**HAKAKOLA 2022**

**Rakousko – Zillertal**

Datum konání: 11. – 18. červen 2022

Místo pobytu: Zell am Ziller, penzion Eberharter, <https://www.boeleiterhof.com/>

Účastníci: V. Nýdrle, A. Hlaváček, J. Hanuš, M. Folprecht, J. Juriga, M. Heller,

J. Hvězda, P. Dlab, M. Hampl, J. Kulhánková, Z. Dlabová,

 M. Dvořáková, T. Bohuslavová, M. Hanzlík, J. Čermák, D. Veselý,

K. Havlík

Koncem září 2018 jsme v rámci sledování závodů mistrovství světa v silniční cyklistice několik nocí trávili v údolí Zillertal, odkud to není daleko do Innsbrucku. Krajina nás natolik uchvátila, že jsme se rozhodli opakovaně projet tehdy absolvované etápky, případně přidat další.

V. Nýdrlemu se podařilo najít ubytování v ideální poloze a hlavně pro celou naši skupinu a za přijatelnou cenu.

V sobotu 11. června přesně v poledne se celá skupina sešla na místě přechodného bydliště. Po ubytování a krátkém odpočinku jsme vyrazili na první etapu. Cílem byla přehrada vodní nádrže Schlegeisspeicher. V bočních údolích Zillertalu je postaveno celkem pět přehrad. Tato je největší a také nejkrásnější. Jezero přehrady je obklopeno třítisícovkami, které byly v době naší návštěvy ještě pokryté ledem a sněhem, který krásně kontrastoval s blankytně modrou oblohou. Hráz přehrady se nachází ve výšce 1.800 m.n.m. a my jsme museli tedy vystoupat 1.250 výškových metrů – skutečně dobré pro „rozdýchání“. Zvláště úseky nad mýtem, hlavně průjezdy úzkými tunely, byly hodně strmé. Při sjezdu byla trochu zima, ale všichni se dolů dostali bez problémů.

Probudili jsme se do krásného nedělního rána. Projíždíme údolím na sever a za mostem přes Inn začínáme stoupat směr Achensee. Kopec se nedá přirovnat ke stoupáním na vyhlášená alpská sedla, ale ve vedru je i těch 450 výškových metrů docela vysilujících. Jezero Achensee je nazýváno Tyrolským mořem a jedná se skutečně o nádherné jezero s krásným okolím. V jezeru se již koupe několik otužilců, prestože teplota vody je určitě o hodně nižší, než vody Jadranu, zvláště když na okolních vrcholech leží stále sníh. Strmým sjezdem jsme přifrčeli do Jenbachu, cestou domů jsme se občerstvili točeným pčeničným pivem (bez alkoholu !) a příjezdem domů zkontrolovali computery – necelá stovka ! Dobrý !

Pondělí – na celý den předpověď hlásí: přeháňky. Volný den po dvou horských etapách není k zahození ! Odpoledne se vydáváme auty přes Gerlos Pass ke Krimmlerským vodopádům. Jedná se o největší evropské vodopády a podívaná na valící se vody je úchvatná ! Nakonec bylo dobře, že jsme se k tomuto přírodnímu zázraku vypravili auty. V původním plánu bylo tuto etapu absolvovat na kole, ale když jsme viděli, co bychom museli zvládnout .. Rok 1993 je dávno pryč (tehdy jsme od Krimmlerských vodopádů Gerlos Pass lehce vyjeli, sjeli do Zillertalu, absolvovali výjezd po horském Zillertalském vyhlídkovém okruhu a pokračovali až do Kitzbühelu) !

V úterý je v plánu rovinatá etapa směrem Innsbruck, okořeněná prudkým výjezdem v blízkosti okruhu, na kterém se bojovalo o duhové trikoty v r. 2018. Již výjezd od Innu ve vedru do městečka Aldrans byl zdlouhavý. Odměnou mělo být občerstvení, ale restaurace měla zavírací den. Tedy opět do sedel a další kopec. Jako na potvoru měly zavírací den další tři restauranty. Až v městečku Tulfes jsme se mohli občerstvit. Pak ale další (a hodně prudký a dlouhý !!!) kopec a nepříjemný sjezd opět do údolí. Cesta zpět zvlněným terénem (ale v silném protivětru) uběhla celkem rychle. Celkem 126 km.

Středa – od rána déšť, předpověď není zrovna ideální – rozhodujeme se pro odpočinek. Kousek od našeho bydliště je zastávka vlaku (Zillertal Bahn – úzkokolejka – rozchod 760 mm), jedeme tedy vláčkem do Mayrhofenu, prošli městečkem, pochutnali si v kavárně na výborné kávě.

Ve čtvrtek opět krásně, láká nás výjezd do údolí Tux až do centra známého lyžařského střediska Hintertux u paty ledovce. Vyjížděli jsme sice „jen“ do výšky cca 1.550 m.n.m., ale hlavně začátek stoupání za Mayrhofenem byl hodně strmý. Po sjezdu jsme si ještě jeli trochu „vytočit“ nohy – a točené pšeničné bez alkoholu v nás pěkně zasyčelo. Pěkný výjezd, krásné rovinky – nádherná cyklistika. Celkem 90 km.

Pátek – od rána teplo, bude parný den. Rozdělujeme se na dvě skupiny. Ještě neunavení vrchaři (Vláďa, Arnošt, Míra, Martin, Dan, Jana) hodlají projet horskou vyhlídkovou silnici Zillertalerhochalpen Strasse. Nádherné výhledy, ale výjezd opravdu hodně těžký (zažili jsme v r. 1993) Velmi trefně pocity vyjádřil Dan: „V životě mně při sportu dvakrát bylo do breku. Poprvé při doběhu Vasáku, podruhé dnes ve stoupání“ … Ostatní absolvovali dlouhou rovinatou etapu do Kufsteinu (dle průvodců město nazýváno perlou Tyrolska). Celkem jsme najeli 130 km, jízdu jen trochu pokazily defekty – Folpy a Dlabíno každý 2x.

Poslední večer jsme celou akci hodnotili u ohniště s opékanými špekáčky (zajistila Eva Hlavajda) a pivu. Vše opět klaplo !

K. Havlík, Zell am Ziller