**Kronika 2019  
,, Dobývání divokého západu´´**

**Sobota 13.7.2019 – den nultý  
Martinka**

Budíček v pět ráno. Začínám se na tábor těšit. Budu vstávat nejdříve v šest.

Krátká cesta domů, loučení a okamžitě balit. Kde mám sakra ešus? Hledám ešus.

Nacházím plyšáka, baterku, propisku, peněženku, před třemi lety ztracený obal na spacák, ale ešus nikde. Kam jsem ho tak před rokem mohla dát….ha! Nalezeno. Koho by napadlo, že nechám ešus pod maskáčem. Nejspíš proto, abych ho nemusela hledat.

Nasoukání všech věcí a kola do auta, další loučení, dlouhá cesta na tábor. Kolona, druhá kolona, třetí kolona (ještě delší cesta na tábor). Příjezd, vítání se všemi přijíždějícími kamarády.

XXX

*tento zápis musel přečkat celý tábor na stole vedoucích, pročež další odstavec je bohužel rozpit blíže neidentifikovatelnou tekutinou, odhaduji kafe …*

*XXX*

Po roce usínám pod stanovou plachtou, v teple spacáku a deky. Dva týdny mě budou bolet záda. Dva týdny budu chodit spát pozdě. Dva týdny budu vstávat brzy. Dva týdny mě budou bolet hlasivky.

Čekají mě dva týdny, na které se přesto všechno stejně každý rok těším.

**Neděle 14.7.2019**

**Ondra**

V neděli byl den,

svítilo slunce

a nebyl to sen.

Jindy zima,

zima veliká

nás sžírá,

však naděje

neumírá!

Bylo to v neděli,

děti nám přijely.

Všechny!

Pěkný!

Já stavěl lavičky,

ty by mi chválily

i naše babičky.

Potom stroj točící

na míčky totiž

a v tom byla

ta potíž.

Děti vše minuly.

Běda!

Nevadí.

To bude v kronice,

až bude středa.

Oheň byl nakonec,

buřty též hořely,

zazvonil zvonec

a bylo pondělí.

*No, všechny děti nepřijely, neb jeden nedorazil vůbec, druhý dorazil plánovaně po týdnu, a třetí dorazil neplánovaně po týdnu, neb onemocněl….to jen pro hnidopichy.*

**Pondělí 15.7.2019  
Soňa**

Budíček pískne se

a nikdo nehne se

nakonec vstali

rozcvičku dali

po snídani se zaprášilo

na první koně se vyrazilo

zelení v sedle na Kadenci

fialoví vaří guláš v hrnci

Cabernet neboli Oslík

v táboře dřeva je plný vozík

my ostatní dělali

co bylo třeba

kdo by se flákal

tomu běda

Běhala se stopovačka

míjela se vsakovačka

týmy byly šikovné

pražce večer rozdané.

Na zuby jsme dohlídli

ve hře na dvojice

všichni se bavili

tančili, smáli převelice

Do skleniček fazolky

pro kluky i pro holky.

**Úterý 16.7.2019  
Verča**

Dnešní den začal jako typický táborový den. Budíček, nástup na rozcvičku a (ze strany dětí) velmi nerudné vytahování ze spacáku. Je to už druhý den v táborovém režimu, takže už víme, co a jak.

Po rozcvičce snídaně, zubení a první nástup, při kterém se všichni dozvíme, co budeme následující dopoledne vykonávat.

Modří byli na dřevě, bílí v kuchyni a žlutí jako první vyzkoušeli únikovou hru, kterou skvěle vytvořila naše hlavní vedoucí Lucka. Zbytek tábora, tzn. červení, fialoví a zelení vyrazili na kola.

Poté co jsme konečně s mým týmem dořezali poslední kládu a doštípali poslední špalíček, se pomalu vraceli cyklisti a bílí dodělávali kydlu s bramborem a zelím.

Následoval polední klid a vedoucovská porada, při které jsme se dozvěděli, co budeme hrát za další hry.

První hra na jednotlivce se konala poprvé na našem krásném TROCHU strmějším kopci. Chytali jsme bizony. Po lese byla rozházena čísla na papírcích – čím větší číslo, tím větší bizon. Aby to robátka neměla tak lehké, tak je samozřejmě chytali vedoucí.

Nadešla svačina, chvilka klidu, abychom všichni nabrali nové síly a mohli hrát další hru. Šlo o mapování tábora. Děti v týmech dostaly papír, na který mapovaly táborové okolí. Každý tým byl vyslán trochu jinam, aby to neměli tak jednoduché.

Následně jsme měli chvilku volna, večeři a večerní kostýmovaný nástup, na který nás přišli obtěžovat indiáni. Nelíbilo se jim, že náš Union Pacific staví kolejnice přes jejich území. Všichni se přesunuli k mapě a šlo se to řešit.

Bohužel zelený tým, který málem zkázu indiánů nepřežil, včas z indiánského území odjel a tak na kost zmrzlí indiáni (mluvím z vlastní zkušenosti) šli pro svou ohnivou vodu.

Po odkostýmování celého táborového osazenstva jsme se všichni přesunuli k ohni, zahráli dětem na dobrou noc a šlo se spát.

**Středa 17.7.2019  
Eva**

Po budíčku a ranní rozcvičce jsme se nasnídali. Poté, co proběhl nástup, se každý oddíl vydal na své dopolední zaměstnání nebo kola. K obědu byly brambory alá Benitto. A po obědové pauze se pořádala soutěž pro jednotlivce, kde se učily základní kovbojské dovednosti. Následovala rychlá sváča a velký turnaj, kde soutěžili lovením brambor, telat a střílením bizonů.

Všechny týmy soutěžily velmi statečně a po těžkém zápolení zvítězili zelení. Při dlouhé pauze se pak většina oddílů snažila vytvořit užitečný výrobek do celotáborové hry. K večeři jsme si všichni pochutnali na lívancích a při první noční hře si děti ulovily bobříka odvahy.

**Čtvrtek 18.7.2019  
Johanka**

Čtvrtkové dopoledne probíhalo jako vždycky – jeden tým na dřevě, jeden tým v kuchyni, jeden tým na koních a tři týmy na cyklovýletě do Kácova.

Odpoledne měly děti nejdřív hru zvanou Ohnivá voda. Měly za úkol najít kelímek s vlastní jménem, přelít do něj pomocí lžičky vodu a potom ji vypít dlouhým brčkem. Dítě se potom zamotalo a muselo běžet rovně.

Druhou hrou byla hra na stanoviště. Děti měly za úkol získat co nejvíc zlatých valounků. Jedním z úkolů bylo rýžování zlata v potůčku u sprch. Stanoviště měl pod palcem Kuba. Děcka si matlání v blátě náramně užívaly, holinky plné až po okraje. Většinou si to vzali pod vedení starší jedinci z týmu a mladší fandili na břehu. Pak měli i další úkoly, já ale nejdéle pozorovala právě rýžování.

Večer byl potom oheň, pár písniček pro děti a spát.

**Pátek 19.7.2019**

**Eliška**

Potom, co se za chladného pátečního rána vykutáleli vedoucí i děti ze stanů proběhla všemi milovaná rozcvička, snídaně a nástup. Jak už bylo zvykem, rozdělili se povinnosti a některé oddíly odjely s širokým nervózním úsměvem na tváři na kola. Zbylé oddíly – s totožným výrazem – vyrazily plnit jejich dopolední aktivity. K obědu byla sekaná s bramborovou kaší.

Po poledním klidu přišla první hra, kterou byl tentokrát lov. Stanoviště byla rozestavěná po celém táboře a patřil mezi ně například trefování se do točícího terče, prutem do lahve a ping-pongovým míčkem do krabičky od vajec (za příslušné body), hod kládou, střelba z pušky a hod obručemi. Lovci měli na hru limitovaný čas, ale různá stanoviště mohli vyzkoušet kolikrát jen chtěli.

Pak následovala svačina a další hra. Tento skvost patří mezi naše velmi oblíbené a děti se na tuto hru vždy těší. Alespoň na její konec. Druhou hrou bylo psí spřežení (jinak známé jako smyky) a každý oddíl dostal za úkol si jeden takový z darů lesa a vedení uklohnit. Přicházející (a neodcházející) déšť to vše oddílům lehce zkomplikoval, přesto se ale výsledné produkty povedly. Psí spřežení mělo ale dvě podmínky: celý tým na něm musí odtáhnout, případně odnést, svého nejlehčího člena a poté i svého nejlehčího vedoucího. Druhá podmínka dětičkám rozzářila kruhy pod očima a ve zmoklém davu trpaslíků se objevily široké úsměvy. Nikdo nepochyboval o tom, že hlavní myšlenkou bylo: „Jak svého vedoucího zvalchovat co nejvíce?“

Jakmile byly smyky postaveny, jejich představení se kvůli počasí muselo odložit na jiný, sušší den. Kruhy pod očima se opět propadly a úsměvy se zabořily do vytoužené večeře. Při večerním nástupu se vyhlásily hry a jejich nejúspěšnější jednotlivci a oddíly, s nadšením se rozdaly se fazole a s menším nadšením se rozdaly hlídky. Pak se všichni vydali zubit a postupně se zakutáleli zpět do svých stanů.

**Sobota 20.7.2019 – celodeňák**

**Ivet – celodeňák malí**

Na celodenní (cyklistický!) výlet, se nám podařilo vyrazit kupodivu brzy. Tím nás ale štěstí trochu opustilo, neb jsme vjeli do lesa a zmizela nám cesta. Zbylé vedení se na můj optimistický pokřik ,,jasně, já tu cestu vidím, hele, tady je, to je úplně v pohodě“ tvářilo spíše pesimisticky. Děti se netvářily raději nijak – většina z nich už se mnou jako se zdravotnicí měla tu čest a věděly tedy, že třísku vyndám (koleno zalepím, kotník zavážu, odřeninu vyčistím), ať už mi u toho fňukají, nebo ne. Z čehož logicky odvodily (jsou bystří!), že fňukání je před tou crosscountry, kterou (ne)vidí před sebou nezachrání. Ti kteří jeli hned za mnou, nekvíleli, protože poslouchali můj telefonický rozhovor: ,,Nemají koblihy? Tak kup šátečky, ne? Těch taky nemají jako dětí? Tak co to třeba zkusit namíchat?“ No, do kopřiv jsem nespadla (ale zvažovala jsem, že jestli mobil zazvoní znovu, mohl by mi tam ,,nešťastnou náhodou“ upadnout on), crosscountry jsme přežili (nikdo z nás nebude mít revma – těch kopřiv bylo fakt dost), takže jsme si na kopci za odměnu dali sváču a pokračovali. Pak už výlet probíhal v relativním poklidu, motivovali jsme se zmrzkou na konec jako sladkou tečkou. Tu jsme taky dostali a přede mnou byla předposlední výzva – vymyslet, kde se namočit a tudíž splnit bobříka plavání. Ač řeka příliš nevoněla, zvítězili jsme a mohli se už známou cestou přesunout do tábora a na párky v rohlíku.

………………

…………….

**Lucka – celodeňák střední**

Vyjíždíme včas, jakkoliv je to neuvěřitelné. Cíl je koupání a zmrzka, nikoliv nutně v tomto pořadí. Za cizotáborem se odpojujeme od zbylých skupin a frčíme po silnici do Kácova. Zmrzka je višňová a dobrá.

V kopci na Zliv ztrácíme Sama H., který si nerozumí s kopcem a vrací se tedy k nejmenším. My statečně vítězíme a pokračujeme lesem ke Zruči. Bloudíme. Ve Zruči svačíme u mašinky a voláme SOS o výměnu Jankova kola. Ze Zruči je nutno překonat stoupající silnici a pak už hurá koupat! Bobřík plavání, lovení kamínku a šupem zpátky, než se stihneme zase přehřát.

Vyhlašuju bojovku – hledání cesty v kukuřici. Po nalezení cesty a Martina doplňujeme pití a jedeme crosscountry lesem. Pak už hurá na párek v táboře, jen nás zdržuje Hugo s píchlým kolem:). Vracíme se poslední, ale spokojení a v plném počtu. Skóre: 45 km.

**Swayze - celodeňák rafani**

Vyrazili jsme ráno se smělým plánem – Český Šternberk a Rataje nad Sázavou. Cesta do Šternberku byla celkem dobrá, bohužel poslední úsek jsem se ztratil a museli jsme dojít podél kolejí. Ve Šternberku jsme se koukli na nádvoří hradu a po svačině se vydali podél Sázavy do Ratají. To byla cesta jedna báseň.

Následovalo koupání v Sázavě a plnění bobříka plavání. Bohužel štěstí na hezkou cestu nám nevydrželo, cesta podél Sázavy byla spíš pěší a my museli prudkým kopcem objíždět. V Ratajích jsme dali další sváču a zmrzku a vyrazili vyčerpaní do tábora.

XXXXXXXX

Protože den ještě neskončil a včera jsme nestihli vyzkoušet skvělé smyky, které děti postavily, vrhli jsme se na to dneska. Každý oddíl se jakožt hrdnné psí spřežení zapřáhl, nosnost svého smyku otestoval nejprve svým nejmladším členem, a pak, jako zlatý hřeb!, přišla jízda vedoucích. Měla jsem nachystané zelenidlo i obvazy, ale tažní psi, jejich tažení vedoucí i smyky to zvládli bez mé asistence! Což je super!

A teď už hurá na večeři.

**Neděle 21.7.2019  
Ivet**

Zmoženi celodeňákem jsme dnes vstali až v osm, udělali si bleskorozcvičku (přece jenom je neděle) s Luckou, a pak se vrhli na snídani (o šátečky a koblihy jsme se zvládli dohodnout. Jsme holt šikovní.)

Pak už klasika - bílí vyrazili na koně, modří do kuchyně chystat špagety, žlutí na dřevo a zbytek na kola.

Po obědě a poledním klidu jsme vyrazili lovit mustangy. Ovšem mustangové jsou zvířata nebezpečná (hlavně ti s černým fixem), takže je možné je lovit pouze v helmě. Kdo nemá helmu, tomu hrozí, že mustang uloví jeho. Uloven mustangové udělají dítěti čárku fixou, aby bylo jasné, že je fakt chytilo a můžou se vrhatdo dalších dobrodružství.

No, ale mustangové jsou pouze pomocná síla k našemu hlavnímu cíli - postavit železnici! Jenomže jak, když zase nedovezli kolejnice? Nezbývalo, než si poradit. Děti kolejnice svázali ze špejlí, a pak je musely pronést různými zákeřnými stanovišti. Zvítězili samozřemě ti, jejichž kolejnice byla nejdelší!

………………….

…………………..

**Pondělí 22.7.2019  
Ivet**

V pondělí po rozcvičce a snídani se fialoví vydali vařit, zelené jsme zamkli do našeho escape týpí a dostali za úkol najít si klíč, aby mohli ven a červení se pustili do shánění dřeva, neb byli kuchyní důrazně upozorněni, že pokud to nějak nevyřeší, večeře bude studená. A studené knedlíky s vajíčkem...to nechcete.  
 Po návratu modrých, žlutých a bílých z kol nás čekala excelentní svíčková, na kterou se mohli dostavit i zelení, protože úspěšně získali svůj klíč a dostali se z týpí.

Když byl svolán nástup a vysvětlena první hra, vypadal tábor ještě o trochu chaotičtěji než při evakuaci. Všude pobíhala robátka volající: ,,Máš kolo?" ,,Jo."..... ,,Má někdo opsaný ten semafor?" ,,Ne" ,,A kdo ho opisuje?" ,,Jirka." ,,A k čemu nám bude Jirkův semafor, když Jirka není v našem oddíle?"......a tak dále, a tak podobně. Nakonec se všechny děti (neuvěřitelné!) vydaly nahoru po cestě. Zhruba v její třetině zanechaly mne, (snad) nejrychlejšího člena každého oddílu a vysílačku a s Luckou pokračovaly nahoru na kopec. Tam vytáhly svoje opsané semafory a s jejich pomocí se snažily rozluštit, co jim Lucka signalizuje. A protože stavíme trať na divokém západě, nešlo o nějaká snadná slova! Všechno byly části vlaku, které měli mladí stavitelé dodat z tábora! Po vyluštění části slov sedla nejodvážnější spojka na kolo, sjela prudký kopeček k nám, předala ta slova, která si zapamatovala, spojce běžecké, která vystartovala do tábra, najít dané součástky lokomotivy. Ty přinesla cyklospojce, ta je vyvezla nahoru....a tak nám to pěkně odsýpalo. Tak pěkně, až z toho některé cyklospojky skončily v kopřivách. Ale držely se statečně, ač musel pád bolet jako čert!  
 Po odpolední svačině následovala druhá hra. Tentokrát byla na louce zavěšena jména indiánských náčelníků, která musely bledé tváře zaznamenat na papír (uložený dostatečně daleko), aby je pak mohly použít při vyjednávání. Jednoduché? Oddychovka? No, kdyby ta jména nebyla napsaná morseovkou....a kdyby na ně u toho pořád nemluvili nepřátelští indiáni....ale jména jsme nakonec úspěšně získali. Takže máme jména k vyjednávání o území, součásti lokomotivy....co nám ještě chybí? Dynamit k prostřílení skal!  
 Ten si šly děti po večeři (dřevaři naštěstí natahali dřeva dostatek, takže byla teplá) nakrást do lesa. A bez baterek, ať vás u toho nikdo nevidí! A potichu! Výborně, z loupežné výpravy se vrátili všichni? Ruce, nohy celý? Ufff. tak dobrou noc :-)

**Úterý 23.7.2019  
Swayze**

Po snídani vyrážíme opět na kola, naštěstí nestoupáme kopec smrti do Zderadin, ale jedeme podél potoka do Kácova. Cestou se dělíme na špunty a velké a zjišťujeme, že být špunt není oblíbené. Většina jela s velkými a já pak sprintoval, abych dohnal velké… V Kácově je cukrárna zavřená:(. Musíme vzít zavděk nanukem a vyrážíme okruhem do tábora. Mezitím se v táboře odehrál KNEDLOGEDON a místo ovocných knedlíků máme noky s ovocným přelivem. Ale i tak je to výborné…

Po obědě přichází na řadu polední klid a odpolední hry. První hra byla ve stylu gamblení: půlka stanovišť byla dovednostní, kde se vydělávaly zlatáky a na druhé půlce se dalo sázet… Byla to alespoň pro nás sranda, zejména na Ondrově stanovišti s bahenní ruskou ruletou.

Druhou hru hrálo i vedení. Museli jsme identifikovat nebezpečné bandity a odhalovat postupně 9 gangů včetně jejich bossů. Šlo o to si zapsat vzhled banditů, nahlásit a zapsat ho do tabulky. Hra evidentně bavila děti i hrající vedení.

Po večeři následoval „košilový nástup“, rozdání fazolí za první hru, hlídky a přesun k mapě na vyhlášení oddílové hry. U mapy čekali opět indiáni a byli připraveni bourat koleje. Naštěstí jim to nevyšlo a naše tratě se opět přiblížily k západnímu břehu! Poté následovalo zpívání u ohně a zasloužený spánek po náročném dni.

**Středa 24.7.2019  
Kuba**

Středa začala přiměřeně příjemnou změnou v podobě plátkového sýra ke snídani. Ke smůle většiny vedení, moc ho nebylo. K čemu se upíraly naše mysli byla ovšem zmrzlina v Kácově, která má v pondělí a úterý zavřeno. Cíl jsme tedy na kola měli, stejně jako vizi a směr. Na půli cesty nás nakonec čekala kiwi a smetana, not bad. Následovalo malé kolečko a zpět do tábora. V nějakých třiceti stupních tak akorát. K obědu rajská.

Odpoledne následovaly dvě zajímavé hry. První byla z časopisu Kačera Donalda, prověřující cyklistické schopnosti dětí. Z důvodu velkého vedra byly děti před druhou hrou trochu zmáchány. Jako motivace sloužil příslib Lucky dětem, že někdo může následně zlít Lucku. O motivaci tak bylo dostatečně postaráno. Druhá hra se jmenovala Claim. Kradou se vlajky mezi týmy v jejich vytyčeném území. Drobné spory zažehnány, zranění pofoukány. Utrpěla pouze čest a body mého žlutého týmu.

Na večer byla naplánována noční hra – osvobození člena týmu od indiánů. K této hře bych napsal snad jen to, že všechny děti dorazily do tábora ve zdraví a bránící vedoucí taktéž.

**Čtvrtek 25.7.**

**Martin**

Dobré ráno Tábore.  
Tak dnešek začíná pěkně ospale, ještě bych si pár hodin přispal, ale to už se znovu volá BUDÍČEK a začíná každodenní táborový shon. Děti se snaživě derou ze stanů, aby byli včas na nástupu k rozcvičce (a dnes se jim to překvapivě rychle daří), odbíhají na rozcvičku a zase se v tábořišti rozprostře chvíle klidu, ale místo dalšího spaní už musím rychle ze spacáku i já. Právě včas, celý tábor se již vrací z rozcvičky, takže hurá na snídani. Zní cinkot ešusů a hrnečků, do kterých se rozlévá horký čaj, ale za chvíli vše utichá a malou chvíli je slyšet jen mlaskání, jak každý dlabe svůj rohlík s marmeládou.

A teď už zní píšťalka na ranní nástup, takže rychle dozubit a než se napočítá do deseti, musí být všichni pod stožárem. Zde se rozdělíme na dopolední program, které oddíly vyrazí na kola, kdo jede dnes na koně, kdo vaří a kdo má dnes dřevo. Takže když se po nástupu každý rozběhne směrem svého dopoledního programu, tak mířím i já tím svým – tak trochu odlišným. Nakládám prázdné barely na vodu, beru si dlouhý seznam nákupu, poštu k odeslání a vyjíždím do Kácova vše potřebné zařídit.  
A než vše oběhám a vyřídím už je tu poledne a výborný oběd, po kterém má každý trochu času si odpočinout, tedy až na vedení – my máme poradu a jdeme chystat odpolední hry.

První hra byla na jednotlivce, děti sbírali zatoulané vagónky. Ty se nám poztrácely na louce za táborem a během určeného času jich každý musel najít co nejvíce s co nejcennějším nákladem.  
Druhá hra už byla na oddíly a byla trochu odlišná od všech předcházejících, neb jsme vařili. Tedy, vařily děti. Sice si vždycky vaří oběd, ale rozhodli jsme se, že k tomu mají k dispozici kamna a další propriety, které správný zálesák nevidí ani z dálky, a tak jsme jim to tentokrát trochu ztížili. Takzvaný Setonův hrnec spočívá v tom, že se vykope hluboká díra, do ní se dá kuře, obalené v libovolných bylinkách, kopřivách a hlavně alobalu, obeskládá horkými kameny, zaleje horkou vodou a nechá se dusit. Vedoucí výsledek zodpovědně zkontrolovali (kousky, které se jim nepozdávali dopekli na těch zatracovaných kamnech), ohodnotili a vydali dětem. Ty si pochvalovaly, jací jsou kuchaři :-)

Podvečer a večer probíhal už jako každý předchozí den, večeře, plnění bobříků, pingpong a hraní na kytaru. Jen vedení půjde dnes spát asi o trochu déle, než na večerní poradě, poté co už jsou všechny děti kromě hlídky ve svých spacácích, vyřeší celou zítřejší závěrečnou hru. Takže předběžně krásnou dobrou noc a už se opět těším, až se zítra ráno zase ozve BUDÍČEK =)

**Pátek 26.7.2019 - závěrečka  
Lucka**

Nebudu se rozepisovat o snídani, rozcvičce, a dalších oblíbených ranních kratochvílích, protože (ostatně jako každý rok) si z posledního dne pamatuji úplně jiné věci. I páteční dopoledne jsme přežili ve zdraví, zoceleni předchozími variacemi střídání zaměstnání, a k obědu si šmákli na rizotu. A pak? Pak to začalo.

Porada vedení netrvala ani hodinku a zdálo se, že vše je jasné. Okruh byl zvolen nový, netušený, s kontrolními stanovišti na krizových místech (čti neschůdná stráň s křovím). Všichni se rozprchli na svá stanoviště a mne, když jsem s náručí lan šplhala do stráně, až překvapilo, jak moc stíháme.

Poté, co mojí zákeřnou bažinou prošly všechny oddíly, aniž by se utopily (a projela dvě auta, která mi bažinu totálně pobořila!), vracela jsem se zpátky do tábora a procházela v hlavě, jak jsou na tom asi ostatní. Puma, puklina, most a spousta dalších přírodních překážek, na kterých měli všichni získat své díly totemu, aby vstoupili na posvátné území a našli vytoužený zlatodol. V táboře už byl nachystaný poklad, hostina i diplomy a placky večer k ohni. Říkám si, ty jo, my letos nějak stíháme.

Při čekání na poslední oddíl, který se zdržel při slaňování, už jsme si malovali po obličejích indiánské znaky (nebo například znak příslušnosti na záda, tedy pivo a Tatratea) a chystali se na bitvu. Při kolektivním pochvalování, jak nám to letos jde, mrkám na hodinky.

Půl sedmé.

Hups.

A to ještě musíme stihnout předání totemů, bitvu, focení, tržiště, hostinu a oheň.

Dvojitý hups.

Ale totemy nakonec donesli všichni, v bitvě přežily a hlavně vyhrály taky všechny děti, fotky se povedly, tržiště vyprodalo, hostina sežrala a oheň už hoří. Rozdávám pochvaly, diplomy a placky, nabízím poslední dobrovolné hlídky. Jako vždycky všechno dobře dopadlo.

Za chvíli už jen poslední porada a velké plány na zítřejší balení. Myslíte, že budeme stíhat?

**Sobota 27.7.2019 – odjezd  
Ivet**

No….relativně jsem stíhali  Musím znovu vyslovit svůj dík naší dokonalé poslední hlídce (poslední noc se hlídá na přání), protože když jsem vstala, v kamnech hořel oheň a hřála se na nich voda na kafe. Z těch dětí fakt něco bude :-D

Místo rozcvičky předbalení, snídaně – co zbylo, balení, rozeberte si sušák, věci pod stožárem, kdo chce kus mapy? Jak to, že jsou pořád ještě věci pod stožárem? Rodiče se řítí, dobrý den, ano , tady máte dítě, jejda, já vám k němu nevrátila prášky? Asi jsem je zabalila s lékárnou…kdo měl vyčistit ta kamna? Proč to ještě nikdo neudělal? Jasně, tady vracíme vaše děti, tady měl klíště, máte to tu napsaný, kupodivu si nic nepolámali, jenom nějaké odřeniny, ale ty jsem vyčistila…Jak, kam mám naložit tuhle bednu? Jak, že se nevejde? Vejde, sleduj. Jo, zbytek nákladu ti vypadává dveřma? Tak proč jsi je nezavřel? A co tu dělají tyhle děti, ty neznám?! Ty si přebírají tábořiště po nás. Šmarjá, to už je tolik?

Po rozdání většiny dětí a většiny věcí (některé máme stále doma, protože je nikdo nechce) a předání tábořiště jsme se přesunuli na kopec, prodiskutovat dva zásadní body: kam pojedeme na oběd (cesta domů je daleká) a jak seženeme někoho, kdo by si přebral ty dva, kteří nám neplánovaně zůstali? Nakonec jsme to spojili – dali jsme si v hospodě oběd a sraz s maminkou kluků, která si spletla den  Hlavně, že jsme se dohledali. Tak snad zase příští rok!

……

…….