**Pravidla hry**

Mezi jednotlivými stanovišti trasy Evropského dne chráněných území je ukryta vždy jedna otázka, na kterou vždy odpovíte „a“ nebo „b“. Otázky nejsou těžké a pravděpodobně správně odpovíte i bez podrobné znalosti příběhů našich dvou mužů. Pokud budete váhat, stačí si jejich příběhy přečíst.

**Jak najdete otázky?**

Podle zde uvedených souřadnic. Když si je zadáte do mapové aplikace, měli byste je snadno najít.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pro ty z vás, kteří najdou všechny otázky máme v cíli připravenou speciální cenu.

Amerika v Českém krasu. Tento název vyvolá v duši mnoha lidí touhu po dobrodružství. Procházíte-li krásnou přírodou **Ameriky**, zdá se Vám, že se vracíte do dětství. Nahlížíte do opuštěných lomů, kde v záři slunce leží hluboká modrá jezera s bílými útesy skal a z podvědomí se Vám vynoří překrásná melodie z Pokladu na Stříbrném jezeře.

Nahlížíte do opuštěných lomů, kde v záři slunce leží hluboká modrá jezera s bílými útesy skal a z podvědomí se Vám vynoří překrásná melodie z Pokladu na Stříbrném jezeře. Na jiném místě spatříte písečnou pláž, na kterou vystoupila Malá mořská víla a nedaleko zase soutěsku, kde spatřil fatu morganu Limonádový Joe. V pravé poledne k Vám dolehne rachot a oblaka prachu z nedaleké vápenky; jako by se blížila kavalkáda jezdců, kteří mají určitě proklatě naspěch. Nad ostrými štíty skal uvidíte kroužit káně. Možná Vám připomene supa z filmu Mackenovo zlato. A až spatříte stíny postav v širokých kloboucích naražených do čela, nelekejte se. Nejsou to Cheyenovi muži, ti zmizeli tenkrát na Západě, jsou to trempové, kteří tu nacházejí krásu přírody, pohádkový svět dávných dob a přátelství.

**V**ydejme se však po stopách těch, jejichž jména upadla v zapomenutí a po nichž zbyly jen dřevěné kříže a mohyly ve skalách. Pověsti, které o nich můžete zaslechnout u táborových ohňů, jsou mnohdy neuvěřitelné, snad vymyšlené, ale skutečnost byla určitě, jako vždy, mnohem podivnější.

**Dva muži, kteří jsou se zdejšími lomy spojeni. Prvním je skaut Ivan Mánek, který byl ještě jako nezletilý odsouzený komunistickým režimem a těžce pracoval v kamenolomu Trestaneckého lomu. Druhý Hans Hagen, bájné trampské strašidlo. Nelze vyloučit, že se jeho příběh zakládá na skutečné postavě, ale je jen těžko představitelné, že by tehdy unikl pozornosti strážcům trestaneckého pracovního lágru Mořina.**

**Mgr. Ivan Mánek (1931 - 2012)**

1945 - vstupuje do skautského oddílu v Českých Budějovicích. Od roku 1948 až do zatčení Státní bezpečností vedl 10. skautský oddíl v Českých Budějovicích

Dne 7. září 1949 byl zatčen spolu s ostatními členy oddílu a obviněn z tisku a rozšiřování letáků, v nichž upozorňoval na porušování lidských práv režimem. 8. a 9. prosince 1949 byl s touto skupinou veden monstrproces v Praze. Ivan Mánek byl nakonec za zločin sdružování proti státu odsouzen na 4 roky žaláře, zostřeného čtvrtletně tvrdým ložem, samotkou a půstem, k pokutě 10 000 Kč a ztrátě čestných občanských práv na 5 let.

Důvodem horní sazby bylo to, že se během procesu urputně hájil tím, že se v žádném případě nedopouštěli ničeho protistátního, protože se řídili skautským zákonem a demokratickým.

Byl vězněn na Pankráci, ve Vinařicích, kde fáral na dole Fierlinger – Mayrau, v trestném lágru a kamenolomu Mořina a v Jáchymově na lágru Mariánská, kde fáral na dole Eva.

Mořina (trestanecký lom, trempsky zvaný Mexiko) byl jedním z nejhorších v tehdejším Československu. Vězni museli pod neustálým dohledem stráží těžce pracovat v kamenolomu. Za nesplnění velmi přísné pracovní normy jim navíc neustále hrozila korekce v bunkru, v lepších případech snížení už tak nedostatečné denní dávky potravin. Trestanci měli rovněž zakázanou jakoukoliv korespondenci s příbuznými. Po půl roce těchto „galejí“ odvezli Ivana Mánka přes Pankrác do Jáchymova. Přes ústřední lágr Bratrství putoval do pracovního tábora Mariánská, kde pracoval jako lamač na uranovém dole Eva. Za celou dobu věznění mu byla povolena pouze jedna návštěva matky. Zhubl o více než třicet kilo. Propuštěn byl v červnu 1953 po vyhlášení částečné amnestie. Do konce celého trestu mu tehdy zbývaly pouhé 2 měsíce.

V roce 1953 byl (2 měsíce před vypršením trestu) propuštěn na amnestii.

Roku 1953 se snaží dokončit středoškolské vzdělání, avšak je povolán k PTP. Od října 1953 až do 31. 12. 1955 slouží u PTP na dole Nosek a Nejedlý. Během vojenské služby se mu s pomocí přátel podařilo úspěšně složit maturitu.

Po službě u PTP pracuje Velešíně, jako kontrolní dělník tamtéž a v roce 1959 jako strojní technik u n. p. Pozemní stavby České Budějovice.

V roce 1959 odmítl spolupráci s StB (udávání skautů), byl propuštěn ze zaměstnání propuštěna byla i jeho manželka. Vedení podniku jej odmítlo zaměstnat v dělnické profesi, proto poté pracoval v českobudějovické teplárně jako topič a pak jako strojník.

1968–1970 založil a vedl v Českých Budějovicích skautský oddíl. Po rozpuštění Junáka vede oddíl mládeže ve skautském duchu v TJ KOH-I-NOOR České Budějovice až do roku 1989.

V době normalizace je veden Státní bezpečností v tzv. černých seznamech jako nepřátelská osoba.

Po roce 1989 je opět aktivním skautem, spoluzakládá skautskou organizaci v Českých Budějovicích, je jmenován výchovným zpravodajem a zvolen místopředsedou Krajské rady Junáka. Stává se členem instruktorského sboru Jihočeské skautské lesní školy, vedl rádcovský kurz. V roce 1990 absolvoval ve Švýcarsku, v Curychu, lesní školu pro vyšší skautské činovníky a vůdce (Panoramakurz).

Po roce 1989 spoluzakládal okresní klub PTP a KPV v Českých Budějovicích. Od roku 1990 je členem zastupitelstva města Českých Budějovic.

V letech 1991–1998 studuje na JČU, zdravotně-sociální fakultě, obor Péče o zdraví člověka, a v magisterském studiu na teologické fakultě Učitelství pro střední školy s aprobací etika a náboženská výchova. Studia dokončil ve svých 67 letech.

**Hans Hagen**

Je postava z legendy, jež je stále oblíbená zejména mezi trampy, kteří navštěvují soustavu vápencových lomů Amerika nedaleko Mořiny v Českém krasu. Existuje mnoho různých verzí legendy, která se šíří především ústním podáním.

Vesměs legendy připomínají různá neštěstí a záhady, které se ve zdejších lomech a okolí přihodila trampům a jiným mladým lidem hledajících v lomech romantiku a dobrodružství. Jsou spojována s bájným Hagenem, který se hladový a osamělý potuloval ve štolách, byl plný strachu, zloby a neváhal zabíjet.

Podle jedné z verzí byl Hans Hagen příslušník německé armády v období 2. světové války. Uvázl ve vápencových dolech poblíž Prahy, když se snažil uprchnout Rudé armádě do amerického zajetí. (Podle jiné verze byl příslušníkem jednotky Wehrmachtu sloužícím přímo na Karlštejně.) V lomech se schovával před Rudou armádou, a aby se uživil, kradl horníkům jídlo. To se však horníkům nelíbilo a rozhodli se, že si to s ním vyřídí. Když ho pak naháněli po dole, hodil po nich ruční granát a to způsobilo zasypání dolu. Hagen byl už bezradný, a tak se zastřelil. Kulka škrtla o zvon, kterým si horníci dávají znamení, a podle pověsti tam teď přebývá jeho duch, a kdo zazvoní na zvon 3 x po sobě, pro toho si přijde do roka a do dne.

Podle legendy tradované mezi trampy od poválečných dob byl Hans Hagen dělníkem v lomu Malá Amerika. Při důlním neštěstí v podobě závalu zůstal se dvěma spolupracovníky pod sesuvem. Hansi Hagenovi se údajně podařilo protáhnout ven otvorem, kterým by jinak sotva prolezlo i malé dítě. Když se vracel pro své druhy, našel je mrtvé a zešílel. Běhal pak po štolách a okolí lomů Amerik, živil se převážně jídlem kradeným v leženích a osadách trampů, popřípadě chatách, a přebýval v jeskyni nedaleko Malé Ameriky, zvané Modlitebna. Ve své šílenosti vztekle alergický na vyslovení svého jména při posměšném zvolání „Hagene, ozvi se“ řval a shazoval ze skalních stěn dolů velké kameny. Protože si jako dělník v lomech pamatoval zvuk výstražného zvonění na zavěšenou kolejnici (později trampy nazvanou Hagenův gong), při jeho uslyšení běžel vždy zachraňovat do místa křížení štol někoho, o kom myslel, že potřebuje pomoc. Protože však byl šílený, odtáhl vždy jen dotyčného někam opodál a pak jej ponechal jeho osudu, nevěda, co vlastně s ním. Celkem logicky tramp, neznající spleť štol, v jeskynní tmě a bez světla také nemusel najít cestu ven. Z tohoto faktu vznikla část pověsti, že kdo zazvoní na Hagenův gong, už se ven, ze spleti štol Malé Ameriky nevrátí. Legenda o Hansi Hagenovi léty nabírala další a další příběhy, zážitky, poznatky a touhy jej spatřit či spočítat, jestli by mohl ještě někde ve štolách pobíhat.

Zdroje:

<https://www.pametnaroda.cz/cs/manek-ivan-20081129-0>

<http://podzemi.solvayovylomy.cz/cteni/Amerika1/amerika1.htm>

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Hagen>

Schované otázky

1. Tato vzpomínka patří:
2. Hagenovi
3. Mánkovi

„Na té Mořině jsme dostávali, podobně jako v Jáchymově, na snídani půl litru černé kávy. Takové hořké melty a k tomu bylo 30 dkg na celý den. Přitom jsme pracovali v kamenolomu, kde jste musel naházet 17 vozíků vápence. Ten jste si musel natlouct palicí na co největší kusy, abyste ty vozíky měl brzy plné. Ten vůz jste musel odběhnout, označit a přivézt další. Kdo nesplnil tu normu, tak šel do korekce, což byl bunkr vedle obrovské cely. V korekci byl dotyčný člověk, dokud tu normu neplnil, a komu se to nedařilo, tak s tím měl velké problémy. Na té Mořině jsme byli asi těch sedm měsíců. Odsud to bylo pro nás vysvobození, když nás asi patnáct převezli, zpátky přes Pankrác, do Jáchymova.“

1. Byl to:
2. Hagen
3. Mánek

… kdo při výslechu potvrdil, že skutečně tiskli letáky, ale že se v žádném případě nedopouštěli ničeho protistátního, protože se řídili skautským zákonem a demokratickým principem. Načež hned dostal pár facek.

1. Kdo se snažil ukrýt ve štole:
2. Hagen
3. Mánek

Po vyčerpávající cestě jednou dlouhou chodbou se ocitl u východu do velkého lomu, bohužel asi třicet metrů nade dnem. Ve chvíli, kdy se obracel, uslyšel v chodbě hlasy. To je průšvih, uvědomil si. Žádná boční chodba tu nebyla. Rozhlížel se okolo sebe. Těsně u stěny se v zemi zašklebila úzká puklina. Posvítil do ní. Byla sotva dva metry hluboká. Zhasl baterku a namáhavě se začal do pukliny soukat. U dna byla trochu širší. Zatajil dech, když se mu těsně nad hlavou ozvaly kroky a kdosi promluvil.

1. Úryvek je z:
2. Jedné pověsti o Hagenovi
3. Životopisu Ivana Mánka

Joe s Tonym už na nic nečekali a s vytřeštěnýma očima se dali na šílený úprk směrem k šachtě.
"Počkejte!" zařval Pet, "dělají si z nás srandu!"
Sehnul se pro pochodeň ležící na zemi a vyrazil dopředu.
Druzí dva se zatím spouštěli po laně do šachty tak rychle, že si rozedřeli ruce do krve. Dole se srazili se svými znepokojenými kamarády. Až sem totiž dolehl ten strašlivý řev.
"Kde je Pet?" křikl na ně Billy.
"Ne, nevím," vzlykl Joe a klesl na zem.
Tony hleděl před sebe široce rozevřenýma očima a zdálo se, že vůbec nic nevnímá.

1. Kdo takto smutně ukončil svůj život:
2. Hagen
3. Mánek

Dopil zbytek rumu a mrštil láhví o stěnu. Jako zhypnotizován zůstal civět na hromadu střepů. No ovšem! Prudce se obrátil a zalovil rukou za postelí. Tady je! Vytáhl na světlo cosi, zabalené do starého hadru a začal to horečně rozbalovat. Hadr dopadl na podlahu a na dlani se zlověstným kovovým svitem zaleskl ruční granát. Poslední granát. Plamínek svíčky pohasl, znovu se rozsvítil a pak zhasl navždy. Tma dopadla jako kladivo. Zavřel oči a z posledních sil trhl pojistkou.

1. Koho Karel Pecka ovlivnil:
2. Hagena
3. Mánka

Karel Pecka, který ………. velmi ovlivnil, napsal později řadu samizdatových románů, např. Motáky nezvěstnému, Štěpení a další, v nichž líčí příběhy vězňů z padesátých let a smrtonosné poměry v táborech a uranových dolech na Jáchymovsku.

1. Kdo tiskl protikomunistické letáky:
2. Hagen
3. Mánek

V jeho počínání jej podporovala roverská družina, která toto jednání a tuto činnost považovala za plnění skautského slibu a zákona. Skupina si dala název „Za pravdu“ podle podobné organizace a názvu samizdatových novin vydávaných pražskou skupinou. V dobách nastupujícího komunismu pak tiskli letáky a psali texty do ilegálního časopisu, vydávaného v Praze. Tiskli vždy asi 100 letáků. Ty pak roznášeli po Českých Budějovicích, kde je nechávali ležet na lavičkách nebo je dávali do schránek. Vše se tisklo na oddílovém cyklostylu. V letácích se snažili pravdivě informovat občany města o nepravostech a zločinech prováděných komunisty, a zároveň občany burcovat a vyzývat k protestu.