Milý Dane,

je to pár týdnů, co jsme se dozvěděly, že jsi nás už navždy opustil. Ty si nás určitě nepamatuješ, protože nemáme velké množství společných zážitků, ale my si Tě budeme pamatovat vždycky.

Děkujeme Ti, že jsi ne jednou, ale dvakrát pomáhal obnovit naše skautské středisko (v roce 1968 i v roce 1989). Jen díky tomu můžeme chodit každý týden na schůzky, jezdit na výlety a na tábory. Vychoval jsi spoustu vedoucích a ti vychovali další, kteří s námi tráví čas v přírodě a jsou to naši velcí kamarádi. Dnes se říká, že skauting je parta a příležitost. Ty jsi nám dal příležitost získat druhou rodinu.

Jak už jsme psaly, nemáme moc společných vzpomínek. My všechny si ale pamatujeme, když jsi nám v teepee vyprávěl o minulosti střediska, o tom, jak probíhala revoluce a jak se vám hlásilo hodně skautů. Také jsi vyprávěl, jaké byly naše vedoucí jako holky, které začaly chodit do skauta. Byla to legrace. Další věc, kterou si všechny pamatujeme, je to, jak si dokázal najít nejlepší a nejsušší dřevo a to, že sis s ním vždy dokázal poradit líp než kdokoli jiný. Kdo měl službu v kuchyni si zase pamatuje, že když jsme topili dřevem špatným, měli jsme namále. ☺

Moc nás pobavila jedna vzpomínka Elár, která nám vyprávěla, jaké to bylo, když jsi jezdil na celé tábory s nimi. Říkala, že poslední den tábora, když už nebyl oficiální budíček, si vylezl ze svého stanu v šest ráno a začal si ho rozebírat velmi hlasitým způsobem. Takový způsob buzení nás nikdy nenapadl, tak snad to vedoucí teď, když na to vzpomínali, nezačnou praktikovat. ☺

Ještě jednou děkujeme za vše, co si pro nás vykonal a ani o tom možná nevíš. Jsme moc rády, že jsme Tě mohly poznat a budeme se snažit skautovat tak, abys na nás byl pyšný. Každý motýlek na obraze je jako vzpomínka v našem srdci. Vše začalo u jedné vzpomínky a pak přibývaly další a silnější, až nakonec naplnily celé srdce, jako by jedno mávnutí motýlích křídel na jedné straně Země rozpoutalo hurikán na druhé.

Julča, Nikolka, Sísa, Eliška, Zůza a Beruška

(družina Příšerek)