# Vánoční schůzka 20. 12. 2013

Autor: Jenda

Poslední akcí tohoto kalendářního roku byla, jak už je zvykem, vánoční schůzka. Bohužel stejně jako minulý rok vánoční sněhová nadílka nedorazila, to ale neplatilo o zimě, ta se dostavila v plné síle.

Krátce před srazem přicházím ke klubovně, kde už se začínají srocovat první členové. Vyměňujeme si pozdravy, a pak už vcházím do klubovny zjistit, jaká je situace. Vevnitř nacházím vedení v lehké panice - místo kamen se snaží vytopit místnost malým přímotopem a stromek je hodně vidlácky opřený o stěnu. Po chvíli jsou členi vpuštěni dovnitř, aby byli opět vyhnáni ven na několik kol her Bomby a štít a Pepovy řezačky. Mezitím, co venku probíhá boj, vevnitř se ladí kytary, aby mohla být schůzka konečně zahájena. Letos přišli: Vojta, Tade, Prokop a Adam z družiny Bílá Růže, z Havranů já (Jenda), Pavel, Matěj R., Matěj B., Adam Š, Kuba, z vedení dorazili Upír, Lipo, Matěj, Snake a podívat se přišel Brácha, Žabák, Ondra a David. Po ukončení her následuje tedy krátká slavnostní řeč a začíná se „zpívat“. Ačkoli nás dorazilo opravdu hodně, zpěv končí očekávaným fiaskem. Po několika koledách zazpívaných snad jen Davidem, měníme repertoár na klasické táborové odrhovačky. Mezi nimi ještě proběhne krátká plší scénka v podání Tadeášovy družiny. Snake s Bráchou vaří čaj, Matěj mezitím předčítá zápisy z kroniky a koluje tác s cukrovím, mezi kterým jsou i takové kulinářské skvosty jako perníkový anděl a kapr od Kubovy maminky.

Program schůzky pokračuje vyhlášením bodování jednotlivců za uplynulý půlrok a předáním cen vítězům (těžko říct proč, ale dokonce i knihy s nečitelným názvem šly na odbyt lépe než dalekohled se srpem a kladivem nebo „víceúčelová“ taštička). Probíhá tombola anonymních dárků, mezi kterými nechybí obvyklé čokolády a hlavolamy, ale za zapamatování a pochvalu za originalitu určitě stojí lahev medu a lebka nějakého prapodivného tvora. Následuje dost barbarská obměna odlévání olova a to chrstání vosku z čajových svíček do nádoby se studenou vodou. Nepletu-li se, tak letos v odlitcích neviděl nikdo nic (protože se to snad ani nedalo), někteří ještě zkoušejí ve vodě pouštět namísto ořechových skořápek nyní již prázdné svíčky.

Přesouváme se ven, kde hrajeme tradiční hru se sfoukáváním svíček. Po krátké bitvě, kde většina svíček zhasla sama od sebe, následuje poslední a nejoblíbenější část schůzky, kterou je rozdávání dárků. Jediným dárkem, který nenalezl adresáta, byla čokoláda pro velkého Vojtu, který bohužel nemohl dorazit. Ta je ale během několika okamžiků zkonfiskována sápajícím se davem. Potom už jen uklízíme, prohlížíme Žabákovy fotky z Japonska a rozcházíme se do svých domovů.

(Zápis byl zcenzurován)

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014!