Co se vám vybaví pod pojmem Chile?

Návštěva pana prezidenta a jeho slavné pero, rozsáhlý požár v národním parku Torres del Paine, který způsobil v roce 2005 český turista Jiří, Ohňová země, Patagonie nebo portugalský námořník Fernão de Magalhães… Také jméno diktátora Pinocheta a sociálního reformátora Allendeho. Pinochet vrátil Chile mezi ekonomicky rozvíjející se země, ale s účtem několika tisíc mrtvých a stíhaných.

Chille je 4 300 m dlouhý fazolový lusk sestávající se z členitého pobřeží na straně jedné a téměř z hor na straně druhé od Peru až k mysu Horn, nejjižnějšímu mysu amerického kontinentu, kde **Magalhãesův průliv** odděluje Ohňovou zemi v místě, kde se spojuje Tichý a Atlantský oceán.

Země je v průměru široká 200 km, nejužší část 90 km.

Naše putování začalo v lednu 2007 a zavedlo nás do patagonské oblasti Magallanes a Tierra del Fuego, do národního parku Torres del Paine s ohromnými žulovými věžemi. Jsme dobře vybaveni, včetně her proti trudomyslnosti.

19. ledna 2007 jsme doletěli do Santiaga de Chille, bohužel bez zavazadel, která zůstala v Paříži díky orkánu Kyrill, který se Evropou prohnal. Na sobě oblečení na horskou turistiku, extrémní a tady přes 30°C.

Podle průvodce Lonely Planet jedeme do čtvrti Barrio Brazil, čtvrti pitoreskních domků a kaváren do hostelu koloniálního stylu La Casa Roja. Z kopce nad Santiagem na nás shlíží s otevřenou náručí socha JC. Náměstí Plaza des Armas je plné hráčů šachů, arkád, krámků s párky, hranolky. Na Plaza de la Constitution, je palác Moneda, kde skončil svůj život při pučí v roce 1973 reformátor Allende, prostřelil si hlavu puškou, kterou dostal od svého přítele Castra.

Mapučové (původní obyvatelé) mají v Monedě malý pomník. Jinak jsou v Santiagu spíše pouličními prodavači, rychle ukrývající zboží před policií. Jiní sedí nebo leží na chodníku a dívají se na svět zarudlýma očima.

Na co je třeba si dávat v Santiagu pozor při pití kávy ve venkovních hospůdkách? Místní měli své tašky omotané kolem rukou či židlí před motorizovanými zlodějíčky.

Zajímavé je také centrální rybí tržiště, kde připravují ryby velmi smažené, tedy nezdravé, ale také vám mohou připravit rybu al vapor, vařenou v páře, zdravou, ale ne tolik chutnou.

Hostel La Casa Roja, s krbem, čítárnou, nezbytným internetem. Na divanu spí rozvalený pes, doporučujeme na tento divan nesedat. Psi jsou laskavě respektovaní bezdomovci.

Silnice lemují malé psí boudy ozdobené svíčkami, květinami. Nejsou určeny psím bezdomovcům, ale obětem dopravních nehod.

Odlétáme do Punta Arenas s myšlenkou, že blesk nezasáhne jedno místo dvakrát a naše zavazadla konečně poputují s námi. Autobusem pokračujeme do Puerta Natales na břehu Seno Ultima Esperanza (zálivu poslední naděje), plného turistů směřujících do NP Torres del Paine. Pohled přes fjord do země na konci světa je takový, že dává příslib něčeho, na co nejsme zatím připraveni. Je leden, kvetou lupiny, domky mají zvláštní ráz, většinou přízemní, barevné.

Odjíždíme do NP Torres del Paine, po prašné silnici, míjíme pštrosy (nandu pampový), lamy. První kemp je camping Reffugio los Cuernos. Ti, kteří se vrátili z treku vypadají vyčerpaně, vyndávají spacáky, boty a suší a suší. Ochutnáváme několik modrých bobulí – calafaté s vysokým obsahem vitamínu C. Pokud ochutnáte, určitě se do Patagonie vrátíte.

Cesta k Torres je nádherná, 19 kg na zádech, uf. Chilští guačové, krotitelé těch nejdivočejších koní, vezou zavazadla movitějších turistů po neuvěřitelně úzkých stezkách. V každé boudě je nutné zout pohory a nechat venku, má to svoji logiku. Je deštivo. Jsme obklopeni pabuky s malými lístky obrostlými koulemi čilského jmelí.

Jsme v kempu pod Torres, nejlepší je vidět věže za ranního úsvitu, kdy jsou zbarveny sluncem v barevných škálách. Strážce se nás ptá, odkud to jsme. Vzpomínka na ničivý požár je stále živá, a řekne, hlavně žádné rozdělávání ohně. Déšť se změnil v liják, někdy pršelo zezdola nahoru. Jdeme nahoru k věžím, které jen tušíme. Jezero je zelené a v mlze se tyčí věže, ze kterých padají vodopády. Mirador – krásná vyhlídka se nekoná.

My se vydáváme trasou W do Valle France, Campus Italiano, Britanico. Jdeme okolo jezera s nepříliš chilským jménem Nordenskjold. Patagonie je opravdu rozlehlá země, dost přehledná i pro Hitlerův záměr přesídlit sem všechny nepohodlné – Slovany, Židy a další národy.

Další cesta vede Valle Frances, kolem divoké řeky, jejíž burácení nám nedává spát, nad námi Jižní kříž. Měsíc je zde obrácený, pro houbaře důležité.

Trek k Lago del Grey. Jezero je opravdu šedivé, tyrkysově modré kry, které jako úctyhodné matrony kloužou po jezeře.

Catamaránem přes tyrkysové Lago Pehoe. Torres se nám odvděčily a ukazují se v plné parádě.

Chceme přečíst i druhou půlku knihy z této oblasti – argentinské El Calafate a Fitz Roy. Cesta autobusem trvá 5 hodin. Cesta je nekonečná včetně dvou zastávek – chilská a argentinská hranice. V autobusech je cedule s nápisem , má to svoji logiku. V El Calafatu přesedáme do autobusu směrem k ledovci Moreno. Po panenské přírodě je to šok jet v prachu s dalšími cestujícími. Ledovec Moreno nemá na světě obdoby, z vrcholků hor v mlze daleko na obzoru se dolů plazí mohutná ledová řeka, z ledovce opadávají čelní ledové stěny, propadají se hřmotem hladinou, vytváří víry, aby se znovu vynořily. Přírodní divadlo, které režíruje někdo mimo nás. Ledovec si žije svým životem, každý den se přiblíží několik metrů, stále to v něm nějak duní, praská. Čeká na další rupturu.

Vracíme se zpátky do el Calafate – přes pampu, kde na tyčích kolem rozsáhlých latifundií se starými usedlostmi sedí orli. Spíme mezi třešněmi a dozrávajícími meruňkami. Doporučuji restauraci nekonečná vidlička, kde se za mastnou hubičku můžete najíst opravdu dosyta, včetně obrovských bifteků. Číšníci se sázeli odkud jsme, Republica Checa – Nedvěd.

Směr Fitz Roy – opět trochu nekonečná cesta s příjemnou zastávkou před El Chalten. Cerro Torres se předvádějí proti blankytnému nebi.

Městečko El Chalten ma 600 obyvatel a 100 psů, ohrožující téměř vyhynulého jelínka huemul, který je také národním symbolem. Voda v NP je pitná, nesmí se v ní prát, ani mýt nádobí. Ptáci cura-cura milují rýži a špagety, vybírají zbytky mezi stébly trávy.

V El Chatell nám strážci dávají informace o tom, jak se máme v NP Glacier chovat, abychom byli k přírodě co nejvíce šetrní. Obdržíme igelitové tašky, do kterých budeme odkládat odpadky, které zpět odvezeme. Strážci tašky často kontrolují, zda obsah odpovídá délce pobytu.

Vyrážíme směr Campanados Don Agostini. NP Glacier je dost organizovaný. Důležité upozornění, co máš dělat, když potkáš pumu:

1. Jsi šťastný člověk
2. Nespouštěj oči z malých dětí, svých
3. Udělěj se větším, než jsi (puma má od hlavy k ocasu 2m)
4. Křič a agresivně házej kameny

V Campanados Agostini je několik horolezců, kteří čekají, až je hora Fitz Roy pustí. U Lago Torres se na nás letí podívat mladý orlo-jeřáb. Fitz Roy není vidět, vlastně není vidět vůbec nic. Vracíme se zpět do El Chalten . Lije jako z konce, ze všech stran se do nás opírá ostrý vítr. Jsme promoklí na kost. Ve sprše nemohu rozvázat zatracené pohory, ruce mám zkřehlé a skroucené jako pařátky.

Vracíme se zpět do Puerta Natalles ne nepodobni bezdomovcům, přes argentinské a chilské hranice. Dále autobusem do Punta Arena, kde nás odchytne provozovatelka sítě hostelů Blue house, pokoj č. 3 je bez oken čerstvě natřen, jako stvořený pro čichače toluenu. Pan majordomus kupodivu necítí nic.

Hlavním cílem je podívat se za tučňáky na ostrov Magdalena, malým motorovým člunem a také navštívit ostrov Marta, kde jsou lvouni. Na molu dostáváme záchranné vesty. Tučňáků na ostrově Magdalena je více než 60 tisíc, stojí, chodí, brebentí, zalézají do svých děr v zemi. Mezi nimi ochmýřená mláďata. Rackové se opravdu chechtají. Z majáku je rozhled na celý ostrov těch bytostí ve fracích. Ostrov Marta je rozdělen na část, kde žijí rodiny a mladé lvounky a pak na část, kde žijí mladí machové – puberťáci, jejichž čas teprve přijde.

Poslední fotky Punta Arena

Ještě jeden trek – Forrest Magallenas se starými štolami a domky horníků. Pohled na Punta Arena a **Magalhãesův průliv je v oparu nebo smogu.**

# Puerto Mont – ubytování je třeba si dobře rozmyslet. Čtvrť u autobusového nádraží je známa jako čtvrt plná zlodějů a prapodivných existencí. Měníme hostel za jiný na kopci s nádherným výhledem kousek od hřbitova s ulicí plnou květinářství.

Neodoláme nabídce excursión turistiko k Lagu Tagua Tague s místními, nikdo nemluví jinak než španělsky. První fera, břehy jsou plné sběračů škeblí.

Cestu končíme s pohledem na vulkán Osorno s kulatou sněhovou čepicí.