Report č. 4

Ráno konečně vydíme slunce mezi mraky, které nám všem vykouzlilo úsměv na tváři. Tedy kromě Martina, který bohužel celý den proležel (snad mu bude zítra lépe a teké se s námi sklouzne).

Po vydatné snídani, kterou konečně nikdo nepohrdnul, jsme se s nadšením vydali na protější svah zdokonalovat své klouzání na dvou prkýnkách. První a druhé družstvo dopoledne pokračovalo ve výuce řezaných oblouků, první se zaměřením na carvingový postoj. Třetí družstvo bez Martina ale zase na chvíli s Terezkou, se poprvé vyvezlo na skutečný avšak nejlehčí svah a rozvíjelo si své poznatky o zatáčení v pluhu a traverzovém sjíždění. Sníh vydržel až do 12. hodiny, pak se vzhledem k jeho snižující kvalitě začal nahrnovat a tvořit opět těžké boule, které dělaly potíže již unaveným nohám. Na tuto skutečnost jsme děti upozorňovali – zdraví především.

U některých jedinců je vidět velký posun jen za ty dva dny, někteří se snaží si svou techniku pilovat a nebojí se ptát instruktorů, kteří jim rádi poradí.

Po večeři měla zdravotnice perfektně připravený program pro děti, které si mohly vysoutěžit spoustu dobrot a také body pro své pokoje do bodování. Některé pokoje bodování natolik chytlo, že mezi nimi probíhá slušná rivalita.

Večerní program vrcholil hrou Živé pexeso, které si zahrál Ondra proti Jirkovi. Tím se normálně historie dnešního dne měla pomalu uzavírat. Obrovskou radost nám udělaly všechny pokoje při večerním bodování úklidu... tedy až na pokoj kluků ze sedmičky, kteří zřejmě nejsou dostatečně motivováni, jako například ostatní kluci z jiných pokojů, kteří lozili po kolenách po zemi a sbírali drobky a rozprašovali deodorant po pokoji. Zvláštní dva body k deseti získal jeden pokoj kluků za kreativitu – při bodování pustili státní hymnu.

Z Karlova 4. března 2020 Hanka Ottová