**Praha patřila dětem 2015**

**a hlavně Ždánicím: stavba Karlova mostu**

***16–18. října***

Psal se pátek 16. října roku 2015 a v klidném pátečním odpoledni se na autobusovém nádraží ve Ždánicích sešla malá skupinka deseti dětí pod vedením paní ředitelky DDM. Málo kdo s kolemjdoucích by hádal, kam vede jejich cesta, i když jejich zavazadla napovídala, že cesta to bude daleká.

A taky byla. Dva kluci a osm holek, byli vybráni z řad dětí navštěvujících pravidelně dům dětí a mládeže, aby se zúčastnili putování do doby Karla IV. A tedy s tím spojená dlouhá cesta do našeho hlavního města – Prahy. Jejich cílem bude stavba mostu pro Jeho Veličenstvo krále. Prvním úkolem, který bylo potřeba splnit, ještě před samostatným výletem do Prahy, bylo vymyslet a přivést dar pro císaře. A nápadů se sešlo opravdu hodně. Ovšem vyhrát mohl pouze jeden. Naši cestovatelé pro krále nakonec vezli deset lahviček výborného vína s vlastnoručně kreslenými etiketami a korbel vína s vyobrazením domečkového loga. Ovšem byl tu pro začátek ještě jeden, složitější úkol, ve kterém hrála hlavní roli dvě syrová vejce. Ty bylo potřeba dopravit ze Ždánic až do Prahy bez toho aniž by se rozbila. Průběh cesty s vajíčky se musel řádně zdokumentovat na fotoaparát, a proto při odjezdu nechyběla fotka s těmito vajíčky.

Po cestě do Brna čekal skupinku odjez do daleké Prahy. A po dvou a půl hodinách jízdy se účastnici zábavně-motivační hry ocitli v době Karla VI. na půdě nejdůležitějšího města středověké Evropy. Na autobusovém nádraží Florenc bylo nutné nafotit, že vajíčka přežila cestu, proto poslední skupinové foto a všichni jsme vyrazili se ubytovat do nedalekého Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy. Po nezbytné večeři začal tolik očekávaný a vyhlížený celo-víkendový program hry.

Třináct krajských delegací, deset soutěžících z jednoho kraje, tedy celkem 130 dětí se kolem půl osmé hodiny večerní sešlo před budovou Spektra, kde na ně čekali dva delegáti vyslání Karlem IV., aby všechny soutěžící zavedli na místo, kde se uvítají s králem a kde mu budou předány dary. I když byla toho večera Praha deštivá, povedlo se všem dojít až k řece Vltavě, kde rozbil svůj tábor král. Po přivítání jeho poslem již celá skupina netrpělivě vyhlížela odkud, ze tmy, se vynoří. Po chvíli čekání k nám král konečně dorazil, a jak se patří na krále, impozantně. Se svojí družinou připlul po řece Vltavě. Když vystoupal z loďky, usedl pod svůj stan a přivítal se všemi dětmi. Nyní byl čas před dary. Každá družina přinesla rozmanité dárky, kterým chtěli dát najevo přízeň králi. Když přišla řada na nás, předstoupili jsme před císaře a přivítali jsme jej písničkou: „Hoja hoj přijeli jsme z Moravy, hoja hoj ….

Předali jsme mu korbel a víno, které ochutnal a pochválil. V ten moment se z nás stali na 2 dny staviteli krále Karla IV. Když byly všechny dary předány, vydal se celý průvod, v čele s králem a královnou, zpátky do budovy spektra, kde následovala večerní část.

Ve velkém sále Spektra se všichni účastníci dozvídají, že v celé budově je celkem 13 stanovišť, kde je čeká úkol, po jehož splnění dostanou část mapy, která je druhý den zavede do města na první výchozí stanoviště. To vše se mělo stihnout za necelé dvě hodiny. I když ostatní skupinky byly osazeny mnohem staršími dětmi, než bylo doporučeno, naše družina se do plnění pustila s takovou vervou, že úkolů, které jsme splnili, na naše konto přibývalo, mnohem víc, než těch které byly před námi. A tak nám podlehly úkoly typu: z 9 nádob naplněných tekutinou poznat 2, ve kterých je víno, složit písničku pro krále, poznat pravé korunovační klenoty, poznat všechny ženy Karla IV., poznat obrazy patřící do doby císaře, u felčarky jsme předvedli, že známe i zdravovědu, zapamatovat si modlitbu Karla IV., poznat erby Koruny České, že známe historii Karlova mostu, atp. Úderem 22 hodiny se všechna stanoviště zavřela a vydechnutí jsme napočítali 10 dílku do mapy ze 13. Bohužel 1 úkol jsme nesplnili a na dva jsme již neměli čas. Aby naše mapa byla kompletní a neměli jsme tak zítra nevýhodu, mohli jsme na závěr „dokoupit“ zbývající tři části mapy, za 6 trestných minut, o které bychom později startovali do zítřejšího programu. Shodli jsme se, že šest minut je pro nás malý trest za tuto výhodu. I tak dopadl celý večer výborně a pro tento den jsme mohli jít spát klidným spánkem a s vědomím dobře odvedené práce. Druhý den bude ještě složitější než první.

Sobotní ráno bylo jako stvořené právě pro nás a pro náš boj v ulicích Malé Strany. Posnídali jsme vydatnou snídani a jako včerejší den, tak i toto ráno jsme se opět všechny týmy sešli ve velkém sále. Když jsme byli uvedení do děje, co nás čeká a nemine, začali jsme se pomalu připravovat na náš star do města. Zbývalo 6 minut. Vše jsme měli připravené a naše první cesta do města nás měla zavést na zámecké hradní schody pod Pražský hrad (v tento moment jsme nevěděli, že je to nejvzdálenější výchozí bod ze 13, který jsme mohli dostat). Start. Ozvalo se jméno „ŽDÁNICE“ a my věděli, že začínáme. Začínáme cestu do města, na jejímž konci jsme měli získat 13 grošů na materiál pro stavbu mostu.

Časový interval byl neúprosný: 2 hodiny 54 minuty na 13 stanovišť rozesetých po Malé Straně. Naše jízda začala tramvají na Florenc, kde jsme přesedli na metro, svezli se na Můstek a odtud metrem na Malostranskou. Zde opět tramvají na Malostranské náměstí. Čas byl dobrý. Teď pěšky na Zámecké schody – naše první stanoviště.Výborně máme první groš. Dostali jsme nápovědu a souřadnice, kde se nachází další postava z doby císaře. Kroky nás vedly na volné prostranství, kde v dobách největších stála zlatá studna, dnes tedy místo zvané U Zlaté studně. Zde čekal stavitel cesty na Karlštejn, kterou jeden z nás musel projít po slepu a být navigován. Sice jsme cestu zvládli až na podruhé, ale povedlo se. Další groš do našeho měšce. Kam teď? Vojanovy sady. Rychlostí blesku jsme prošli Valdštejnský palác – nezbytná fotografie před sídlem Senátu ČR, Valdštejnskou zahradou a již stojíme před jezírkem a další postavou, která nám zadala doplnit do textu o vinicích chybějících 12 slov, tak aby byl text v pořádku. A další groš, již třetí. Nyní rychle na další stanoviště pod Karlův most k soše Bruncvíka. Tady nastala chvíle pro naše dva kluky. V souboji o další groš se zde měli utkat s potulným rytířem. Boj to byl dlouhý a nelítostný, ale nakonec vše dobře dopadlo. A v měšci nám cinkal již 4 grošík. Další stanoviště jsme z nápovědy poznali okamžitě – samotný Karlův most a na něm již čekal astronom. V jaký astronomický den a čas byly položeny základy mostu? Jednoduchá odpověď, kterou všichni věděli z předchozího večera. Postupně jsme takto do našeho měšce získávali groš po groši. Kousek od Kampy si dali dostaveníčko gambleři, nad kterými jsme měli vyhrát v kostkách. Naše sázka proti jejich groši je jistě dodnes rozesměje, jelikož jsme vsadili džem a salám se sýrem od snídaně. Povedlo se a i štěstí stálo při nás. Následovala dvě stanoviště u Sovových mlýnů na Kampě, která byla zaměřena umělecky – malíř a sochař. U prvního jsme měli namalovat Karlův most, případně císaře samotného a v druhém případě vytvořit jednu sochu z pěti předloh. I tyto složité úkoly se nám podařilo více či méně dobře splnit. A tady nás začal tlačit čas. V kapse jsme měli sedm grošů ze třinácti, což jsme věděli, že je moc málo. Po zjištění polohy dalšího stanoviště jsme neváhali a celé družstvo se rozeběhlo. A i když jsme nevěděli, co nás na tomto stanovišti čeká, udělali jsme dobře, že jsme běželi. V malé uličce se objevil zloděj, který okradl nebohou ženu. Jak jste jistě uhádli, našim úkolem bylo tohoto zloděje dopadnout a měšec se zlaťáky vrátit majitelce. Ta nám za odměnu darovala další groš. I když nám síly ubývaly, vidina zisku desátého a jedenáctého groše nám vlila další energii do žil a už jsme utíkali na stanoviště pod Petřínskými sady. Zde úkol pro dívky. Zašít knoflík tak, aby udržel zátěž. I zde holky prokázaly svoji šikovnost, za kterou si zasloužily groš. V ten moment zbývaly 4 minuty do konce. Další a pro nás poslední stanoviště mohl být Chrám Panny Marie Vítězné. A kdybychom se i v tento monet nevzdali, tak jako jedno družstvo před námi, nezískali bychom poslední cenný groš. Díky naší odvaze nevzdat se, jsme před chrámem splnili poslední úkol od mnicha – poskládat roucha církevních hodnostářů. Povedlo se. Ze třinácti možných stanovišť se nám povedlo oběhat jedenáct a na každém jsme byli úspěšní. Pro odpolední nákup materiálu máme slušný počet grošů.

Mezi dopoledním a odpoledním programem jsme sobotu trávili na společném obědě, a kde jinde, když se dělá velký zájezd do hlavního města, než v McDonald's. Zasloužená odměna pro každého, od paní ředitelky, za tak úžasný odpolední výkon. Následoval ještě tři čtvrtě hodinový rozchod – spíše pro ty větší.

A nastal čas se přesunout na velké finále soutěže. Opět do velkého sálu Spektra. Zde jsme se dozvěděli další instrukce, jakým způsobem se dostaneme ke kupci s materiálem na stavbu. Bohužel nemilou událostí bylo, že jsme neuhlídali svá dvě vejce, které jsme měli po celou dobu střežit jako oko v hlavě a tudíž jsme jako jediný tým nemohli obdržet za splnění tohoto úkolu 2 groše na víc. S vidinou této nepříjemné události jsme tentokrát spěchali směrem ke stanici metra Invalidovna. Zde se rychle zorientovat nalézt potřební instrukce a již spěcháme po vytyčené trase, která je lemovaná otázkami z doby Karla IV. Každá špatná odpověď nás měla svést ze správné cesty a tedy ztratit drahocenný čas návratem ke špatně zodpovězené otázce. Toto se nám naštěstí stalo jen jednou. Jinak jsme všechny otázky zodpovídali správně a cesta přes Rohanské nábřeží, kolem Libeňského mostu až na Libeňský ostrov k Thomayerovým sadům nás nečekaně (i pro organizátory) přivedla přímo před krám obchodníka se stavebním materiálem. Ale co bylo úplně nejlepší, že naše družina zde byla jako PRVNÍ. Z euforie, která nás v ten moment přepadla, bylo ale nutné se rychle vzpamatovat a ještě jednou naposledy se soustředit na náš síl. S sebou jsme měli jedenáct grošů, které ale bohužel nestačili na kompletní nákup materiálu. Proto bylo nezbytné, aby se část družstva oddělila a šla plnit poslední úkoly, za které bylo možné získat až 3 groše najednou. V nedaleké loděnici Vltava jsme tedy ještě splnili úkol převezení nákladu v loďce a odnesení nákladu na určené místo. To nám zajistilo potřebný počet grošů. A teď rychle nazpět dokoupit zbylý materiál. Druhá část již míchala zakoupenou maltu a dávala dohromady část mostu. V tento moment se již na staveništi a na přidružených úkolech pohybovaly zbylé týmy. Ale přeci jenom jsme byli o kousek dál. Most jsme jako první postavili a dali do kupy, ale věděli jsme, že jej ještě čeká zátěžový test, u kterého jsme si nebyli jisti, jakým způsobem proběhne a zda by to náš most, který nebyl ještě dostatečně zatvrdlý, vydržel. Proto jsme čekali do poslední možné chvíle, během které jsme most ještě zkrášlovali. V ten moment se přihlásil jeden tým, který si byl jistý, že má most hotový a je schopen unést náklad. Ve všech v nás zatrnulo. Nejsme první. Ale i tentokrát při nás stálo štěstí a jejich most nevydržel tíhu. A proto byla řada na nás. Už jsme stáli kolem našeho mostu, zvednuté ruce a připravení na test. Již za dohledu samotného císaře byl náš most podroben zatěžkávací zkoušce… chvíle nejistoty a napjetí, když vozík s kamenem opatrně přejížděl přes most. „Hurá“, jednohlasně vykřikla naše skupinka v nadšení a jásot. Most vydržel, a proto jsme se stali celkovými vítězi této celovíkendové hry stavba Karlova mostu. Následovalo bujaré oslavování, fotografování všech týmů, ať už těch co skončili na prvních třech místech anebo těch co hru dokončili. Jakmile všech třináct výprav dokončilo své mosty, spojili se v jeden dlouhý most pro Karla IV. Ten pogratuloval všem za dobře odvedenou práci a vyhlásil výsledky. Poslední tým, který císař přečetl, a tedy tým který vyhrál, byl tým ze Ždánic. Za velkého aplausu si všichni převzali medaile, šek na dort a největší cenu, finanční dar pro domeček. Zdálo by se, že nyní bylo vše u konce. Ale nebylo.

Jak se patřilo na dvoře Karla IV., který dokázal odměnit dobru snahu těch, kteří si jí zasloužili, tak i tentokrát pro všechny stavitele připravil velké překvapení. Před sedmou hodinou večer vyplouvala z Dvořákova nábřeží loď Cecilka, na které byla připravena pro všechny večeře a která s dětmi absolvovala dvou hodinovou plavbu po Vltavě, třeba až pod most, který byl ústředním motivem celého víkendu. A v očích všech bylo znát, že to bylo opravdu velké překvapení a plavbu si všichni užili. Po návratu nastal čas na naši oslavu. Nenechali jsme si jí ale jen pro sebe a o naší odměně v podobě tří patrového dortu jsme se podělili i s ostatními týmy, které naše gesto ocenili, jelikož se takto před námi ještě nikdo nezachoval. Ovšem toto nebyla poslední odměna, kterou si král připravil.

Do nedělního rána se naše družina probouzela s úsměvem na tváři. Po snídani nás totiž čekalo poslední překvapení, výlet vlakem na Karlštejn s prohlídkou prvního okruhu. Cesta nám příjemně utíkala a nabírali jsme poslední zbytky sil. Po příjezdu se hrad prvně vítězům schovával, ale čím blíže jsme šli, tím více nám ukazoval svoji majestátnost a vítal nás, jako kdysi vítával samotného krále. Hodinový prohlídkový okruh po místnostech a chodbách hradu, kde v dobách dávných procházel i sám Karel, pro nás byla jen poslední třešničkou na dortu. Na dortu, který měl po celém víkendovém snažení příjemnou sladkou chuť.

Celý unavení, ale spokojení jsme se vraceli zpátky do Prahy, vyzvednout zavazadla, nastoupit na autobus. Za sebou jsme nechali Prahu za dob Karla IV. A vraceli jsme se zpátky do naší doby. Máme plno zážitků, zkušeností a v neposlední řadě vědomostí. Dokázali jsme to.