ZPRÁVA VEDOUCÍHO VÝPRAVY NA MES 2014 V MURNAU

Reprezentace ČR dosáhla na letošním Mistrovství Evropy seniorů v německém Murnau velmi dobrých výsledků, především pak získala celkem 3 medaile, čímž se tato výprava zařadila mezi vůbec nejúspěšnější v dějinách českého minigolfu.

Největší pozornost byla upřena na družstvo seniorů, které díky nejsilnější možné sestavě a také vzhledem ke zkušenostem a poznatkům z červnového Nationen Cupu mělo ambice získat medaili. Jsem velice rád, že družstvo ve složení Laďa Švihel, Josef Vozár, Honza Metyš, Zdeněk Andr, Bóďa Pokorný, Jarda Řehák a náhradník Petr Vlček tyto ambice naplnilo, a to způsobem nestydím se napsat suverenním. Největší bombou byl hned úvodní okruh soutěže na betonu, kdy Češi zahráli fantastický průměr 26 a vedli o 7 úderů před druhými Rakušany, vedení se dařilo držet po většinu prvního dne, vysoce favorizovaní domácí Němci se rozjížděli poněkud pomaleji, ale již koncem prvého dne nám vedení vzali a druhý den pak svůj náskok jen zvyšovali. Podstatné bylo, že vlastně již po druhém kole si Češi vytvořili náskok 20 až 30 úderů na čtvrtý tým, což umožnilo po zbytek soutěže mít docela klid a vysokou jistotu, že to zase po 4 letech "cinkne", otázkou už jen zůstávalo, zda se bude jednat o medaili stříbrnou či bronzovou v docela vyrovnaném souboji s Rakušany. Tenhle souboj jsme žel prohráli, vlastně o tom rozhodl již první ranní beton a také přece jen o něco vyšší počet hrubých chyb na docela náročném eternitu. Přesto suverenním způsobem získaná bronzová medaile je velkým úspěchem českého minigolfu, jde navíc o první medaili seniorského družstva, získanou mimo území ČR.

Velkou radost mně činí skutečnost, že dobrý výkon družstva byl výsledkem vyrovnaného kvalitního výkonu všech členů družstva, včetně náhradníka. Důkazem je i fakt, že poprvé v historii všech 7 hráčů s přehledem postoupilo mezi 32 mužů do k.o.systému. Velký podíl na hře týmu měli kouči, na betonu Michal Šlapák a Lumír Benda, na eternitu pak Martin Skoupý a Jirka Rimpler. Za pracovitost a profesionalitu patří koučům velké poděkování. Na celé řadě koučovských drahách jsme byli vůbec nejlepším týmem, pokud jsme ztráceli, tak to daleko více bylo neprohozy a obdobnými hrubkami, zvláště na eternitu.

Při hodnocení individuálních výkonů bych možná na prvním místě zmínil Josefa Vozára, který potvrdil pověst hráče s nejlepšími výkonnostními parametry, byl českému družstvu oporou, nejlepším hráčem v tréninku i prvních dvou hracích dnech, dostal se suše do superfinále jednotlivců, kde už polevil a skončil na 14.místě. Rozlet v k.o.systému pak Pepovi utnul hned po ránu momentálně skvěle disponovaný kapitán týmu Jarda Řehák. Další oporou týmu byl už docela tradičně Honza Metyš, až úplně poslední kolo superfinále na betonu žel i díky mimořádné nepřízni minigolfového boha nezvládl a skončil na 15. místě, v prvním kole k.o. pak nestačil na zkušeného Rakušana Lakose. Jiný příběh byl spojen se Zdendou Andrem, který hrál nejprve docela nevyrovnaně, aby pak při 4. a 5. dvoukole doslova oslnil výsledky 45, což mu najednou dávalo šanci bojovat o individuální medaili. Zdenda ovšem medaili ztratil šestkou na nepříjemném karabachu a ani mohutný finiš na betonu už nestačil na více než jistě krásné 6. místo. Čekali jsme také, zda se Zdeňkovi podaří navázat na minulé úspěchy v k.o., žel stopku mu po ránu vystavila švédská hvězda Martin Lundell. Tradičně spolehlivým hráčem byl Bóďa Pokorný, i když mu nešel eternit tak výborně jako v tréninku, alespoň se nejvíce prosadil v k.o., kde se dostal až do čtvrtfinále, tam prohrál ani ne tak s lepším, jako se šťastnějším Švýcarem Andereggem. Možná až trochu nad míru splnil očekávání Laďa Švihel, který jako jednička dobře rozjížděl beton šestadvacítkami a statečně bojoval i na eternitu, škoda, že narazil v úvodu k.o. na dobře hrajícího Švýcara Anderegga. Finišmenskou roli ne zcela uspokojivě splnil kapitán týmu Jarda Řehák, přece jen se mu tam vloudilo příliš mnoho hrubek, přesto ale jeho výkon byl v úhrnnu slušný. Paradoxně nejlepší chvilku Jarda prožil, jak již výše zmíněno, až v prvním kole k.o. s Pepou Vozárem, aby ovšem v 2. kole po několika chybách prohrál souboj s poměrně neznámým Švýcarem Kopfem, který to nakonec dotáhl až do finále. Petr Vlček hrál výsledkově na úrovni ostatních členů družstva, v k.o. ovšem narazil na stále skvělého Němce Gerwerta.

Družstvo žen obsadilo zhruba v souladu s papírovými předpoklady 5. místo. Za tahounem týmu, Dášou Hirschmannovou, zela příliš velká výkonnostní mezera. Jana Nečekalová, Dana Dočkalová i Jarka Fiedlerová hrály velice nevyrovnaně, nevyhnuly se velkému počtu hrubých chyb a i přes některé vydařené okruhy těmto třem nestačilo na postup do k.o.systému žen. Výsledek družstva se nepodařilo zvrátit ani střídáním, kdy Jarka nahradila Danu.

Samozřejmě, že naší největší hvězdou na turnaji byla Dáša Hirschmannová, která dosáhla na tomto šampionátu svého životního úspěchu v podobě zisku titulu mistryně Evropy v k.o.systému, když den předtím získala také hodnotnou bronzovou medaili ve hře na rány. Dobré výkony Dáši jsme tušili, protože ona už nějaký turnaj dříve v Murnau odehrála, několikrát byla v dějišti MES sama trénovat a už v tréninku vypadala dobře. Už v prvních kolech byla Dáša v čele, krize přišla druhý den a začátkem dne třetího, kdy nabrala dvě cifry na betonu a spadla dokonce až na 7. místo před superfinále. Pak se však Dáša do toho obula a v souboji s nervozními Němkami se prosadila až k rozstřelu o bronz, který suše rozhodla hned na první dráze! Vrchol pak přišel v sobotu v k.o., Dáša přejela všechny soupeřky, ve všech soubojích se dostala v druhé polovině utkání do dvou až tříbodového náskoku, snad aby to trochu zdramatizovala, v rozhodujících střetnutích ještě nabídla soupeřkám šance chybami na holubníku, ale vždy Dáša měla nakonec režii plně ve svých rukou, nesložila se a dotáhla své tažení až k úplnému vrcholu! Věřte, že bylo nádherné vidět šťastnou Dášu na nejvyšším stupínku, českou vlajku nad německou, sám bych nevěřil, jak budeme z plna hrdla všichni sborem zpívat českou hymnu!

Doufáme a věříme, že nějaká další medaile, třeba i titul, přibude i na Mistrovství Evropy v Neutrablingu, držíme palce.

Jarda Řehák