**ZKRATKA 2018 – KDYBY NÁHODOU**

Rok se s rokem sešel a přiblížil se termín 2. ročníku Zkratky. Se spolužáky jsme se zúčastnili loňského prvního ročníku, stejně jako o rok před tím obdobné hry s názvem Podzimní. Obě byly pěkné a tak jsem téměř automaticky pojal úmysl se zúčastnit i letos. Druhým důvodem byla určitě skutečnost, že hra je kratší a pouze denní. Na noční hru bych měl nejspíš výrazný problém přemluvit spolužáky a poskládat tým (i po zkušenostech, kdy jsme vymrzli loni po ránu v Letňanech při Matrixu apod.). Já osobně jsem dříve měl určitě raději noční hry – budily ve mně nadšení a pocit opravdové výzvy. Asi to bylo i tím, že před deseti lety denní hry skoro neexistovaly. V současnosti už jsem ve fázi, kdy mám zřejmě také raději denní hru. Přece jen těch probdělých nebo prodřímaných nocí v práci jsem si užil více než dost. Ale rád půjdu i na noční hru. ☺ Jenom nevím, jestli bude s kým. ☹ Posledním pádným důvodem k účasti bylo to, že se jednalo o jedinou klasickou šifrovačku během podzimního období v Praze. Zatímco na jaře je výběr v Praze bohatý, na podzim hry chybí. Skoro 130 startujících týmů je jasným důkazem velké poptávky. Parádní číslo – rozhodně budeme mít s kým soupeřit a za kým zaostat. ☺

Nelenil jsem tedy a oslovil spolužáky, že bychom mohli opět vyrazit na luštění. A zanedlouho jsme poskládali krásný pětičlenný tým – možná až překvapivě hladce. Ota zaplatil startovné (i proto, že jsem byl v dané chvíli po zaplacení školného opravdu úplně na nule ☺) a pomalu jsme se mohli začít těšit. A pak to přišlo. „Může-li se něco pokazit, pak se to pokazí.“ Ota se dozvěděl svůj rozvrh výuky vedoucí k pedagogickému minimu až na poslední chvíli a přestože se vyučuje jen třikrát za semestr – samozřejmě to muselo padnout přesně na inkriminovaný víkend. Brzy napsala také Kája, že se omlouvá, ale že kvůli spoustě jiných povinností nestíhá. A tak jsme zbyli tři. S Otou jsme se domluvili, že nás přijde posílit, až mu skončí výuka, což ovšem byla jen slabá útěcha. Tedy ne že bychom ho tou dobou neuvítali a neocenili jeho pomoc – to určitě ano. Ale v sedm večer už je skoro po hře. Zkoušel jsem sehnat náhradu, ale ačkoliv to chvíli vypadalo nadějně, nakonec se nezadařilo. Nemohla ani Martina ani Eliška ani Janča. Holt jsou i důležitější věci něž nějaká šifrovačka. Tak co teď?? ☹☹ Navrhl jsem, že když už je všechno zaplacené a připravené, půjdeme i ve třech a kdyby nám to nešlo, zašijeme se třeba do KFC. Eva souhlasila (díky Evi ☺) a bylo jasno. Přípravu jsme omezili na nejnutnější prostudování pravidel a o doporučeném vybavení jsme se málem ani nestihli domluvit. ☺ V sobotu ráno jsme se pak přesně podle plánu potkali v 7:55 v metru na I.P.Pavlova – Eva, Samo a já.

Metrem jsme dojeli na Kačerov a správnou zastávku autobusu snadno poznali podle velké skupiny lidí s batohy, karimatkami a jiným podezřelým vybavením. ☺ Že já tu svou karimatku nechával v Seville… ☺ Takhle plnou 106 v sobotu po ránu pan řidič asi ještě nezažil. Lidi (hráči) se tísnili, kde to jen šlo. Během jízdy řidič opakovaně pouštěl hlášku o tom, že máme postoupit dále do vozu, i když vůbec nebylo kam. Jediný, kdo cestoval pohodlně a široce, byl pobytý mladík, který nejspíš po nějaké bumbací akci spal vzadu na sedačce přes dvě místa a všelijak se přitom klátil. Za celou cestu se neprobudil. Pan řidič se zřejmě nestačil divit. Když už jej opustila i poslední naděje, že cestující vystoupí u obchodního centra Novodvorská, kde musí být určitě nějaká úžasná slevová akce, najednou se celý autobus vyprázdnil v kopci na zastávce Psohlavců, kde ale vůbec nic není! To sou dneska věci. ☺

Po pár metrech zpět do kopce jsme dorazili na startovní louku. Jelikož jsme nezaspali a dokonce i všechny spoje jely načas (kam to zapsat), přišli jsme poměrně brzy. A tak jsme měli dost času si v klidu přečíst a pochopit všechny instrukce ke hře a ještě si popovídat, protože jsme se delší dobu neviděli. Také jsme zmínili, že bychom měli změnit název týmu. No což o to, název klidně můžeme vymyslet nějaký hustější, ale budeme potom chodit, aby se i využil? A půjdete alespoň občas i přes noc? Když jdeme takhle jednou za rok a ještě ve třech, tak ten název žel přesně sedí. I když uznávám, že studenti přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy by si zasloužili lepší. ☺ Dost řečí, hra startuje…

Otvíráme obálku, kde jsou čtyři šifry sloužící k úvodnímu roztrhání startovního pole. Za každou vyřešenou obdržíme díl úvodní oficiální šifry č. 1. Připomnělo se nám, jak jsme loni ze startovních tří nedali ani jednu, ale tentokrát to byla jiná písnička. Téměř okamžitě vidím ve své šifře v každém slově vypsanou jednu číslovku. Pak se ale zaseknu, co s tím dál. Zato boduje Samo. Brzy odhalí klávesnici na mobilu a běží pro první dílek. Nějakou dobu se nemohu pohnout z místa, než mi to konečně sepne. No přece vezmu z každého slova písmenko v pořadí té vypsané číslovky, ne? A máme druhý dílek. Obracíme se na Evu a žertem jí naznačujeme, že ještě nic nevyluštila a že je na řadě. ☺ A Eva se nenechala zahanbit. Vybarvuje nějakou velkou šifru přes celou stránku. To je trochu větší práce, než to vaše, pánové! Teď už jí trochu koukáme přes rameno a snažíme se přijít na to, co to je. Po chvíli bezradného přemýšlení o skládání barev v tom Eva poznává motýla a máme i třetí heslo. To je krása. Tři ze čtyř hotové a navíc jsme každý vyluštili jednu. Tak teď ještě ten divný oboustranný hřeben. Morseovka by to jako být mohla. Na začátek by se dalo napasovat KOD, ale jestli je to dobře a jak dál nevím. Kde začíná a kde končí písmenko? Co to je za kulehu, nevíš Samo? Se správným nápadem přijde Eva – tam, kde jsou dvě čárky za sebou na jednu stranu, končí písmenko a začíná následující. Získáme kód SEKERA, ale text ještě kupodivu pokračuje a mezitím už se tvoří fronta na získání prvního dílku zdarma, neboť uplynulo tři čtvrtě hodiny od zahájení. Stavíme se do řady, ale dříve než se dostaneme až k orgům, stihneme to doluštit, takže vlastně získáme poslední dílek regulérní cestou. ☺ Paráda, takový rozjezd jsem ani nečekal. ☺

Pod Samovým vedením stavíme z trojúhelníků čtyřstěn. No stavíme… Samo s Evou staví a já se moudře dívám. Tyhle 3D šifry jsou moje tradiční slabá stránka. Naštěstí kolegové evidentně tuší, co s tím. Postupným přikládáním trojúhelníků se dozvíme cosi o tom, že máme použít stejný postup ještě jednou (omlouvám se, tohle jsem moc nepobral ani si to přesně nepamatuju). Po chvíli Sama napadne trojúhelníčky přeložit a z každého udělat čtyřhran. Vyjdou docela české slabiky, ze kterých opět Samo po chvíli vyscrabblí „Branický most“. Wau. Díky lidi, tohle bych bez vás určitě nedal. ☺

Výborný rozjezd pokračuje. Jsme někde kolem 60. místa, což je pro náš oslabený tým možná více, než jsme si mohli přát. Je jasné, že to dříve či později skončí a že budeme muset sahat pro postup řešení, jestli ne dokonce pro absolutní nápovědu. Ale mohlo by to ještě chvíli vydržet. ☺ Samo naviguje a scházíme dolů z kopce bavíce se o škole, mém výzkumu na diplomku apod. Při vstupu na most se otevře krásné panorama. Vycházíme z lesa a na protějším břehu se zračí další zalesněný svah Chuchelského háje s krásně podzimně zbarvenými listnatými stromy. K tomu jasně modrá obloha a podzimní slunce, zástavba téměř není vidět. Jsme to vůbec v Praze?? Zastavujeme pro pořízení fotky a vzápětí už pokračujeme na most vyzvednout šifru. Je zde spousta dalších týmů, ale na monumentálním mostě je dost místa pro všechny. Politicky nepohodlní lidé jej v 50. letech postavili opravdu monstrózně. Svému účelu, žel příliš neslouží, neboť po něm vlaky skoro nejezdí. ☹ Tak alespoň posloužil účastníkům letošní Zkratky. Parádní nápad umístit šifru přímo na most!

Drobně se zdržíme hledáním správné lampy i proto, že si se Samem pamatujeme z upřesnítka každý jiné číslo a nakonec oba špatně. ☺ Brzy ji ale najdeme a tábor rozložíme dále ve směru trasy, neboť je skoro jisté, že další šifry budou na druhém břehu Vltavy. Čeká nás opakování páté třídy – totiž počítání zlomků. Vypočítáme příklady a doufáme, že z toho vyleze pořadí písmen v abecedě. Ono by to ale tak jednoduché být nemuselo. A není! Žádná rozumná písmena z toho nelezou, ačkoliv to pracně převádíme na patnáctiny a počítáme, až se nám z hlavy kouří – hlavně Eva. ☺ Dokonce Samo začne kreslit část H a k tomu druhou část X, což u prvních dvou písmen zafunguje, ale u třetího už vyjde paskvil, a tak myšlenku opouštíme. Co s tím? Proč jsou tam jen třetiny a pětiny? Po chvíli si také všimnu, že součet obou zlomků dá vždycky jedničku. To má určitě nějaký význam! Ale jaký, to nám uniká. Času je málo, na řadu přichází nápověda. Tentokrát ještě zabere. Kreslit písmena do mřížky 5x3? Aha, takže jsme na to šli vlastně skoro správně. Současně také tuším Samo přichází na to, že písmenka je potřeba dělit svisle v případě třetin a vodorovně v případě pětin a máme postup. Kaple panny Marie není daleko…

Na konci mostu seběhneme dolů a pokračujeme plánovaným směrem, ale v místě, kde jsem očekával šifru, se ostatní týmy překvapivě ani nezastaví. Samo koukne do mapy a kulehu rozloukne. Tohle je kaple narození panny Marie, ale kaple panny Marie je prý někde dále a výše v lese. A tak pokračujeme také. Cestou spolužákům líčím, že jsem tudy už jednou šel, ale že tu byl takový krpál, to už si teda nepamatuju! ☺ A pak – moment. Nahoře je přece přístřešek (který mám dokonce v soutěži) a pod ním pramen, ale žádná kaple tam není. Že bych byl tak slepý nebo měl tak špatnou paměť?!? Když tam dojdeme, zjistíme, že je dole u pramene nějaký zamřížovaný obrázek a říká se tomu kaple. Aha, tak proto si to nepamatuju. ☺

Samo donese se zadáním třetí šifry i jednu bonusovou, což je úplně prázdný papír. Po loňské zkušenosti jej Eva ihned zkouší polít trochou vody a koukáme, jestli nevyleze nějaká tajenka. NIC. Tím tuto šifru opouštíme a do konce hry už se k ní nevrátíme, neboť máme dost starostí s postupovými šiframi. V cíli se dozvídáme, že polívání byl správný postup, akorát se to asi mělo udělat pořádně a počkat až papír více vyschne. Škoda. Ale když se podíváte na statistiky hry, zjistíte, že by nám ty dva body navíc stejně moc nepomohly.☺

Zlověstně vypadající směrovky z řetězců písmen překvapivě nekladou odpor. Rychle zjistíme, že jsou seřazené podle abecedy. Následuje objev, že každé písmeno je tam právě dvakrát, takže budeme nejspíš spojovat. A když zvážím možnost spojování přes střed, trkne mě semaforová abeceda a jde se na to. Eva spojuje písmenka a říká tvary, Samo je hledá v tabulce a já spokojeně pozoruji rodící se tajenku. Inu dělba práce je důležitá. ☺ Minizoo bude určitě dobře, ta je nedaleko, a ještě nám poradí, jaké heslo máme říci orgům. SUPER.

Po pár minutách do teď už mírnějšího kopce dorazíme na čtvrté stanoviště. Jak dělá lední medvěd, zjišťovat nejdeme, soustředíme se opět na luštění postupové šifry. Hodnocení jídel, hmm… Velmi podobná šifra byla na Podzimní a tehdy to byly známé druhy hub. Tohle bude zřejmě něco podobného. Ale co? Počet bodů z možných bude výběr písmenka z celého slova. Ale jakého? Nápad nepřichází. Vlajková abeceda nesedí, vlajky států také ne. Průlom nastane až ve chvíli, kdy mi hlavou bleskne asociace na nejkratší popis z jídel. „Hromada krychlí, ze kterých se dá udělat jídlo podle vlastní fantazie…? To je přece taková ta počítačová hra, jak se tam z krychlí dá sestavit všechno možné, ale teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje… Víte která?!“ „Tetris“ „Ale nééé, Tetris, ta s krychlema, ale jak ona se jenom…“ „Mainkraft“ „Jo Mainkraft“. Takže to budou počítačové hry. Dáváme je dohromady ztuha, protože zas tak velcí znalci nejsme. Holt schází Otomar věnující se především akvaristice a počítačovým hrám, viď Oto. ☺☺☺ Poznáváme Pacmana, Hada, je tam i ten Tetris. Nemáme všechny, schází zejména první písmeno, ale z tajenky se celkem jasně rýsuje „ohniště“. A vzhledem k tomu, že se v mapě po trase předpokládaného dalšího směru veřejné ohniště nachází, vyrážíme tam.

Pokračujeme cestou lesem a vysloveně vychutnáváme, jaký je krásný podzim. Skrz stromy šikmo probleskují sluneční paprsky a zvýrazňují jasně žluté listí. Některé menší javory mají listí žluté kompletně. To je nááádhera! Poprvé jsem si letos všiml krásných podzimních barev. Holt člověk asi na té poště moc nemá čas se rozhlížet, i když je venku dost často. ☺ A k tomu nám to ještě tak jde. Byli jsme skoro blažení. Žel to mělo brzy skončit. Tedy ne krásný podzim, ale náš hladký průchod hrou.

Dorazili jsme k veřejnému ohništi a nafasovali pátou šifru – neobvyklou. Bonbóny navléknuté na niti. Prý se jim říká Maršmelouny a na chuť si můžeme dát i další, které už nejsou součástí zadání. Škoda – více bych ocenil ty buřty. Tyhle vatové bonbóny mi moc nejedou. Ale špekáčky zřejmě opékali náhodní kolemjdoucí hry se neúčastnící. Koukáme, jak podivně jsou bonbóny propíchané. Navrhuju polský kříž a mám radost, že jsme ho poznal. Potom dumáme, jak definovat řádek, sloupec a pozici v políčku. Do toho volá Ota, kde jsme a jak nám to jde. Popisuju mu, že je to zatím spanilá jízda, ale Samo s Evou už na mě volají, ať se s Otou nevybavuju a jdu luštit, což také brzy činím. Možností je poměrně dost, a tak začínáme postupně procházet ty, které se logicky nabízejí. Nejdříve zkouší Samo, později Eva a nakonec já a dopadneme všichni stejně – špatně. Ve čtyřech nejrozumnějších možnostech vždy brzy narazíme buď na Q nebo W. První nápověda nám potvrdí, že jde o polský kříž, druhé o spojování vpichů nerozumíme. Vždyť přece všechno děláme správně, tak jaktože z toho nic neleze? Jakoby nám ten telefonát od Oty úplně sebral vítr z plachet. Vidíš, co děláš, Oto!! ☺☺ Čas letí, bojujeme dlouho (hlavně já), ale šifra odolává. Vzdáváme se a chceme skoroabsolutku neboli postup řešení. Čteme ho pozorně a opakovaně, všechno uděláme přesně podle návodu a druhé nebo třetí písmeno je zase Q. Po dalších několika minutách se vzdáváme zcela. TRAVERZA. Jak z toho pro všechno na světě mohla vyjít „traverza“? Nejsem si zcela jist tím, zda jsme měli správně provlečené bonbóny. Do prvního bonbónu vstupovala niť zcela jasně na hranici mezi bílou a růžovou hmotou. Čili to určitě nemohlo být „T“, které není ani ve druhém řádku ani ve druhém sloupci ani uprostřed políčka. Druhé a třetí písmeno jsme opakovaně identifikovali jako stejné, takže určitě nemohlo být jedno R a druhé A. Nevím. Možná nám ještě něco uniklo. Nápad na šifru skvělý, ale bylo zde mnoho možností, které se daly až příliš snadno zaměnit…

Nálada (aspoň moje) trochu povadla. Opět se mi nesplní můj věčný cíl – zvládnout konečně jednou celou hru bez přeskočené šifry. Aspoň, že podzimní barvy zůstavají krásné a navíc jdeme do míst, kde jsem ještě nikdy nebyl. Vracíme se zpět na křižovatku a odtud pokračujeme dlouhým táhlým stoupáním dál, do nitra Chuchelského háje, pryč od Vltavy. Dojdeme na dětské hřiště, kde obsazujeme prázdný altánek a vyzvedáváme šifru pod lanovkou. Hmm… osmisměrka. Eva začíná vyškrtávat jednotlivé minerály. Chvíli to trvá – je jich tam docela dost, ale pouze svisle a vodorovně, šikmo nikoli. Pak už nemůžeme další najít, ačkoliv zbývá ještě poměrně hodně písmen. Zkusím to přečíst a ejhle – mezitajenka. Máme udělat to samé ale jinde. Pak trávíme planou možná čtvrthodinu řešením, které z použitých kamenů jsou minerály. Vltavín prý není, i když kdoví, co to bylo za zdroj a jestli se tomu nechá věřit. No minerály jsou asi skoro všechny. Tak co s tím a kde jinde by se to mělo provádět?? Najednou Samo nahlásí v mapě nějakou Granátovou ulici. Aha. A ona je v nedalekém Slivenci celá řada takových ulic a mezi nimi jedna, možná dvě s odlišným názvem. Jdeme tedy do Slivence. Bude buď K Višňovce nebo Meškářova.

Už bychom si dali oběd, jenomže kráčíme místy, kde zrovna široko daleko žádná restaurace není. Cestou do kopce nás šíleným tempem předjede cyklista a chvíli po něm další, za kterého ovšem maká motorek. Také přijde řeč na to, že kvůli drahému bydlení v Praze možná ani po studiích nebudeme zůstávat v Praze. Severní konec Višňovky – ani týmy ani zadání. Míříme tedy na konec Meškářovy. Dlouhá ulice se spoustou nejrůznějších domků. Už se blížíme nakonec a pořád nikde nikdo. Ale když dorazíme na křižovatku s Návětrnou jeden tým zahlédneme v blízkých borovicích. A více nalevo je řada dalších. Tak přece jsme asi správně. Následně však šifru dobrou čtvrthodinu zběsile hledáme a zabere, až když jdu po stopě množství sedících týmů daleko od Meškářovy ulice. Není nám jasné, proč to bylo jako až tam. Teprve minulý týden mi docvaklo, že to bylo na konci Rubínové ulice, což byl nejspíš jediný minerál, který v osmisměrce chyběl. Ale naše řešení bylo také duchaplné a rozhodně jsme nebyli jediní, kdo přišli od Meškářovy a hledali šifru tam. :-) Ještě, že to bylo blízko sebe.

Tahle šifra se ukáže být nad naše možnosti. Nejprve vůbec nevíme, co s tím. Pomůže nápověda o shodném obvodu délky 26. Dlouho se s tím hmoždíme. Já už mám půlku hotovou, když přijdu na to, že by bylo vhodnější psát písmena na tečky, místo na hrany. Tak znovu… Když už mám půlku hotovou, ukáže mi Eva šipku nahoře a popíše, jak by jí interpretovala. Hm, to dává smysl. Takže znovu, ech… Zkouší i ostatní. Fouká, je nám trochu zima, něco k jídlu už by se fakt hodilo. Zhruba tuším, co s tím, ale není mi jasné, jak to přesně seřadit a přečíst podle barev, je to pracné, plete se to. A tak si zase žádáme o postup. V podstatě to dělám správně. Ještě se chvíli snažím, ale nějak to nejde a tak nakonec svoluji k přeskočení. Eva se Samem už tuší, že to nemá smysl a že už jsme mohli být dávno na cestě.

Vyrážíme do Prokopského údolí. Mezitím se domlouváme s Otou, který má konečně po vyučování, aby se k nám připojil. Nikterak překvapivě není zrovna blízko Holyně, takže mu cesta nějakou chvíli zabere. Sejdeme se buď v restauraci u Knotků, nebo v Holyni na nádraží. Podchodem překonáme hlavní silnici a dostáváme se na autobusovou zastávku. Nevypadá to, že od ní vede nějaká jiná cesta. Navigující Samo pojednou odbočí úzkou cestičkou prudce klesající dolů kamsi do křoví. Nevím, proč se mi připomnělo, jak jsme na Podzimní po prudkém klesání z Pavího vrchu skončili na dvorku jednoho z činžáků, a zachránila nás paní vyhlížející z okna, která nás pustila domem na druhou stranu na ulici. A kdo tenkrát navigoval, nevíš Samo? ☺☺ Tentokrát má ale spolužák všechno pod kontrolou a žádná podobná kuleha se neopakuje. Křoví ihned končí a přes strniště pokračujeme do Holyně. V restauraci kvůli nouzovému provozu nevaří. Tak jdeme dolů k nádraží, kam nasměrujeme i Otu a prosíme ho, aby nám přivezl jídlo. ☺ Cesta se Evě i Samovi líbí – jako bychom byli někde daleko mimo Prahu. ☺ Pro mě už jsou tohle opět známá místa.

Bereme zadání a v úzkém údolí bez laviček plném týmů máme problém najít místo, aby to nebylo do kopce a daleko. Karimatku pokládáme do kopřiv a počínáme luštit. Už se stmívá. Braille – ten tu dnes ještě nebyl. Rychle společně přijdeme na mezitajenku „OTACEJ“ a to je všechno. Ať otáčíme, jak otáčíme, nic dalšího smysluplného nevyčteme. Také tušíme, že tam ta velká tučná písmena k něčemu budou… Nápověda navádí zřejmě na šifrovací mřížku, ale kdybych já věděl, jak se vlastně dělá. Snažíme se, ale nejde to. Ani nápověda nás nenakopla a začíná to vypadat na další přeskočení. ☹ Konečně přichází Ota od vlaku již za úplné tmy. A že je dole v údolí tma znamenitá! Přináší nám aspoň pečivo Fornetti (více toho před odjezdem vlaku sehnat nestihl), takže pookřejeme a ihned se pustí do akce. Opisuje si námi vyluštěná písmena, vynadá Samovi, že jich má půlku špatně… Nasazení, akčnost, narážky a pošťuchování – prostě Ota. ☺ Přesně takové okysličení jsme právě potřebovali. Zadání ale odolává i jemu a tak si necháme poslat postup řešení – už potřetí. Ten nám potvrdí šifrovací mřížku a napoví, že jí máme vytvořit z oněch velkých vypsaných písmen. Ota nelení, rychle vygooglí návod na luštění šifrovací mřížky, vystřihne si z papíru šablonu, kterou posléze přiloží na vypsanou tabulu, a na druhý pokus mu vyleze tajenka. Dobře Oto, získal si nám dva body. ☺

Cestu k Černému lomu znám poměrně dobře. Ale vidět není nic, takže jen těžko odhaduji, kde jsme. Naštěstí je cesta údolím jen jedna a zabloudit se moc nedá. V lomu si po tmě bohužel neprohlédneme onu vysokou kolmou stěnu, která je jen kousek za námi. S nalezeným zadáním usedáme na ohromný dřevěný špalek, který je volný. Možná jsme mohli jít trochu dále od stanoviště. Zase jednou textová šifra. A princip prý není moc nápadný. Fňuk… No asi fakt není. Pročítám pozorně, ale nic podezřelého nevidím. Snad jen ta slova: alert a alias jsou divná. Ale ze dvou slov tajenku neuděláme, že? Ještě jsme tomu moc nedali a kolegové z týmu už chtějí nápovědu. Přijde mi to brzy, ale když se dozvím její znění, rychle měním názor. Máme se soustředit na pětipísmenná slova? A to jsme z toho měli poznat jako jak?!? Vždyť jich je tam jen pár. To jeda až moc nenápadné. Nebýt té nápovědy, luštíme to ještě teď. Dobře, že jsme jí vzali. Ota pozorně pod sebe vypíše všechna slova na pět písmen. Tajenku v nich ale pořád nevidíme. Po několika minutách mne však napadne binárka. Klasický postup to je a ještě jsme jí dneska neměli. Tak třeba samohlásky jedničky a souhlásky nuly. A ono jo! ☺ Vyluštíme PETR A PA, načež nahlásím, že Petra a Pavla je ten kostel v Řeporyjích. (Nebýt soutěže na FB určitě bych nevěděl, jak se ten kostel jmenuje a možná bych ani nevěděl, že je tam kostel ☺☺). Chystáme se tedy na další cestu – je to docela daleko, ale schází Samo, který si před chvílí odskočil na velkou. Ota jej nervózně vyvolá na celý lom. ☺ Naštěstí už se právě vrací. Když po pár desítkách metrů narazíme uprostřed cesty na velkou hromadu koňského trusu, obrátí se Ota na Sama, že tohle teda přehnal. ☺

Cestou tmou nám Ota vypráví o výuce, kterou přes den měl a rozebíráme, jestli je s naším studijním zaměřením lepší učit nebo tvrdnout někde na úřadě. Konečně dojdeme do Řeporyjí, kde u takového zátiší s lavičkami dostaneme od orga šifru – tentokrát obrázkovou. Princip zdá se jasný. Pojmenovat obrázky, vybrat písmenka a ve správném pořadí je přečíst. Aplikujeme a nic. Tak jednoduché to zřejmě nebude. Asi 20 minut trávíme kontrolou správného pojmenování obrázků, začínáme zkoušet rozdělit je do dvojic apod… Konec hry se kvapem blíží a tak opět přichází na řadu nápověda. „Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína…“ „To je přece písnička jedna… Landa jí zpívá nebo kdo…“ (Možná jí Landa vůbec nezpívá. Omlouvám se, ale jestli něco opravdu neznám, pak to jsou populární písničky. Každopádně jsem jí už slyšel…) Ota najde na netu text a doplňujeme správně zbývající slova až po křídla pegasů. Je zajímavé kolik slov jsme měli jinak, i když seděl počet písmen – šmouhy místo skvrny, kamením místo hromada atd. Takže to vlastně bylo tak jednoduché, jak se zdálo, jen bylo potřeba poznat v tom text písně.

Přesun na poslední stanoviště před cílem je k naší malé radosti opět dost dlouhý. Proto se rozhodujeme pro autobus, který naštěstí jede za pět minut. Ota nahlásí, že už s námi na poslední stanoviště a do cíle nepůjde, protože potřebuje ráno brzy vstávat. Oto… vždyť si sotva přišel. ☹ Ale ono už nestíháme, takže je to prakticky jedno. Jedeme dvě zastávky a rozdělujeme se. Ota vyráží na metro a my tři stateční pro poslední šifru. Vyzvedáváme jí kdesi ve tmě u sídliště a máme na ní asi 10 minut, což je pro tým našich kvalit žalostně málo. A tak v rychlosti projedeme již důvěrně známé schéma: nápověda – postup- dead. Tuhle šifru bychom zřejmě po nápovědě nebo nejpozději po postupu dali (i když možná trochu hrubou silou).

Rychle spěcháme do cíle. Samo nás vede opět zapeklitými cestičkami. Škoda, že jsme si trochu více nevšimli názvů stanovišť, protože jsme ještě mohli dát dohromady cílové heslo. Přišli jsme akorát na desátou, takže bychom to stihli. Pobyt v cíli je pro mne mírným zklamáním. Všechny zásoby zřejmě snědeny, vyhlašování je takové nevýrazné a v rychlosti a šifry se skoro nevysvětlují. Zřejmě všichni všechno vědí, což rozhodně není náš případ, ale nechce se mi křičet na celou tělocvičnu. ☺ Eva taky potřebuje brzy vstávat, takže záhy odcházíme. Celkem mě dostala informace, že na čtvrtém místě skončil jednočlenný tým, který už byl v cíli dávno a ještě vyluštil řadu bonusových šifer. Hups,.. to jako fakt? Nějak mám najednou pocit, že jsme asi úplně blbí. Inu evidentně se máme kam posouvat. ☺☺ Ale ještě se nerozcházíme!! Nejdříve přece musíme celou akci řádně zakončit, k čemuž poslouží KFC na Andělu. Ve třech si objednáváme finančně dostupnější kyblík pro dva, takže nehrozí, že bychom se přejedli, ale pochutnáme si a nakonec to bylo tak akorát. Teda pardon, Samo, ty bys určitě zvládl víc, ale snad si to na koleji ještě něčím dotlačil. ☺ Koukáme do statistik. 94. místo. No nic moc, ale nějakou část týmů jsme přec porazili. Tak jo, lidi. Bylo mi s vámi dobře a jsem moc rád, že jste vydrželi. Myslím, že to byl pěkný zážitek a že jsme si to užili. Z KFC se rozejdeme každý svou cestou. Jedna povedená šifrovací akce je nenávratně za námi… ☹ ☺

Jak hru ohodnotit v několika větách. Předně nastokrát děkuji za povedenou hru. Ač jsem ještě nikdy neorganizoval, jsem si dobře vědom toho, že s tím máte spoustu a spoustu práce. Zpětně se mi hra moc líbila. Trasa krásná, počasí nám Pán Bůh požehnal. Bodovací systém geniální. Skoro se mi zdá, že je to druhý úplně spravedlivý systém vedle systému žádné nápovědy, který je navíc použitelný i pro slabší týmy. Za každý dílčí krok je odměna. Šifry pěkné, nápadité a přiměřeně jednoduché. Snad jen sedmička s těmi barevnými obdélníky mi přišla dost těžká. Krásná byla šifra s písničkou, krásná s počítačovými hrami a povedly se většinou i ostatní. Pár drobných připomínek už jsem vlastně napsal v textu. Maršmelouny se až příliš snadno spletly, i když jsme věděli, co s tím. A první krok směrem k binárce na deváté šifře mi přišel až příliš těžký. Tak ještě jednou díky moc, a pokud to bude pro nás i pro vás reálné, zase za rok…