Axolotli axiologičtí – Zkratka 2017

Psaní reportu se pochopitelně ujal ten nejméně kompetentní člen týmu, což lze poznat například podle počtu gramatických chyb, nesmyslně dlouhých souvětí jakož i podle neschopnosti adekvátně popsat trasu hry, lokality, jimiž hra procházela apod. Ale přistupme ke hře.

Základ našeho týmu tvořil autor textu a Haf. Po vynikajících zkušenostech z minulého víkendu, kdy jsme si na Inule oveřili nejenom to, že i bez sebemenších luštících schopností se dá projít trasa až do cíle, ale rovněž i fakt, že přiměřená konzumace burčáku má pozitivně stimulující vliv na náladu týmu, jsme se rozhodli si další podobný zážitek vyzkoušet. Přidaly se k nám tři o něco schopnější členové týmu Aďa, Barča a Peťa.

Z azylového bydlení u Hafa vyrazila většina našeho týmu kolem půl osmé. S Peťou jsme měli sraz na startu, kam jsme se dostali včas, zejména díky správnému použití bufferů při logistickém plánování (čistý čas na dopravu asi 19 a něco na přechody). Cesta na start ze zastávky šaliny[[1]](#footnote-1) Biskupcova vedla parkem, kde byla i sekce pro psy. Navzdory očekáváním, nebylo třeba krotit Hafa, který spořádaně kráčel s týmem po cestě, ale Barču, která se jala ochočovat psy náhodných kolemjdoucích. Bohužel, naše cesta nevedla v dostatečné blízkosti psích překážek, ač Áďa v cíli tvrdila, že minimálně jejich existenci zaregistrovala.

Po pozdravení orgů jsme se usadili, rozbili luštící sezení a vyčkávali na zahájení hry. Do zahájení luštění se Barče podařilo dočasně ochočit černé čtyřnohé stvoření jménem Leon, který nám pomáhal s luštěním prvních šifer. Jeho odchod směrem k psímu hřišti jsme však při luštění špatně interpretovali. Měli jsme za to, že se prostě začal nudit. Až v cíli jsme došli na to, že se nám snažil napovědět.

Vcelku rychle se nám podařilo vyluštit zkratku ve zkratce, poté, co jsme domysleli, že není dostupný lze také zkratkovat. Horší byly psí překážky, které jsme mylně považovali za jasnou substituční šifru a na sílu jsme se snažili dopočítat, co by který ze symbolů mohl být za písmeno. Nutno podotknout, že se nám to nepodařilo. Rovněž mylná byla úvaha, že houby budou praporky a jenom nemůžeme najít systém, jak je pospojovat. Ani Braill z červů to nebyl. Vzhledem k tomu, že jsme měli v 9:45 dvě části šifry, tak jsme startovní aktivitu dál neřešili. Áďa velice rychle rozpoznala, že jména na časových osách odpovídají českým královským rodům, což později potvrdila i poslední část šifry. Následovala diskuse nad tím, zda byl Albrecht II. Habsburský korunovaný, či zda do inkriminované panovnické větve patří Jiří z Poděbrad. Vzhledem k relativně příhodně lokalizované stanici metra jsme se rozhodli, že se spokojíme s Jiříkem.[[2]](#footnote-2)

Vyrazili jsme tedy kupředu, a užívali si nádherného výhledu na Žižkov. Barča se cestou pokusila ochočit dalšího hafana. Došli jsme ke kostelu, který vypadal poněkud avantgardně, ale rozhodně ne nehezky. U orga jsme si vyzvedli šifru, kterou jsme začali překreslovat (a překreslovat inverzně). Nápad s tím, že by to mohl být tří segmentový display (existuje něco takového?) se neujal. Naštěstí někoho napadlo, že by tam mohl být Braill. Plná políčka nevycházela, ale inverzní už docela ano.

Cestou na třetí šifru jsme vyzvedli bonus, kterým byla, některými dost proklínaná (a do konce nevyluštěná), kostka. U trojky jsme s Hafem zaběhli do jeskyně, kde jsme posbírali čtrnáct kartiček, pak jsme našli i tu patnáctou. Šestnáctou, kterou jsme hledali (nula do kompletní hexadecimálky), se bohužel najít nepodařilo. Zlý jazykové tvrdí, že je to proto, že tam nebyla. Doplňování trojic šlo docela dobře. Po drobných korekturách jsme si byli téměř jisti, že hledáme jezero a k Hafově upozornění jsme do textu nacpali k jezeru i Jezerku. Sice pořád nevíme, co doplnit k čočce (ohnisku) a propan-butanové bombě, stejně jako jsme nepřišli na to, co za smajlíka má být ten „otrávený Hitler“, ale v cestě nám to nebránilo.

Cesta na čtyřku byla velmi příjemná. Jako člověk místních končin neznalý jsem musel atraktivitu trasy ocenit. Čtvrtá šifra, v níž pes pobíhal po parcích, si vyžádala na našem týmu první oběť. Poté, co jsme zkoušeli zakreslit tvary parků, nebo je podle poněkud vágního ztotožnit s reálnými parky Pražskými, jsme bouchli první nápovědu. Poté, co jsme vyřadili jedy, lodě a politické strany, se ustálil názor týmu na vlajkách. Tam sice vyšlo slovo, které se na první pohled tvářilo nesmyslně, ale v podstatě naturalizovaný Pražák Haf v něm poznal název parku.

Tam nás čekala zatopovací šifra. Opět (jako na začátku) jsme měli problém s polským křížem. Ten jsme sice odhalili, ale už ne princip, na jakém vybírat písmena. Měli jsme za to, že je třeba vzít písmeno z té části segmentu, kudy je zatopován. Vzhledem k tomu, že i druhá nápověda nás dovedla pouze k tomu, že jsme aplikovali stejný princip, ale místo zatopování jsme nechávali vodu odpařovat (což pokud se nepletu změnilo maximálně jedno písmeno a proházelo pořadí), tak jsme použili první totálku. Zpětně musíme ocenit princip, který byl opravdu pěkný, bohužel přes poláka jsme se k němu nedostali. Nicméně pro příště víme, že alternativou k zapálení šifry (což jsem v případě bonusu navrhoval od čtvrtého stanoviště) může být i její utopení.

V Baarově parku jsme našli moc hezkou šifru a také týmovou aktivitu. Rozhodli jsme se rozdělit se na tři části, Haf s Áďou luštili šifru, já s Barčou jsme si šli hrát na policisty a Peťa narazila na fenomén, před kterým nepřímo varuje nemalé množství politických stran, totiž na bombu. Příznivce protiarabských a protiafrických stran však nepotěším, symboly k dekódování byly spíše východního ražení. I přes můj popis (ze kterého jsem zpětně nebyl schopen určit, který symbol je který) Peťa dokázala určit správné tlačítko a bombu deaktivovat. Mezitím proběhla[[3]](#footnote-3) analýza šifry, ze které jsme bohužel nevytáhli podstatnou informaci, že některé zmíněné principy nebyly použity. Tak jsme se uchýlili k další nápovědě. Ta nás zavedla správným směrem, ptactvo, vodu, západní roh i zámek jsme pak snadno identifikovali.

Po přesunu na další šifru ocenil Haf způsob zachycení obálky (struna z Inuly) jadrným výrazem. Nutno podotknouti, že tahle binárka nás potrápila o dost méně než zmíněná struna, u níž někteří členové týmu, a myslím, že jsem to byl zrovna já, zvažovali, že se na ní oběsí na nejbližším stromě. Tučná a normální písmena dala dohromady vzkaz kresli po dvojicích. Poté, co jsme se pokoušeli zakreslit obrázek podle souřadnic os X a Y a nedostali nic kloudného, začal Haf překreslovat binárku do čtverečků. Vzhledem k tomu, že psal po řádcích, nikoliv po sloupcích, tak nám text vyšel zrcadlově. Usoudili jsme, že to byl úmysl a dokonce pěkný (což prý nebyl, akorát jsme to zakreslili naopak) a vyrazili dále.

Došli jsme do nějakého lesoparku podle klíče, dokud to jde do kopce, tak jdeme na kótu správně. Drobné problémy činilo nalezení zadání, které opravdu bylo téměř přesně ZSZ, ale dovolil bych si tvrdit dále než 30 metrů. Tato šifra nás příliš neoslovila. Zpětně mám za to, že k tomu přispěla i nedokonalá analýza, ale v našem týmu prostě nebyl nikdo, v kom by nebudila svým vzezřením jiné než alespoň částečně negativní emoce. Prvky se nám sice podařilo najít, ale pouze ve značkách. Poté jsme se otupili se vyškrtáváním chemických značek v textu i mimo něj. Vzhledem k tomu, že ani po druhé nápovědě jsme nebyli z šifry příliš moudří, vzali jsme druhou totálku a pokračovali dále.

Došli jsme ke srubu, kde jsme chvíli přemýšleli, čím uplatit orgy. Náš nápad směňovat s nimi šachové figurky se jim nelíbil. Předpokládám, že vím proč. Nakonec jsme od nich obdrželi tác s kelímky plnými nápojů sedmi barev a chutí, vzhledem k tomu, že prý šifra neměla být tác, ani černé kočky na něm, pro jistotu jsme si jej vyfotili, aby pro nešikovnost nějakého člena týmu, který se účastnil přepravy od srubu k luštícímu sezení nedošlo k úplnému zničení šifry jejím překlopením. Tato úvaha se později ukázala být částečně správnou, akorát by asi ta fotka nestačila. Poté, co jsem tác málem rozlil, naznal Haf, že bude bezpečnější, když tác donese on. Díku tomu byly naše naděje na vyluštění šifry zachovány. Po chvilkovém uvažování, se nám povedlo doplnit některé barvy, ale text nedával smysl. Naštěstí pak přišla spásná myšlenka, že kromě barvy obsahuje kelímek s nápojem i informaci o chuti. Tím bylo odstraněno například dilema s černým/hnědým uhlím. Určili jsme hřiště a vyrazili dál.

Došli jsme na hřiště, vzali si šachovou šifru, přičemž já jsem se radoval, zatímco ostatní členové týmu byli spíše rezervovanější. Použitá varianta hry však mou radost poněkud umenšila. Partii jsme měli sice odehranou správně, ale z posice jsme toho moc nedokázali vyčíst. Veškeré pokusy o konverzi hodnot figurek i o kreslení obrazců zkrachovaly. Přispěla k tomu i nesprávná interpretace části textu, až bude vědět, kterým směrem se hra ubírala, což jsme považovali za konec partie. Snad i vinou drobné únavy a otupělosti jsme nebyli schopní pracovat s nápovědou. Došli jsme k tomu, že pokud chceme mít dost času na další šifru, luštění bonusu a případné cílové bonusy nebo heslo, bude nejlepší bouchnout další totálku.

Kolem altánku s místní omladinou, která posilněna rozličnými lektvary pokřikovala na kolemjdoucí různé pokyny a rady[[4]](#footnote-4), jsme doputovali k poslední šifře. Přečetli jsme text a začali pouštět imaginární kuličku. Bohužel jsme za celou dobu nepřišli na možnost, že by se kulička řídila zákony fyziky (i když jsme zkoušeli kuličku na nakloněné rovině s různou počáteční silou), a že tedy bude nejpříhodnější vysouvat praporky šikmo. Přepínání barev jsme sice určili dobře, ale vzhledem k chybějící trase (a nedostatku zkušeností se scrablením Brailla) jsme šifru nevyluštili. Tým postupně začal propadat trudnomyslnosti. Nejlepším indikátorem tohoto faktu bylo to, že můj nápad se zapálením kostky začal nabírat široké podpory. Ve chvíli, kdy se úvahy stočily k tomu, místo kuličky posílat zapálenou kostku, jsme naznali, že už je čas jít do cíle.

Dovolím si pár postřehů ke hře, některé jsou mé, některé jsou pocity celého týmu. Celkově jsme byli hrou opravdu velmi nadšeni. Přišlo nám, že počáteční šifry byly dobře luštitelé, různorodé nápadité a super pro lidi, kteří mají úplné minimum zkušeností. Nezvládneme odhadnout, jak se hra jevila týmům zcela bez zkušeností, ale pro tým, kde drtivá většina členů spočítá počet svých interakcí se šiframi na prstech jedné ruky a mně by stačila ruka druhá, byla obtížnost hry v podstatě optimální, vzhledem k propracovanému systému nápověd a deadů. Trasa vedla nečekaně krásnou cestou. Předpokládám, že k tomuto závěru přispělo i dobré počasí, v němž počínající podzim rozehraný všemi barvami vykreslil nádhernou krajinku, kterou hra procházela. Celková vzdálenost trasy byla dostatečně zvladatelná i pro ty, kteří zrovna neběhají nebo nechodí každý víkend nějakou túru, ale přitom nás provedla velkým kusem opravdu pěkného prostředí. Musíme taky ocenit webový systém, který fungoval bezproblémově.

K jednotlivým šifrám:

Startovní aktivita – myslím, že velmi rozumně zvolena ve spojení s časy, kdy byly vydávané části šifer. Ty psí překážky mi přišly docela těžké, protože ve chvíli, kdy jsem sednul na židli už mě nenapadlo zvednout hlavu. Ale celkově se mi zdálo, že celá aktivita byla udělaná fakt dobře.

Jiřík z poděbrad – fajn, relativně jednoduchá šifra, která hezky nastartovala den

Inverzní Braill – šifra o. k., dobře analyzovatelná.

Trojice – Hezká, je třeba ocenit i to, že byly rozmístěny v umělé jeskyni. Překvapivě jsme se ani nesetkali s tím, že by byl jeskyně přecpaná a nedalo se tam chodit. Některé trojice nám trochu působily problémy, ale většina se dala dovodit dost bezpečně.

Parky – Zajímavá a relativně přímočará myšlenka, kterou jsme neodhalili, nápověda hodně pomohla.

Potrubí – Velice pěkná šifra, kterou mě dost mrzí, že jsme nedali. Jediná otázka, kterou si kladu po vyzkoušení šifry druhý den, je to, jestli bychom měli na daném místě dost vody. Pokud si pamatuji, nikde v okolí tam nebyl zdroj vody a vzhledem k tomu, že jsme počítali s tím, že budeme ve městě doplňovat zásoby, tak jsme čiré vody neměli mnoho.

Návodná – moc hezká šifra, kterou jsme si zanalyzovali špatně, mám za to, že byla vymyšlená perfektně.

Bonus bomba – výtečně vymyšlená, přišlo mi, že orgové velmi dobře zvládli vymezit prostor, tak aby se v něm nepohybovaly ostatní týmy. Trošku horší slyšitelnost v mluvítkách jen dobře dokreslovala atmosféru té šifry.

Binárka – ukazatelů na binárku bylo hodně, dva kroky byly striktně logické, a i když to člověk zakreslil naopak, tak byl text jasně čitelný.

Prvky – Možná naše hodnocení zkresluje to, že se nám šifru nepovedlo rozlousknout, ale nepřišla nám moc zábavná. Nikomu z nás prostě nesedla. Ale zase všechny šifry se všem líbit nemohou, že?

Barvy a chutě – Perfektní šifra, osobně se mi strašně líbí šifry, kde člověk musí něco sníst, vypít, zapálit, zničit apod. Návod byl z počátku šifry docela jasný, přidělení různých barev (citrón, hruška, jablko) se dalo domyslet.

Šachy - V cíli nás překvapilo, kolik jednotlivých kroků bylo potřeba. Uznávám, že pokud člověk přišel na Suchého a Šlitra, tak už pak následný postup byl logický, ale náročný. Náhodného trojana s 26 jsme neobjevili. Nicméně i když byl text návodný, šlo ho interpretovat dost různě. Odhaduji, že asi šlo o nejtěžší šifru. Vzhledem k tomu, že byly k disposici nápovědy a totálky, tak bych v tom neviděl problém. Akorát by nám (já + Hfa) přišlo odpovídající, kdyby týmy, které ji vyluštily (zjm. bez nápověd), byly odměněny více body.

Barevná a barvoslepá kulička – rozumná obtížnější šifra s dobrými nápovědami. Věřím, že potkat ji dříve, tak ji s jejich pomocí rozlouskneme. Možná by pomohlo, kdyby v jedné z nápověd bylo naznačeno, že není třeba vysouvat příčky rovně a pracovat s gravitací a původním momentem. Ale podobnou šifru jsme asi luštili všichni z týmu poprvé, takže nás jsme možná přehlédli slona v místnosti.

Chtěli bychom všem orgům moc poděkovat za hru, která předčila naše očekávání a obtížností nám parádně sedla. Jen tak dál! :-)

1. Jak mi bylo opakovaně vysvětleno, zastávky šaliny se prý v Praze nevyskytují. Zběžným srovnáním vnějších znaků jsem však došel k závěru, že entity tramvaje a šaliny vykazují nadmíru velkou známku shody, a jedná se tedy pouze o to, který z lokálních dialektů se bude v konverzaci dále používat. [↑](#footnote-ref-1)
2. Což pouze ukazovalo na naši nezkušenost. I když jsme si Jiříkem byli dost jisti, stejně jsme váhali, jestli máme správné řešení. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vzhledem k tomu, že jsem byl nejednou kolegy poučován o tom, že události neprobíhají, ale že se udávají, si dovolím tuto krátkou poznámku s vysvětlivkou, že o tom, že nemám psát, že událost nebo turnaj proběhla vím. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rady se většinou omezovaly na to, kam máme jít, případně co máme udělat. Nutno podotknouti, že potenciální souvislost s dalším průběhem hry buď absentovala, což vzhledem k charakteru těchto rad považuji za vysoce pravděpodobné nebo byla přímo mistrně skryta. 😊 [↑](#footnote-ref-4)