1. V dešti dojeli jsme do Okrouhlice. Vůz, který nás měl čekat, nepřijel. Zavazadel byla hrozná spousta a mimo to každý měl ještě svůj vlastní tlumok (já ovšem také) tak napěchován, že nemohl s ním dojít daleko. (2. den)

2. V dešti pomáhal jsem Suchánkovi stavěti stan, ve kterém budu s ním spáti. Pršelo, v botech měl jsem vodu, ale bylos dosti příjemně, neboť pan prof. Svojsík nám dal každému řádný krajíc chleba, který nás mile hřál. (7. den)

3. Programem bylo ujasniti nováčkům skautská pravidla. Pan prof. Svojsík je vykládal a u každého se zdržel. Mluvil prostě a klidně, ale uchvacoval nás a slova jeho opravdová jistě nebudou vymazána z hloubi mého srdce. (11. den)

4. Po večeři (pečené brambory se sádlem) končil den táborovým ohněm. Nováčci skládali slib do rukou p. profesorových. Slibovali jsme: že budeme milovat vlast, že budeme konati své povinnosti studentské, že v každém případě budeme hledět přispěti bližnímu. (15. den)

5. Po večeři byl táborový oheň. Pan profesor promluvil o začátcích našeho skautingu a o Powellovi a Setonovi. Mluvil o Americe velmi zajímavě a rozkošně. Dlouho jsme mu naslouchali a po skončení programu odebrali se na lože. (27. den)

6. Myšlenka tato jest veliká. U nás – skauting. Já a – zakládat jej. Sám vím o sobě, že jsem hrozně nestálý. Vzíti si tento úkol znamenalo by třeba ztrátu dosti času. Snad by tím utrpěla umění, kterých se nevzdám, co budu dýchat. (29. den)

7. Zítra touto dobou bude tu již pusto a les bude šelesit nad troskami bývalého tábora. Jak velice změnil jsem se od svého příchodu! (41. den)