Od čtvrtka 4.9.2014 do soboty 13.9.2014 se část studentů naší školy pod vedením pana profesora Michala Kubíčka vypravila na strastiplnou cestu do Černé Hory. Celkem výprava nachodila přes 50 kilometrů a 2000 výškových metrů.

 Po několika desítkách hodin cestování jsme kvůli špatnému počasí v horských oblastech a dobré informovanosti pana profesora skončili na poněkud příjemnějším místě. U moře, v pobřežním městě Budva. Zde jsme setrvali přes dvě noci, přičemž jsme zavítali také do historického centra nedalekého městečka Kotor. Poté jsme už vyrazili do náročnějšího terénu. Po prvním, zhruba osmikilometrovém pochodu, jsme se utábořili v dolině, která byla našim startovacím bodem pro následující dva dny.

Prvního rána jsme vystoupali až do horského sedla ve výši 2160 mm, načež jsme narazili na zpáteční cestě oklikou na skalní okno Šuplja Vrata. V brzkých ranních hodinách dalšího dne jsme vyrazili na vrchol, který sice nebyl tak vysoký, ale za cestu rozhodně stál. Po stoupání v lese se nám naskytl neskutečný pohled jako z Tolkienova Hobita, nádherné linoucí se prostranství u vrcholů strhlo nejednoho expedičníka k úžasu. Odpoledne následoval přesun k dalšímu úžasnému úkazu přírody, jezírku Savino oko. Voda, která měla okolo 5°C, zlákala nakonec všechny odvážlivce a každý se minimálně jednou celý do ledové vody ponořil.

Po přespání jsme se vydali na cestu až za hranice Černé Hory, do Albánie. Zde jsme dobyli hraniční kámen, pochytali pár uvítacích sms, a po návratu do tábořiště se již začali chystat na cestu do České Republiky. Poslední zastávku jsme měli v srbském hlavním městě Bělehradu, kde jsme měli na přestup deset hodin Po prohlídce vybombardovaného města jsme už bez dlouhých přestupů pokračovali domů do Brna.

Autor článku Dominik Turan, SXA