cedníka v bráně. A díky tomu, že udržel čisté konto, jsme mohli slavit další titul. Uvídime jestli ještě nějaký přibude, protože bez Prokopa a Štístka to bude mít omlazený tým hodně těžké.

V neděli se konal turnaj pro kategorii nejstarší-rovery. Doufali jsme, že tento rok konečně prolomíme smůlu a oslavíme vítězství. Provedli jsme drobnou změnu a vyměnili Adama v bráně za Štístka. Také jsme tentokrát hráli bez Davida, který hostoval u staré gardy- Šumafuk. Jinak v našem týmu hrál Prokop, Pája, Šoty, Jenda, Adam, já a Štístko. Ze základní trojčlenné skupiny jsme bez problémů postoupili a vyhlíželi semifinále. Tam jsme se utkali se Sarosem, který byl hodně silný i když hrál v podstatě bez gólmana. Toho jsme využívali a prosazovali se zdálky. Soupeř byl nicméně skvělý a díky obranné hrubce jsme třicet vteřin před koncem inkasovali na 3:4. A to byl, i přes náš závěrečný tlak stav, konečný. Prohra nás zkrušila, ale čekal nas ještě zápas o třetí místo. Utkali jsme se o něj s Šumafukem. Po tom, co první formace nastřílela tři góly, jihoafrický mix zaváhal a nechal soupeře vyrovnat. V prodloužení jsme ale nic nepodcenili a po krásné přihrávce od Prokopa jsem rozhodl. Takže příští rok to už fakt snad vyjde.

Tak doufejme zas za rok!

P.S. Podívejte se na fotky a video😊

Tadeáš