# Tábor Holštejn 2014

Již nějaký ten měsíc před táborem nám bylo jasné, že se letos setkáme v jakési komorní sestavě. Člověk by od toho očekával, že něco tomu bude chybět, ale vše nakonec proběhlo bez potíží a tábor jsme si naplno užili. A kdo se všechno účastnil? Medvěd, David, Upír, Lipo, Snake, Já(Matěj), Jenda, Pavel, Shotoush, Tade, Prokop, Štístko, Kuba – Brácha, Tesil, Vojta. Ano, počet nebyl nijak vysoký – však věkový průměr ano.

Odjíždělo se netradičně z parkoviště před Ternem, kde jsme poskládali celý oddíl do dvou aut. Do Renaulta a auta tatínka od Štístka. A cesta k tábořišti? Prokletá. První dny se zdála krásně průjezdná, ale déšť nám dal po čase najevo, že k projíždění bude potřeba “driftovací skill”.

Po příjezdu propukl již tradičně chaos. Lidé si rozebírali stany, což tento rok nebylo potřeba regulovat díky vysokému počtu stanů ku členů. Někdo si zabral rovnou dva stany najednou. Proběhla malá instruktáž a nastalo volno k vybalování. Večer nesměl chybět klasický pečící oheň

A co letošní celotáborová hra? Netradiční. Tentokrát jsme se přenesli do zkorumpovaného městečka, kde se o vládu přou dva gangy. Hrálo se na jednotlivce, každý si denně losoval novou postavu. Od šéfa gangu, stráž, bouchače, hráče, léčitele až po kadeřníka. Účastnili se všichni včetně návštěvy. Gangy měly za úkol například sepsat článek, sestavit lilii z kamenů, či si jen obrátit stan (viď Brácho). Každý dostával denně úkol, za který dostával peníze a mohl si ho vyměnit u kadeřníka. Nakonec vyhrál Medvěd, který byl ochoten pro peníze skočit do bažiny (nutno podíval do galerie) a zbytek peněz vyhrál v kostkovém pokeru ke konci tábora.

Co se týče počasí, bylo po celý tábor temno. Ne, že by stále pršelo, či byly bouřky, ale temno, zataženo a chladno. Vedro jsme zaznamenali pouze v jeden den, což byla příjemná změna oproti minulým táborům.

Tento tábor nebyl pouze jeden výlet, procházeli jsme se trošku častěji. Hned druhý-třetí den jsme se šli projít do nedalekých jeskyní, o pár dní později instruktáž k horolezení v podání Medvěda a druhý týden prohlídka Sloupsko-Šošuvských jeskyní.

Na co všechno bychom mohli z tábora vzpomínat?

Na Žabákovo-Tesilovo-Snakovou lagunu s dračí hlavou a posezením, kde byl zpoplatněn vstup.

Na rozbahněnou cestu, přes kterou se téměř nedalo projíždět a Lipovu nekončící prací na cestě a nanášení kamenů a klacků.

Na hrob, který jsme vykopali den před přepadem a házeli do něj šotky a Bimba. A Bráchu, který na ně nemilosrdně nechal lít vodu a zahazovat bahnem.

Na Betonův přepad, kdy naběhli do tábora a dali mi ťafku do nosu.

Na Draka, která popadla lavor s kameny, který jsme neunesli ani ve dvou. (Viď, Jendo)

Na zápasy s druhým táborem, jak fotbalový tak lacrosový. A samozřejmě můj vlastňák.

Na nalajnové fotbalové hřiště, na kterém jsme hráli téměř každý den ve volnu.

Na olympiádu a střílení na terč, na který se trefil snad jen Jenda. A na bodování disciplín podle státu.

Na zelenou močůvku, do které pro peníze skočil Medvěd.

Na oddílový pokřik v jeskyni.

Na načerpávání vody u starosty.

Na věčně rozbitou felcku a výměnu startéru.

Na zdravovědu s havarovaným autem.

Na etapu, kde jsme měli udržet oheň na vodě a na naší taktiku “pařez”.

Na Méďův kurz horolezení a Kubu, který se vůbec nebál a chtěl lézt víckrát.

Na zlatokopce, kde jsme sbírali zlaté kameny a snažili se je prodat na trhu.

Na vaření originálního nápoje a Lipova pochoutka z mechu a kamení.

Na každoroční hození mé osoby do vody.

Na “ochranné pásmo vodního zdroje”.

Na netradiční hlídky.

Na stavění brány, kde jsme “zevlili”.

Na sprchu, kdy jsme všechny pomlouvali a trvalo nám to hodinu.

Na hvězdy v Davidově režii.

Na rádcovskou cestu, kdy jsme v lese našli stát auto a za volantem zírajícího člověka, či na objíždění závory přes škarpu.

Na rozbití vajíčka jednou rukou.

Na noční pečení “chipsů” na hlídce.

Na Tesilův gamebook, kde jsme lezli kanálama, abychom se dostali do hradu.

A na Kubu, který nás přemlouval, aby mohl zůstat na táboře další týden.

Vzpomínek je samozřejmě daleko víc a každý je má trošku odlišné. Myslím, že bych mohl za všechny říct, že jsme si letošní tábor užili na plno. A menší info na závěr - novým školním rokem se stává kronikářem Pavel.

Uvidíme se na zahajovačce?