**KRONIKA**

**Vlčice teen 2016**

**1. DEN sobota 6. 8. 2016**

**„puťák“**

Jako minulý rok tak i letos jsme se sešli u Penny Marketu v Jindřichově Hradci. Rozdílů se však od loňského ročníku objevilo hned několik. Zaprvé nás nikdo neevakuoval, ale dobrovolně jsme si nechali naložit „bágly“ a tašky do velké dodávky. Také byl větší zmatek s administrativou a to s papíry, které jsme měli odevzdat. Co se zdálo býti stejné, jako loni byl počátek naší cesty. Na každý náš dotaz „Kam jdeme? Kudy jdeme? A jestli tam už budem?“ nám bylo odpovězeno neurčitě a nebo slovy „Jdeme přece na Vlčici.“ Když se naše cesta začala stáčet směrem na Buk, pojali jsme podezření, že je tu něco špatně a že se na Vlčici dnes nepodíváme. Cestu jsme si opět krátili zpěvem, povídáním a máváním na kolemjedoucí auta. Přibližně ve vesnici, jejíž jméno si nikdo nezapamatoval, jsme se málem přidali k velké gardenparty, kde hráli DÁDU PATRASOVOU. Pak se naše cesta nebezpečně stáčela zpět k JH. A nás napadlo, že náš hlavní vedoucí má asi v plánu nás touto okružní procházkou utahat a že nakonec budeme spát v Hradci. Skutečnost byla ovšem jak už to tak bývá poněkud odlišná od naší představy.

Zakempili jsme to asi tak kilometr od Políkna u rybníčku na mýtince. Z počátku to působilo jako malá přestávka na véču, ale později už jsme se rozvalovali a vybalovali karimatky a spacáky. Najednou šel Franta čůrat a přišel s tím, že našel dopis, kterej je prej nějakej teplej a to ze dvou důvodů. Zaprvé protože ho počůral a za druhé, protože si v něm prý píší dva teplouši. Souky nám dopis přečetl a my jsme se dozvěděli, že ho píše nějaký kluk jménem Oliver, co to má doma celkem těžký.

*Davide,*

*nevím, kde začít. Víš, stýská se mi. Už je to tak dlouho. Máma říkala, že bych ti mohl zkusit napsat. Tátovi se to nelíbí, tak to bude naše tajemství. Moc teď spolu nemluvíme. Máma říkala, že je nemocný, ale že nechce, abych to věděl. Já vím, že teď bere moc prášků. Od té doby, co musel odejít z práce, je jiný. Připadá mi cizí. Vůbec ho nezajímám. Radši jsem s mámou. Ona se ale musí starat o Martina. Už mu budou dva. Asi si tě ani nepamatuje. Vlastně se stará i o tátu. Má moc práce. Včera jsem slyšel, jak se hádali. Myslím, že to bylo kvůli mně. Táta pak taky říkal, že tady nebudeme a máma plakala. Já se nechci stěhovat.*

*Oliver*

Druhý dopis od Olivera pro záhadného Davida byl o ochranných andělech.

*Davide,*

*dneska jsem byl s mámou v kostele. A s Martinem, ale ten ničemu nerozumí. Táta nikam nechodí. Farář moc krásně vyprávěl o strážných andělech. Myslíš, že je máme? Táta říká, že Bůh není, ale máma to nemá ráda a vždycky se pak hádají. Já nevím. Něco přece musí být. Nebo nemusí? Líbí se mi mít svého anděla. Možná bys mohl být jako můj anděl! Ale jinak to tam nemám rád. Nemám rád ty cizí lidi a jak se pořád starají. Přál bych si, abys tam byl se mnou. Vím, že to teď nejde.*

*Oliver*

Třetí dopis dnešního dne nás poněkud znejistil. Oliver psal o tom, že s rodiči musí jít někam pryč na jih k hranicím, až se setmí.

*Davide,*

*před chvílí za mnou byl táta. Bylo to divné, něco se asi děje. Nemluvíme spolu a nikdy za mnou nepřišel. Prý si uděláme dneska všichni výlet, prý něco jako procházku, i s mámou a s Martinem. Že nemusím mít strach. To mne moc neuklidnilo. Říkal, že má bratra na Jihu a že by bylo pěkné je navštívit. Nevěděl jsem, že má bratra. Máma by nám to snad řekla, nebo ne? Ale prý až večer, že to dřív nejde. Chtěl, abych si teď odpočinul, že s mamkou všechno připraví. Nerozumím tomu a mám strach, že to není žádný výlet. Buď se mnou, Davide.*

*Oliver*

Tím jsme vstoupili do příběhu a stali jsme se Oliverama a Martinama syny Petra (Soukyho) a Marie (Terky) Frankových. No a když se to stalo museli jsme se sbalit a vyrazit na cestu.

První zranění na sebe nenechalo dlouho čekat. Překážka, velká kaluž, dala Frantovi celkem jasně najevo, že skákat přes ni se nevyplácí. Rozsekl si koleno a zdravotník Tonda musel udělat dva polní stehy. Po chvilce jsme přešli přes hlavní silnici a pak jsme přelezli plot a šli jsme po poli. Jak už to tak ve světě chodí, ploty se stavějí z nějakého důvodu. Ani zde tomu nebylo jinak. Uprostřed pole, jsme totiž zjistili, že jsou na něm krávy. Stezku odvahy mezi vyděšeným a nasraným dobytkem jsme naštěstí zvládli. Potom jsme prošli přes další pole a první den zakončili prolezením lesa a vylezením už konečně na asfaltku.

s vyčerpanými silami

vaše Janča ☺

**2. DEN neděle 7. 8. 2016**

**„puťák“**

Neděli jsme zahájili noční svačinou. Pak už jsme jenom šli, šli, čekali, šli, bloudili, vraceli se atd. Nakonec po totálním fyzickým i psychickým vyčerpáním, které tady nebudu popisovat, protože by to zabralo půlku kroniky, jsme objevili bunkr „náhodou“ připravený ke spaní. Někdo se uvelebil uvnitř, někdo venku, ale všichni jsme zalehli a celkem rychle usnuly.

Ráno/dopoledne nás vzbudilo sluníčko a po krásné, pohodové snídani v trávě, při které nás obsluhoval náš hlavní vedoucí (asi potřeboval odčinit těch 42 km ze včerejška/dneška) byl náš dnešní program jasný. ODPOČÍVÁME.

*Davide,*

*konečně ti můžu zase napsat! Nenávidím je oba, pořád mi jenom lžou! Museli jsme jít celou noc, ani nevím kam. Nevím, kde jsme. Někde v lese a nic tu není. Chci domů. Modlil jsem se, opravdu moc a dlouho. Ale co když opravdu žádný Bůh není? Přece když se někdo moc modlí, určitě by ho nenechal jen tak, něco by přece udělal. Nebo ne? Máma má strach, vím to, ale nevím proč. Jen se mne snaží utěšit, jako bych byl děcko. Ale vlastně mi nic neřekla. Myslím, že mi nevěří. Nikdo z nás nemluví a já už s nimi nikdy mluvit nechci. A s tátou … Přeji si, aby nebyl! Už není můj táta! Petr Frank a nic víc. A já už nechci být Frank. Teď mne nesmíš opustit! Jsi jediný, koho mám, Davide…*

*Oliver*

*Davide,*

*na něco tu čekáme. Něco možná tuším. Nechtěli, abych to slyšel, ale mluvili o Jižním státu. Ve škole nám o něm říkali. Je to moc špatná země. Může za všechny války. Mám strach, že mne chtějí vzít tam, a to bych nepřežil. Vím, že tu mají nějaké problémy, Petr nemá práci, ale kdyby se alespoň trochu snažili! Nikdy jim neodpustím, jestli mne tam vezmou. Dneska tu byl nějaký člověk, šel z něj strach. Odešli dál, takže jsem jim nerozuměl, ale dlouho se domlouvali. Asi se i hádali a Petr pak přišel celý zpocený a roztřesený. Počítal peníze. A pořád jen polyká prášky. Co se to děje, Davide?*

*Oliver*

V rámci oživení našeho polehávání jsme si zahráli MĚSTEČKO PALERMO a odpoledne jsme hráli připravenou hru Krni (Aničky K.), abychom získali peníze na přechod hranic. Abych to objasnila, v rámci příběhu naši rodiče totiž neměli dostatek peněz na to, aby podplatili nějakého pána, který nás měl protáhnout do Jižní republiky. Tak jsme vydělávali peníze pašováním kokajnu přes policii. Nosili jsme gramy (papírky) přes les schované někde v oblečení a policajti (vedoucí) nás prohledávali. Musím uznat, že některé schovky byly velice kreativní. Bohužel jsme nepropašovali dost kokainu a nebo jsme ho málo prodali. Zkrátka a dobře neměli jsme na to, abychom prošli jako celá rodinka. (Táta, máma a Oliver s Martinem – MY). Véča byla vydatná a v režii „opeč si sám“. Po večeři jsme hráli a zpívali, přemlouvali Alexe, aby nám zahrál ŽÁBU atd. Nakonec, když se začalo stmívat, přišla mamka (Terka) a byla strašně vyděšená. „Táta se ztratil, někam odešel a už se nevrátil. Pojďte, musíme ho najít!“ Tak jsme se šli kouknout do lesa. Chodili jsme a volali „Táto, tati, tatínku…“ *Přišla jsem si jako v pohádce o Perníkové chaloupce, kdy Jeníček s Mařenkou hledali tátu.*Samozřejmě nic. Začínali jsme být nervózní. A najednou…Táta visí oběšený na stromě. *…Ahoj mami, už nám zase zabili hlavního vedoucího…*Všichni jsme byli velice vyděšení. Také jsme našli dopis. Prý musel kvůli nám, že prý všichni spolu dál nemůžeme, že tolik nemáme.

*Davide,*

*Bůh není, jsem si jistý. Náš táta… Je mrtvý. Nic neřekl a prostě odešel. Co bude dál? Ani máma nic nevěděla. Nikdy jsem jí takhle neviděl. Vlastně jednou, vždyť víš. Nechal nám dopis. Prý musel kvůli nám, že prý všichni spolu dál nemůžeme, že tolik nemáme. Proč? Nevím, co psát, chci za tebou... Davide, já tě potřebuji. ...potřebuji.*

*Oliver*

Všichni jsme zdrceně odcházeli si sbalit věci a potom, co nám nějakej pán rozdal CESTOVNÍ PASY, jsme šli (opět potmě) dál po cestě.

Když jsme došli ke skokánku dostali jsme „super“ úkol. Narvat své věci do pytlů a přeplavat na druhou stranu. Bylo to jednoduší, než jsme čekali. Po druhém břehu jsme šli celkem v klidu s tím, že už nás nic nepřekvapí. Jenomže jak už to tak v životě chodí, ve chvíli, kdy něco nejméně čekáte, se semele něco šíleného. Naběhli na nás vojáci a křičeli „K zemi! Ruce vzhůru! Nekoukat! Nehýbat se!“ Potom nás po jednom sebrali, svázali, očíslovali a postavili do lidské housenky. Následně jsme šli poslepu, pak nás nacpali do aut a odvezli do vězení (loděnice). Opět spaní v loděnici. Tentokrát bez vedoucích a pěkně srovnaní. Tím skončila naše krásná a „příjemná“ neděle.

*Davide,*

*nemohl jsem se ozvat dřív a i teď mám strach, že se to dozví. Jsem tu s Martinem a nevím, kde je máma. Zavřeli nás tady a nic nám neřekli. Je nás tu asi dvacet, ale nikdo nic moc neví. Tu noc, co táta odešel, ten člověk se pro nás vrátil. Vzal všechny peníze. Myslím, že může za tátu. Nikam jsem nechtěl jít, ale máma chtěla. Prosila mne. Že začneme nový život, že na Jihu to není, jak nám říkají. Opravdu nevím, ale věřil jsem jí. Potřebovala mne. Šli jsme potmě, aby nás neviděli. Šli jsme až k řece. Tvrdil, že na druhé straně už budeme volní. Neměli jsme mu nic věřit. Nikdo nesmí na Jih. Už tam na nás čekali. Někam nás vezli a teď jsme tu sami. Co teď bude, Davide? A kde je máma? Kdybys tak věděl… Schoval jsem tužku, tak mám alespoň tebe. Ale na jak dlouho?*

*Oliver*

s pozdravem

Janča ☺

**3. DEN pondělí 8. 8. 2016**

V pondělí ráno jsme se probudili na podlaze v zamčené loděnici. A nevypadalo to, že by se nám někdo chystal odemknout mříž a pustit nás ven.

Našli jsme telefon a další dopis.

*Davide,*

*všichni se bojíme a máme hlad. Celý den jsme nic nejedli. A Martin pořád brečí. Co mám dělat? Bojím se promluvit. Jsou tu starší kluci a musí být po jejich. Jeden menší si schoval kus housky a nechtěl ho dát. Bili ho, až byl celý od krve. A jednoho vzali ven vojáci. Zpátky ho přinesli, nemohl se ani postavit. Mám strach, že mne taky vezmou. A myslím na tátu. Řekl jsem, že ho nenávidím. I tobě jsem to napsal. Nemyslel jsem to doopravdy, je to přece náš táta! Ale teď už mu to nemůžu říct. Nikdy. A co když už neuvidím ani mámu?*

*Oliver*

Naše vyhlídky nebyly vůbec růžové, ale SMS od tajného přítele s příslibem pomoci nás trochu povzbudila.

Pak přišel dozorce (Souky ve vojenském) a potvrdil nám to, co jsme všichni už nějak podvědomě tušili: Z vězení se jen tak nedostaneme.

Každému nám dali papírek s pěti požadavky, které jsme mohli během dne uplatnit (samozřejmě jen ve chvílích, kdy byli označeni zeleně na tabulce na dveřích).

Honza se hned přihlásil na výslech. Pustili ho z cely, zavázali mu oči a svázali ruce za zády. Pak už nikdo nevěděl, co se s ním dělo, dokud se k nám nevrátil celý zmáčený a s řetězem na ruce.

Postupně si na výslech (vedle do skladu ke Kocmimu a Tondovi) odvedli každého. Jen výjimečně se někdo vrátil čistý a suchý. Většinou jsem se vraceli promáčení, počmáraní a když jsme měli velkou smůlu tak i zapatlaní od všeho možného i nemožného.

Náladu nám trošku zvedal vězeň z vedlejší cely, který nám výměnou za oblečení posílal jídlo, většinou sušenky. Taky jsme občas dostali všichni svačinu – meloun, ale to jenom když se někdo obětoval a strávil nějakou dobu na samotce.

Po nějaké době se nám podařilo otevřít truhlu – klíčem, který jsme našli v mýdle. V ní byla Bible, psací potřeby, papíry, sušenky a seznam jmen, které jsme potom hlásili při výsleších.

Občas se také někdo vydal pro nápovědu, která by nám mohla pomoct s luštěním šifer. Takového člověka připoutali zámkem k lanu a musel se proplést mezi stromky a nakonec přebrodit zátoku.

*Davide,*

*pomoz mi! Špatně se mi píše, myslím, že mám něco s rukou. Nakonec vzali i mne. Vedli mne přes dvůr, bylo tam tolik lidí. Nevypadali moc dobře. Pak do nějaké budovy, bylo tam hodně vojáků. Posadili mne a jeden se pak ptal na spoustu věcí. Hlavně chtěl vědět, kdo nás dovedl, kdo nám pomáhal. Že když jim nepovím všechno, už neuvidím mámu. Já nevím! Co jsem měl říct? Začal křičet a bil mne. Proč? Co chtějí vědět? Řekl bych všechno. Všechno, co vím. Pak přišel další, ptal se na sousedy, na příbuzné, jestli nám pomáhali utéct. Já nevím. Nevěděl jsem, že chceme utéct. Srazil mne na zem a chtěl, abych všechno přiznal. Tolik jsem se bál. Vyjmenoval plno lidí, já je ani neznal. Možná jsem něco přiznal, já ani nevím. Pořád křičeli. Kde jsi byl, Davide? Bývali jsme přece jako jeden. Pamatuješ? Potřebuji svého anděla...potřebuji tě...*

*Oliver*

Čas v naší cele/loděnici se hrozně vlekl. Obzvlášť, když vedoucím přivezli k obědu pizzu a oni si ji rozložili přímo před vchodem do loděnice.

Nebojte, nakonec jsme také pár kousků dostali, ale zadarmo to nebylo…kousek pizzy si vysloužil každý, kdo šel znovu k výslechu – tentokrát nahlásit samotného vůdce naší skupiny.

Trvalo to, než jsme se na nějakém všichni shodli. Nemohli jsme se totiž rozhodnout, jestli obětujeme Fandu nebo Honzu, ale nakonec volba padla na Blážu. Pak nás už konečně pustili.

Nemohli jsme tomu uvěřit. Po více jak dvanácti hodinách jsme si mohli sbalit věci – zabalit spacáky, zamotat karimatky a posbírat a nacpat všechno oblečení do krosen. Konečně, KONEČNĚ jsme mohli dojít těch pár desítek metrů k naší milované Vlčici.

Nastalo dohadování o tom, kdo kde bude spát – všichni jsme toužili po horních pokojích. Nakonec kluci obsadili horní pokoj na Karlštejně a holky se rozložili po celém Dívčáku.

K docela brzké večeři nám Dana přivezla vynikající guláš s knedlíky a my se tak po dlouhém vězení mohli pořádně najíst.

Po umytí nádobí jsme si dali náš první pořádný nástup. Na Buzeráku před vlajkou, tak jak se to sluší a patří…Vyslechli jsme si hodnocení her, které jsme hráli na puťáku a symbolicky jsme si vytáhli a stáhli vlajku za doprovodu loňské hymny, jelikož novou jsme ještě pořád nezvládli vymyslet.

Po velmi povedeném „HURÁ“ jsme se odebrali k ohni, kde jsme hráli a zpívali. (Především „Svítákovky“ protože k těm jsme se na puťáku moc nedostali.)

*Davide,*

*jsi zpátky! A jsem tak rád za mámu! Není jí moc dobře, ale spolu to zvládneme. Byla slabá, když ji dnes přinesli, ale tak šťastná, když nás zase objala! Dostali jsme postel a můžeme chodit ven. Snad nás brzy pustí. Stále nevím, proč nás tu drží. Máma asi ví víc, ale je ještě moc slabá, nechci jí tím zatěžovat. Budu se teď o ní starat a pomůžu jí s Martinem. Potřebuje mne. A já potřebuji jí. Vedle nás má postel jeden kluk, jmenuje se Dan. Je trochu starší a vypadá, že se vyzná. Trochu jsme si povídali, ale víš, že já toho moc nepovím. Ale byl docela fajn. Ptal se, kde tu pracuji. Tomu jsem nerozuměl. Říkal, že každý tady musí pracovat, když chce jíst. On tu prý pracuje na pile a třeba bychom prý mohli spolu. Napíšu ti, až budu vědět víc.*

*Oliver*

A když se potom vedoucí odebrali do kuchyně na poradu (před tím jsme si samozřejmě popřáli „DOBROU NOC“) ještě chvilku jsme poseděli u dohořívajícího ohně, ale pak jsme postupně zapadli do vlastních postelí…

KONEC

(po dlouhém uhánění

a vyhýbání dopsala

Julča)

PS: Ty řetězy jsme měli na ruce celý tábor (tedy alespoň ti nešťastníci, kterým se nepodařilo je přetáhnout přes zápěstí)

(SPOILER: Klíčky jsme dostali až poslední večer)

**4. DEN úterý 9. 8. 2016**

Dnešní den začal přímo pohádkově. Vzbudili jsme se v měkkých, vyhřátých postelích a poslouchali kytarový budíček Terezky a Áji. Rozcvička byla mokrá i suchá – já osobně volila mokrou variantu, kterou vedla zkušená plavčice Ája. Voda byla krásná a my šťastní, že se koupeme také jindy než v noci, stresovaní obavami o pevnost igelitových pytlů, ve kterých se strachy třáslo naše suché oblečení. Bylo to bájo!

Po užité rozcvičce jsme se odebrali na mňamkovou sníďu. Byla sice ve stylu „namaž – si –sám“ , ale lepší než nic že jo :D S napapkanými bříšky jsme se odkutáleli na letošní první ranní vlčický nástup. Bylo to fajn zase takhle zajet do starých kolejí. Den měla Terezka, a tak nás po nástupu čekalo její dopolední „zamyšlení“ (něco ve stylu ducháče). Rozdala nám papírky s útržky textu a každý ve své předem vytvořené skupince dostal za úkol vymyslet krátkou scénku na problematiku jeho daného textu. Jelikož se jednalo pouze o části textu a ne v každém byla poznat problematika, kterou se zabývala část předchozího, vznikaly roztodivné scénky, které úplně nepopisovaly jeden příběh s jedním problémem, ale více příběhů s více problémy. Bylo to velmi vtipné. Scénky pojednávaly o incestních sourozencích, slizkém převozníkovy s postraními úmysly a tak podobně. Hlavním tématem byly morální dilemata a skutečnost, že ne vždy lze jednoznačně určit jednoho viníka v celém příběhu. Na Terezky popud vznikla skvělá debata a moc jsme si její „ducháč“ užili. Zazpívali jsme si pár písniček a začala hra.

*Davide,*

*dlouho jsem se nemohl ozvat, mám teď hodně práce. Máma už je lepší, ale pořád špatně chodí a taky se stará o Martina. Jenže tady se jí podle toho, kolik kdo odpracuje, takže jsem teď musel i za mámu. Ty víš, že by radši byla hlady, jen abychom my měli co jíst, ale to já nechci. Vlastně se to docela dá vydržet, protože pracuji na pile s Danem. Moc si rozumíme. A máma, víš, myslím, že je na nás hrdá. Víc si povídáme, víc než dřív. Vyprávěla mi o tátovi, jak těžko nesl, když jsi musel odejít. Nedal to znát. Máma říkala, že pak žil jen pro svou práci a to ho drželo, ale když pak o ní přišel, prý ztratil naději. Říkala taky, že byl moc odvážný, že chtěl psát pravdu, a proto se ho zbavili. Jsem na něj hrdý!*

*Oliver*

Byl to vlastně takový LARP, který se odehrával v koloniální věznici a naším úkolem bylo vyškrtnout se ze seznamu jmen několika vězňů, kteří mají být tento večer ve 20:00 popraveni. Byla celodenní, poměrně složitá, ale skvělá a perfektně připravená. Terezka si za ní zaslouží dlouhé pochvalné mručení! K večeři byla vajíčková pomazánka – za ní už tolik pochvalného mručení nebyl :D

*Davide,*

*dlouho jsem se nemohl ozvat, mám teď hodně práce. Máma už je lepší, ale pořád špatně chodí a taky se stará o Martina. Jenže tady se jí podle toho, kolik kdo odpracuje, takže jsem teď musel i za mámu. Ty víš, že by radši byla hlady, jen abychom my měli co jíst, ale to já nechci. Vlastně se to docela dá vydržet, protože pracuji na pile s Danem. Moc si rozumíme. A máma, víš, myslím, že je na nás hrdá. Víc si povídáme, víc než dřív. Vyprávěla mi o tátovi, jak těžko nesl, když jsi musel odejít. Nedal to znát. Máma říkala, že pak žil jen pro svou práci a to ho drželo, ale když pak o ní přišel, prý ztratil naději. Říkala taky, že byl moc odvážný, že chtěl psát pravdu, a proto se ho zbavili. Jsem na něj hrdý!*

*Oliver*

Pak jsme zpívali u ohně, užívali si poklidnou večerní atmosféru a společně se odebrali k dlouhému a vydatnému spánku. Krásnou noc. ☺

S láskou Verunka Slavíková

*Ještě doplnění: K obědu byli špagety „malinko“ slepené s takovou zvláštní neurčitou omáčkou, ale i na ty budeme později s láskou vzpomínat.*

*Odpoledne jsme hrály hru: Vykopej pařez, nanos vodu ze studny do barelu (kterej se stejně potom vyleje) a vytěž perly ze Staňkáče…Nikdy bych nevěřila, že kopání pařezu bude tak těžká a složitá záležitost.*

*(správce kroniky Janča)*

*Davide,*

*mám teď trochu víc času a tak ti můžu napsat, ale píšu trochu potmě. Dny se pomalu krátí a často tu nejde proud, takže někdy pila neběží a pošlou nás domů. Teda ono to není žádné doma...vždyť víš. Taky už je někdy docela zima. Máma začala pracovat v prádelně, což je moc fajn, protože nám sehnala teplejší oblečení. Už je zase plná energie. Martin už docela mluví. Nemáme moc jídla. Dan zná někoho v kuchyni, prý teď mají na týden, co mívali na dva dny. Snad je to jen na čas. Máma říkala, že do zimy budeme pryč. Myslím ale, že to sama neví.*

*Oliver*

**5. DEN středa 10. 8. 2016**

Davide,

všichni jsou tu unaveni. Dneska jsme moc nespali. Kolem jedné nás probudili nějakou písní. Její melodie mi zní v uších ještě teď. Prý ji musíme umět, než přijede Vůdce. Nikoho nepustili spát, dokud ji nezazpíval sám.

Ráno nás spoutali do dvojic. Říkali, že abychom dokázali milovat vůdce, musíme se mít rádi navzájem. Nikdo se nesměl najíst sám. Museli jsme se navzájem krmit. Měli jsme se navzájem krmit. Měli z nás legraci. Ale nebylo to tak hrozné, Davide. Aspoň jsme dostali najíst.

Tři lidi jsou nemocné. S Fandou to vypadá bledě. Má vysoké teploty a nic nejí. Tonda se o něj bojí. Snaží se vypadat, že ne, ale vidím mu to na očích.

*Davide,*

*už celý týden nejde proud. Nemusíme chodit na pilu, ale taky pořád nemáme moc jídla. Začali jsme se učit, ale víš, není to jako ve škole. Každé ráno přijde takový vousatý pán a my mladší se sejdeme všichni v jedné místnosti. On nám pak čte z tlusté knihy a často po něm musíme opakovat. Někdy si nás taky zkouší, a když někdo neví, dostane a nesmí pak odejít. Já mám naštěstí dobrou paměť, ale jinak tomu moc nerozumím. Říkají tomu Jednota, co se učíme. Není to moc zajímavé, ale myslím, že by se mu nelíbilo, kdybych o tom tak mluvil. Co myslíš? Já si to raději nechávám pro sebe.*

*Oliver*

Rozdělili nás do dvou pracovních čet. Měli jsme soutěžit proti sobě. Moc se nám to nelíbilo, Davide. Vždyť jsme jako bratři po tom všem. Zase z nás měli srandu. Cílem bylo vymyslet a předvést hesla pro uvítanou Vůdce. Zvítězili jsme. Měli jsem jich víc. Oni nás hodnotili. Doufali jsme, že za to dostaneme více jídla…Nedostali jsme. Ale po obědě nás od sebe odpoutali. Zase jsme byli volní, Davide.

Odpoledne se vymýšlely scénky k ohni. Jolka s Betkou a Verčou vymýšlely hymnu. Opravdu se jim povedla.

*Davide,*

*říkal jsem mámě, co nás učili o Jednotě, říkala, abych tomu nevěřil. Prý si to ale mám nechat pro sebe, že to tak bude lepší pro nás všechny. Taky říkala, že se budeme učit spolu, a tak mi vždycky večer vypráví, co a jak bylo. Často taky vypráví příběhy z Bible. Jednou se mne ptala, jestli se s ní nechci pomodlit. Ví, že mám svou hlavu, a už mne do ničeho nenutí. Ale já jsem souhlasil. A vlastně to bylo docela fajn. Nevím, jestli opravdu v něco věřím, ale když tak mluvila, tak vážně a přitom jemně, jak to umí, jako bychom byli úplně jinde a nic nás nedrželo. Možná to někdy zkusím i sám. Myslíš, že by to táta slyšel?*

*Oliver*

Po večeři nás vzali na lodích na druhý břeh do Staňkova. Jmenuje se to tam Oáza. Bylo to hezké, Davide. Až zvláštně moc. Tak netypické. Všichni se báli, kdy přijde ten háček. Moc se báli.

*Davide,*

*nevypadá to vůbec dobře. Poslední dny se moc ochladilo a venku je spousta sněhu, takže ani nikam nechodíme. Vůbec se tady netopí. Nedostali jsme ani žádné zimní oblečení. Pořád je nám zima. Alespoň se hřejeme navzájem. Všichni tu teď kašlou a někdo má asi horečku. Jenže tady není žádný doktor ani léky. Já a máma to docela zvládáme, ale Martin hodně kašlal a máma říkala, že má asi teplotu. Možná je to vážnější, poznám, když má máma strach. Snad ten mráz nebude trvat dlouho. Teď se opravdu modlím. Modli se se mnou, Davide!*

*Oliver*

V noci přišla zima. Krutá zima. Svolali nás do jedné místnosti. Spali jsme tam. Všichni hezky pohromadě. Jen Lídu nechali nahoře. Fandu odvezli pryč. Prý do nemocnice. Ale moc jim nevěřím. Tolikrát už nám přece lhali. Tonda jel s ním. Snad budou v pořádku. Davide…

*Davide,*

*tohle se nemělo stát. Kde jsi byl? Díval jsi se? Je to i tvůj bráška! Byl… Věděl jsem, že Martinovi není dobře, ale myslel jsem, že se zase uzdraví. Vždyť mu byly jen dva! Pak v noci, když přestával dýchat, nešlo už nic dělat. Máma volala, aby přišli, tloukla na dveře. Všichni tu byli vzhůru, ale v noci vždycky zamykají. A venku byla vánice, myslím, že to nemohli ani slyšet. Ráno už bylo pozdě. Bylo to tak rychlé! A teď je pryč… Kdybys teď viděl mámu, jako by nežila. Už se nikdy nepomodlím. Je to k ničemu! Jednou to stejně skončí a my budeme zase všichni spolu. Vím to. Ale nesmím v tom mámu nechat samotnou. Musím být silný. Nikoho nemá.*

*Oliver*

Oliver – Domča

PS: V noci po nás běhala myš.

*ZÁZNAM O JÍDLE: Před obědem řekli, že to bude ČÍNA a rýží, ale většina z nás se shodla, že to bylo RIZETO…Tak či tak bylo to dobrý. K véče jsme dostali fenomenální těstoviny na jakýkoliv způsob, takže OSLAVEN!*

*(správce kroniky Janča)*

**6. DEN ŠTVRTEG 11. 8. 2016**

Ano, vskutku jsme vstávali na 3x, jelikož jsme předešlého dne VŠI spali na velkém pokoji na dívčím kameni a ráno si jisté osazenstvo, jež spalo uprostřed, potřebovalo popovídat o nečekaném návštěvníku – myši. O několik minut později, kdy už jsem myslel, že si budu moct ještě hodinku pospat, Vencovi zazvonil budík! Nu a po 20ti minutách už dorazil Souky s písní „Alice“ (WHO THE FUCK IS ALICE?!), aby nás vzbudil. Na mokrou rozcvičku se odvážili pouze dva frajeři, protože bylo asi mínus tristotisíc a z vody se kouřilo, jako z čerstvě uvařené hrachové polívky, kterou jsme okusili předešlého dne. Byla to past! Oni dva borci velice záhy zjistili, že teplota vody ani zdaleka nepřipomínala teplotu zmíněné hrachové polívky. Xnídani jsme doědli nudle a rohlíky a pag přišel nástup. Venca měl narozeniny. Anča prsařce dělala kozu při hoblovi a odlétávala až metr daleko! Po nástupu jsme se odebrali do kuchyně, gde jsme zpívali svítakovky.

*Davide,*

*nemohl jsem ti psát. Po tom všem, co se stalo, jsem prostě nemohl. Odpusť. Zima byla moc dlouhá, viděl jsem lidi umírat. Nebylo mi to líto, jako by mi pak už bylo všechno jedno. Jen jsem měl strach o mámu. Trvalo to měsíce než se z toho trochu dostala. Vůbec nechtěla jíst. Vlastně jsme někdy ani moc neměli co. Tolik zhubla. Teď je zase trochu lépe, ale musíme pracovat víc. A pořád vypadává proud, takže pila stojí. Teď chodíme za tábor do lomu a to je mnohem horší. Chodí tam i lidi z jiných částí. Včera jsem potkal jednoho a byl trochu povědomý, ale vypadal hrozně, jako před umřením. Chvíli se na mne díval a pak se rozplakal. A já jsem najednou poznal, že je to náš soused z domu. Klečel na zemi a jen volal “Proč?” a že nás přece ani neznal. Jeden voják ho pak srazil, že nepracuje, a pak ho odnesli. Ptal jsem se mámy. Říkala, že nás chtěla ochránit, že to matka přece musí. Odpusť jí, Davide...*

*Oliver*

*Davide,*

*jsem celý nedočkavý. Máma říkala, že nás odsud dostane! Už jsem myslel, že tu zůstaneme napořád, ale prý má plán. Ještě mi nemůže všechno říct, ale že prý za ní do prádelny chodí jeden voják a něco spolu dohodli. Říkala mu Filip. Slíbil jí, že nás dovede ven a pomůže nám utéct na Jih. Ale všechno je to tajemství, takže to píšu jenom tobě. Pořád říkala, že to pro mne musí udělat a ať se nezlobím. Moc tomu nerozumím, ale věřím jí. Prý už brzy! Mysli na nás, Davide, teď je to důležité!*

*Oliver*

Den měl Petr. (Teraz přebírá pero Jura a zdraví vás tímto.) Tedy Petr před nás předložil truhlu s několika sty zámky a představil nám jakéhosi hlídače jménem Hellmann´s, který nám může pomoci utéct pryč z tohohle guláše (pozn. gulagu), který je neustále opilý, a tedy ztratil klíče, které my musíme najít. První dva klíče jsme získali rozdělením na 2 týmy a přejetím tam a zpět k loděnici s kormidelníkem, který měl zavázané oči. Takto musel přepravit 5 lidí, tam i zpět. Sranda. Celá akce byla zvládnuta jen se dvěma cvaknutími a jedním plným hrncem brambor. Další klíče byly získány např. složením mapy nebo zavázáním vojenských bod jen za pomocí kleští. Co říci k obědu? Snad jen, že byl landšmýd a vařil Venca. Toť vše. Po obědě stal záhadný jev – tedy vysvitlo slunko a my jsme se jako rozjařená malá srňátka, telátka, prasátka, komářátka a hovádka a rozvalili na buzeráku a se vší slastí usnuli. Po poledňáku jsme se s prohřátými kostmi vydali s Peťou na pláž, gde no nás čekala nálož úkolů, ze které jsme měli vytěžit další klíče. Mezi úkoly bylo např. chození po čtyrech se zavázanýma očima a hledání obušku ve vytyčeném prostoru, kde jsme po najití protivníka měli nemilosrdně 3x udeřit. Pak taky např. úkol přenášení všemožných věcí na dvou podlážkách na snacklajnách nebo taky ježdění na vodních lyžích! Následovalo točení se kolem tyče a následný běh s kýblem kolem stromu. Zakončil to úkol s chůdami pro 3 lidi, který jsme v zádech cítili ještě 2 týdny. Mimochodem jsme během těchto úkolů škrabali a strouhali tunu brambor, aby z nich Venca mohl příští den udělat bramboráky s botovou a rybí příchutí. Mňam. Tenhle večer byla večeře, myslím, normální, neboť sem se nějak nezašvihl nebo tak. Na nástup jsme mohli konečně otevřít truhlu, kde jsme našli petku s nápisem VODKA, která byla určená pro Filipa, který nás měl dostat pryč z guláše (gulagu). Mimo jiné tam bylo i nějaké jídlo, které se nějak ztratilo v našich útrobách.

*Davide,*

*asi je všechno ztracené... Když jsem se dnes vrátil z lomu, už tu ležela. Nohy celé od krve a plakala. Omlouvala se mi, že to nevyšlo, že na to přišli. Ten Filip je prý mrtvý. Chtěl jsem jí pomoct se umýt a převléct, ale nic nechtěla. Prý musí sama. Nevím, co se stalo, ale nechtěl jsem se už víc ptát. Snad bude brzy v pořádku. Jestli se opravdu o nás dozvěděli, že jsme chtěli utéct, kdo ví, co teď s námi bude...*

*Oliver*

Dál už se asi nic poznamenání hodného nestalo, tedy ne to, o čem by se dalo mluvit. ;) Seděli jsme u ohně, zpívali a šli spát. Zítra nás čekají bramboráky a to už určitě poznamenání hodné bude.

(Pan Bláža a Jiřík)

*Ještě doplnění: Večer jsme shlédli scénku skoro až s hvězdičkou. Mamka Olivera (nás) se totiž vydala za tím vojákem a kdyby tam nepřišli dva vojáci, kteří toho Filipa zastřelili asi by tato scénka byla skutečně s velkou hvězdičkou.*

*(správce kroniky Janča)*

**7. DEN PÁTEK 12. 8. 2016**

Ráno jsem se již po 4. probudil do našeho bordelu/svinčíku/pokoje. Na rozcvičce nás přes to, že den měla Ája, přivítal Tonda. Po klasickém úvodu přišla daleko zajímavější část. Poněvadž byl včera Toník s Terezkou přistižen téměř, „inflagranti“, rozhodl se, ženám ukáže, jak se zachovat v situacích, kdy na nás někdo hrabe. Po nádherné rozcvičce a vydatné snídani následoval ducháč. Rozděleni do 4 týmů jsme byli postaveni před nelehký úkol. Dát lék na AIDS mladému romskému chlapci nebo začínající prostitutce. Tu zvolil pouze Štěpánův tým, navzdory všem informacím rozhodlo pouze její jméno (Štěpánka). Následovaly malé role ve formě nakupování v Tuzexu. Každý na začátku dostal 20 bonů a pomocí hry Kámen, nůžky, papír mohl získat další. Bony šli získat i splněním úkolu od vedoucího, díky tomu jsme umyli nádobí včetně 3 velkých zadělaných hrnců od Vencova „čarování“ v kuchyni, byl připraven oheň a bylo sestaveno početné komando popelářů, kteří zcela dobrovolně roztřídilo 3 pytle humusu a to všechno jen za 4 papírky s nápisem BON. Upřímně nevím, proč jsem se k těm popelářům přidával.

*Davide,*

*jsi tam ještě? Pamatuješ na mámu? Na ten poslední večer? Už to musí být měsíce a já všechno vidím jako včera. Nechtěl jsem pak s nikým mluvit, ani tobě jsem nemohl psát. Ale ten večer, co naposledy usínala, jsem jí dal slib. Chtěla, abych, ať se stane cokoli, abych žil. Abych to nikdy nevzdal. Myslím, že věděla, že už se neprobudí. Nějak to musela cítit. Slíbil bych jí cokoli, proč ne tohle, i když to bylo zvláštní. A pak byla pryč… Pro co jsem měl žít? Všechno mi to bylo jedno. Raději bych šel za ní, než být tady. Ale já vím, že by to nechtěla.*

*Oliver*

K obědu měla být svíčková, ze které nakonec vznikly bramboráky. O tom, jak moc byly dobré, jsem poté přemýšlel ještě dlouho v kadibudce, dávaje bramborákům věčné sbohem. Další hra byla ve znamení Pokemonů a nelidském násilí na plyšácích. Hra totiž spočívala v nacpání si co nejvíce plyšáků do kapes a posléze ukamenování některých vybraných jedinců. Bylo mi jich moc líto, když jsme je Pokeballem trefoval do ksichtu.

*Davide,*

*Dan asi na něco přišel. Prý to zaslechl od jednoho kluka v práci a tvrdil, že se před týdnem tak dostali dva další ven. Chtějí to taky zkusit. Ale Dan to nejdřív pověděl mně, že prý půjdeme spolu. Ještě mi nechtěl říct všechno, ale jedno jsem si zapamatoval. Prý, když se odsud nemůžeme dostat živí, můžeme to zkusit mrtví. A usmíval se u toho, jak to vždycky dělá, takže je mi jasné, že tím mrtví myslel něco docela jiného!*

*Oliver*

*Davide,*

*už je to možná tady! Dneska možná půjdeme pryč! Dan mi pověděl celý plán a je to moc chytré. Totiž v lomu to občas někdo nezvládne, někdy kvůli práci, někdy kvůli vojákům. Ne každý týden, ale teď jsme měli štěstí. Včera se tam něco stalo a pak se střílelo. Asi pět lidí zabili. Je tam taková bouda s nářadím. Vždycky je pak sbalí a naskládají za ní. Koncem týdne, což je dnes, pak všechny naloží a vezou někam za tábor. Prý se schováme k nim a necháme se odvést. Potom, až budeme venku, tak zkusíme cestou utéct a pak prý proti proudu řeky pořád až na Jih. Může se něco stát a pak nás zastřelí. Ale já už se asi nebojím. Alespoň pak budeme zase všichni spolu!*

*Oliver*

Poté nám Venca ukuchtil tatranky a hurá na další hru. Na kuchyni byla zbudována barikáda ze 2 plachet a byli jsme po jednom bráni na údajnou běhaví hru. Plachty ovšem nesloužili k tomu, aby na jídelnu nefoukalo, nýbrž k tomu aby ostatní neviděli, jaká zvěrstva budou páchána na právě vybraném jedinci. Už je to tady, Souky přichází pro dalšího a já se hlásím, jako dobrovolník. Z jídelny se plížíme k Vyšehrad, kde je připraven pytel s mrtvolou. Svoboda už je téměř na dosah, stačí se jen řídit informacemi. Vyndat „úplně mrtvou“ Áju z jejího krásného igelitového pytle a zaujmout její místo. Tiše čekám, co bude. Najednou se přibližují 2 hlasy a čísi ruce mě odnášejí neznámo kam. Bylo mi jich docela líto, protože jsem docela těžký. Pak mě pokládají a znovu zvedají. Hej rup a letím vzduchem. Říkal jsem si, že mě budou bolet záda, až dopadnu, ale dopad byl krásně měkký, potom, i mokrý. Vynořil jsem hlavu z vody a vidím, že stojím v zátoce a ostatní kolem mě se smějí. Rychle usušit, převléct a shlédnout pár dalších volných pádů. Nakonec, jedno krásné překvapení pro Betku, která se taky neubránila.

*Davide,*

*děkuji Bohu, že ještě žiji. Všechno bylo nakonec jinak. Schovali jsme se do pytlů k těm mrtvým. Pak nás vezli, ale pořád tam někdo byl, nemohli jsme se ukázat. Pak nás chvilku nesli a pak byla najednou všude kolem jen voda. Umím plavat, ale to se nedalo. Chvíli jsem měl hrozný strach, ale pak to přešlo. Věděl jsem, že je konec. Napadlo mne, že se ještě pomodlím. Tak, jako vždycky s mámou. Pak jsem se pohnul a něco mne bodlo do boku. Ten mrtvý chlap u sebe něco měl, možná malý pilník nebo tak něco. Hned jsem věděl, co dál. Nahmatal jsem ho a probodl jsem ten pytel a trochu ho roztrhl, až jsem pomalu mohl ven. Zase jsem mohl dýchat! Proud nás mezitím kus odnesl, takže mne nemohli vidět. Doplaval jsem ke břehu a chvilku čekal, jestli se neobjeví Dan. Možná mne ale už hledal cestou proti proudu, tak jsem šel, jak jsme se domluvili. Celou noc. Teď už trochu svítá a musel jsem si na chvilku sednout. Taky mi už uschnul bloček, tak ti můžu napsat. Neboj se o mne, Davide.*

*Oliver*

A už tu máme závěrečný nástup a poslední stažení vlajky a my se můžeme přesunout ke slavnostnímu ohni. Oheň plápolá a ti nejúspěšnější jsou ohodnoceni cenami např. nefunkčním mobilem, nápojovým pásem, LCD televizorem. Při vyprávění zážitků z tábora oheň postupně dohořívá a poslední den na Vlčici je u konce.

Dobrou noc

Kuba a Eliška

**8. DEN SOBOTA 13. 8. 2016**

**„puťák“**

Ráno nás vzbudily holky (už nevím, který) písní Den přeslavný. Doplazily jsme se na rozcvičku, kterou vedla Terezka. Pak jsme šli na snídani a nevím, co bylo, já jsem měla svoji kaši, protože z toho věčného pečiva už je mi šoufl, takže asi bylo pečivo. Mimochodem na snídani nás přivítala hromada špinavého nádobí. No a pak následovalo balení a uklízení tábora. Třeba Štěpán krásně odnosil všechny věci z kadibudek a pak je tam zase mohl zpátky nanosit. K obědu bylo několik chodů (prostě zbytky). No a pak jsme zase různě uklízeli. Kluci měli bordel JAXVINĚ na pokoji. Janča vydrhla celý roháč!!! – pochvalné mručení pro ní – pojďte teď – mmmmm No a před náma zase bylo putování…putování. Já jsem sice věděla, kam máme namířeno, ale ostatní ne, tedy aspoň do chvíle, než se Dědek prokecnul. Tak jsme se vyfotili, sbalili saky paky a na cestu se dali. A za obzorem na nás čekala ta země slíbená. Skoro v cíli jsme viděli nádherný západ slunce. No a pak jsme konečně dorazili k naší továrně do Hůrek. Ze začátku všichni vyděšený, ale jak se jim tu pak líbilo. Tak jsme se zabydleli a všichni sedli do spacáků, abychom si pověděli, kdo byl čí anděl a čert. Taky jsme během večera psali baterky, a jelikož byly na ledových schodech, tak mám rýmu jako cip. Usnuli jsme téměř hned. Všem se spalo skvěle a dnes nás přivítalo sluníčko a Souky nás probudil ranní prosbou.

PS: #HRACHOVÁ!!!!!

Betynka Krninská

*Davide,*

*ještě jeden krok a jsem volný! Jaké to asi bude na Jihu? Určitě ne horší. Jsem unavený, ale jsem tady. Kolem řeky jsou jen lesy a mohl jsem se dobře schovat. Slyšel jsem někdy v dálce auto, ale cestám jsem se vyhýbal. Možná ani neví, že jsem zmizel, a tady už mne nedoženou. Ale my se musíme rozloučit, bratříčku. Nebýt tebe, dávno bych všechno vzdal, ale musím tě nechat tady. Já už to zvládnu, ty teď dávej pozor na mámu a na Martina. A taky na tátu. Už to budou tři roky. Chybíš mi. Kéž bys ještě žil!*

*Oliver*

**9. DEN NEDĚLE 14. 8. 2016**

**„konec“**

Jak již zde bylo psáno, ráno nás probudil Souky písní Ranní prosba. Nasnídali jsme se podle toho, co si kdo našel. Dopsali jsme baterky, sbalili jsme se, dovymysleli hymnu dali, továrně sbohem a vydali se směr Albeř. Na vlakové zastávce v Hůrkách jsem se odpojila a šla jsem na rodinnou chatu, kde mě čekala oslava narozenin mého dědy a vynikající svíčková. Ostatní, jak jsem viděla z povzdálí, pokračovali do Albeře po kolejích a potkali se s vlakem.

V Albeři se prý najedli a potom jako „tradičně“ jeli do JH na nádraží vlakem. Vzhledem k tomu, že tyto cesty znám dokážu si velice přesně představit, jakou z nich museli mít ostatní cestující radost, když začali na celý vlak zpívat.

**ZÁVĚREM:** Teď již tyto řádky sepisuji s odstupem času a snažím se si vybavit ty nejzáživnější zážitky z letošní Vlčice teen. Ušli jsme maraton, zase nám zabili hlavního vedoucího, užili jsme si loděnici tolik, že už jí máme plné zuby, vykopali jsme dva pařezy, popřemýšleli jsme o vině a trestu o „ducháčích“, zažili jsme si na vlastní kůži teror, jako v pracovním táboře, naučili jsme se z donucení budovatelskou písničku, kterou jsme potom zpívali skoro pořád, zahráli jsme si „Pokemon go“, zase jsme byli v pytli, jako minulý rok (tentokrát jsme v nich „nezabezpečovali“ Finňák, ale letěli jsme v nich do vody) a na závěr jsme spali v továrně…máme toho dost, co vyprávět a na, co vzpomínat.

PS: #tosmezasedlouhonespalivšichnivjednémístnosti #ajdemedoloděnice #HRACHOVÁ

Tak zase za rok…

pusu posílá (správce kroniky) Janča :\*

HYMNA

**Stejně jako v minulém roce, sešli jsme se na kraji kopce, tucha jsme neměli, kam jsme se poděli…ocitli jsme se – v Políkně.**

Nocí lesem a bahnem, vlečem se a najednou zahnem, před náma za náma temno až do rána. Po teplých postelích prahnem.

Už třetí den trpíme mami – mami, jsme tady zavřený sami – sami. Pizzu jsme neměli, vedoucí se poměli…a na nás zapomněli.

**Stejně jako v minulém roce sešli jsme se na kraji kopce, tucha jsme neměli, kam jsme se poděli…nevíme, co s náma bude.**

Okovy na rukou nesem, zkoušejí, co ještě snesem, vedoucí zavelí „vstávejte z postelí“…s lopatou kráčíme lesem.

…všichni teď vstali a rvou se. Všude jen podvody v pytlích šup do vody…kráčíme přes mrtvoly.

**Stejně jako v minulém roce sešli jsme se na kraji kopce, tucha jsem neměli, kam jsme se poděli…už víme, co s náma bylo.**