**EXPEDICE PODKARPATSKÁ RUS**

Statistiky

*Našlapaná vzdálenost:* 120 km

*Výškové metry:* cca 4000 m

*Teplota:* -5°C až +20°C

*Vlhkost vzduchu:* 53-98%

*Síla zážitků:* 100%

 Je pátek 4. 9. 17 hodin odpoledne a parta 13 neohrožených expedičníků již hodinu netrpělivě očekává červený Regabus, jenž je má dopravit na místo desetidenního dobrodružství v ukrajinských vrcholcích. Po noci strávené v Regabusu nám svalstvo promasírovaly ukrajinské cesty, když jsme jimi projížděli v místním autobusku, který nás vysadil před četnickou stanicí v Koločavě, kde jsme strávili noc a byli navštívit nebožtíka Nikolu Šuhaje Loupežníka na místním hřbitově pro zlotřilce. Počasíčko nám dopřálo tu radost, že jsme nenesli své pršipláště nadarmo. Ovšem nás neohrožené nic neodradí, a tak jsme i přes nepřízeň počasí vyrazili do hor. Procházeli jsme Rachivské hory a Poloniny Krásnou a Svidovec. A jelikož máme nejraději vše po ruce, tak jsme nadšeně šlapali 25 km denně s plnou polní.

Dobrá večeře či oběd nás vždy posilnily a nadchla nás jejich rozmanitost – nudle s mákem, nudle s kečupem, nudle se sýrem či jen tak s cukrem, zkrátka každý si přišel na své. Večery jsme trávili v příjemné atmosféře při sálajícím ohni a za zvuku našich národních lidových písní, mnohdy ne přímo záměrně vícehlasých. Ale i v noci si musejí svaly zvykat na námahu, a proto jsme je aktivně procvičovali třasem celého těla při příjemné teplotě -5°C.

Viděli jsme toho mnoho včetně výjimečného výhledu na hory v mlze z nejvyšší hory Ukrajiny – Hoverly (2060 m. n. m.) a nebylo by tomu tak bez hesla „*Když nemůžeš, přidej!“*. Avšak z každého hesla se může jednou za čas slevit, a přesto je zážitek silný. O tom jsme se přesvědčili při vyhlídkové jízdě z korby místního náklaďáku. Každé dobrodružství však bohužel někdy končí. To naše skončilo návštěvou tržnice v Rachivu.

Velký dík patří panu profesorovi M. Kubíčkovi za příležitost tolik toho prožít a dozvědět se. Naše pocity jsou přesně takové, jak sliboval: *„Pořádně jsme si mákli, ale do smrti smrťoucí na to nezapomeneme!“*

Autorky článku : Anežka Kaňová, 3.C a Petra Antlová, 3.C