# ERDEELY 

## HONISMERTETÓ FOLYÓIRAT

## aZ ERdEllyi KÁRPÁT-EGYESỚLET ÉS MUZEUMÁNAK ERTESITŐJE

A KÖZGYÜLLÉS MEGBIZÁSÁBÓL SZERKESZTI:
OROSZ ENDRE


KIADJA AZ ERDÉLY KARPAT-EGYEStLLET

## TARTALOM

Lap
Paál Arpád: A turistaság társadalompolitikai jelentősége ..... 1
Dr. gróf Logothetti Oreszt: Kirándulás a Dobrinra (4 képpel) - ..... 5
Jámbor Miklós: Tursita élet az Óriás-hegységben (1 képpel a cim- ..... lapon) - - - - - - - - - - - - 12
Snjaric Franjo: Néhány szo az igazi turistaságról - ..... 14
Nemes Gyula: Kirándulás a retyiceli vizeséshez (2 képpel) - ..... 18
Bogyó Lajos: Fényképezés a turistaság szolgálatában - . ..... 23
Dr. gr. Logothetti Oreszt: A Luhrlochi barlangkutatók megmentése ..... 26
Mátyós Vilmos: Téli kirándulás a Gainára (Arad m.) - - - ..... 28
Losonczi János: A félnapos kirándulások útmutatója ( 1 térképpel) ..... 30
Orasz Endre: Ornithologia. A csóka figyelme - ..... 32
EGYESULETI KOZLEMÉNYEK
Orosz Endre: A szindi kirándulás (1 képpel) - - - - 33
Orosz Endre: A meziádi Czárán-emlékünnepély (2 képpel) - ..... 34
Gy. M.: Az E. K. E. gyalogkirándulásai - - - - - ..... 38
Apró hírek és tudósítások ..... 39

## Az „ERDÉLY"

az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadásában jelenik meg évenként 6 számban, kéthavonként másfél ivnyi terjedelemben. Az Erdélyt az Egyesület alapító és rendes tagjai tagdíjuk fejében kapják. Előfizetési ára nem tagoknak 120 lei. Egy-egy füzet ára 20 lei.

Elöfizetések, lakáscímek, kézíratok és a folyóirat igénybe vételére vonatkozó tudakozodások az Erdélyi Kárpát-Egyesület titkári hivatalához (Cluj-Kolozsvár, Str. Matia-Mátyás király-utca 3. sz.) KárpátMuzeum intézendők. Egyelőre csak rövidebb dolgozatok közreadását eszközölhetjük.

# A turistaság társadalompolitikai jelentösége. 

Irta: Paál Árpảd.

A turistaság lényegében véve: természetimádás. Csakhogy persze gyakorlati kivitele nem elvont rajongásokból all, nem remeteségböl a természet elrejtett zígaiban. Hanem ellenkezöleg: rendszeres közlekedésböl a lakott hely zsivaja és a lakatlan helyek csöndje között, közvetítésböl az ismerös világból az ismerctlenek felé. Mozgás a turistaság, tervszerü fáradozások folytonossága és azok rendszeressége.

A szabad természettel való érintkezés fölkeresése, barangolás, i.j és új természeti szépségek felkutatása, a jart útaknak íjra vató meqfigyelése, s a jaratlanokon az elsö ösvénytaposás. Úgy is tekin lik, hogy szórakozó kirándulások egymásutánja, de - azt hiszem - a turistaság mégis több a szórakozó kirándulásoknáa. Feltett célu uluzás is van benne, de azt hiszem, hogy viszont az utazásnál mégis kevesebb. Nemi kevesebb jelentöségiú, csak kevesebb módszerị́!. kevésbbé célzatos, egyszeriibb technikáju és kevescobb költségü.

Hiszen gyaloglással is lehet üzni, söt éppen a gyaloglás a legs\%okottabb jellege. Azonban mégse csak séta, hanem foglalkozás, mely a sétákon tíl a gyaloglás eröfeszítőbb módjait is megkivánja. A hegymászásokkal foglalkozó turistaság sokszor a vakmerőségekkel is megpróbálkozik. De tulzás nélkül is a turistaság elvárja az időjárás viszontagságaival való bátor szembenézést. az ismeretlen tájékkal, a nehezen megközelithetö magasságokkal és mélységekkel való kockázatos szembeszállást.

Szóval: testedzés a turistaság, melynek célja, hogy a természettel való folytonos kapesolódáson keresztül álljon elö a testi erönek a kitartása és szivóssága, de egyuttal álljon elö a lélekerők gazdagodisal is. Ismerkedés hegyekkel, völgyekkel, tájakkal, vidékekkel, de nem könyvekböl és képekböl, hanem saját látó szemem odaviteléböl. lábam és kezem kapaszkodásából. tüdöm táplálásából, s a testi fáradsíg és a lelki látás összetételének az örökké meğmaradó emlékeiböl.

Áldozás ez a természetimádás saját magunkból, a saját magunk kényelmességéböl, puhaságvágyából, viszont testi és lelki örök nyereség is ez áldozás fejében. Adásvevés, csere, vasy méginkább: kölcsönös ajándékozás ez a nagy természet és a kicsi ember között.

Ha minden ember ilyen önfeláldozással természetimádó tudna lenni, vajjon milyen társadalmunk lehetne? Bizonyára sok mai jelentékenység eltörpüne és elkicsinyedne az cmberek szemében. A természet nagy távlataihoz és nagy egyszeriiségeihez szokott ember sok minden mesterkéltséget tul tud nézni és mögötte egészségess"n meg tudja látni, hogy mi az igazi szükség az életben. A természetesebb, az okszerübb, a célszerübb életviteli módokat nemcsak önmagára nézve, hanem mindenkire nézve önkéntelenebbiil és tisztáhban felismeri. Több gyakorlatisíg lenne a természetimádók közät a mégis kevesebb önzés.

Mert az önzés legföbb indoka a szük látkör, abban a magunk érdeke elhagyatottságának az érzése, s a félés és kapkódás azzal az ösztönszeruiséggel, hogy ilyen elhagyatottság és egyedüliség miatt az életjavakat védekezöen magunkhoz kell gyiütenuink mások elöl és magunknak kell kaparni mindent. Társadalmunk sok intézménye, söt életgerincének sok csigolyája is mind ebböl a gondolatkörböl yan megalkotva. aszerint mozog, aszerint csoportositja és osztja az eletviszonyokat. Sok élösdiség, sok édemfelen alávetettség, sok tultengés és sok nyomor származik ebböl az úgynevezett müvelt emberiségre. És Rousseautól kezdve mind öntudatosabban tör fel a nagy gondolkozókból is, de a tömegek lelkéböl is a kivánság, hogy viszsza a természethez!

A technikai clöhaladás szédületes aránya és ofriási mozgalmassága is csak azt az ellenhatást ébreszti föl, s most már odajutottak, hogy a mechanikus fejlödés nagy zaja ellen mechanikus elzárkózással keresik a csöndet. A mesterkéltség igy a saját kombinált sokszorosságával keresi a termésctességet. Valahogy ebben a csavarosságban meg lehet érezni, hogy a természettöl elszakadt emberiség egy nagy turistaságot végez, mert összes fáradozásaival, gépekbe öntött idegeivel, vonszolásaival, levegöbe és földbe való furásával, viz alatt és viz fölött való járásával, a légi villamosság eröibe való kapaszkodásával mind-mind arra törekszik, hogy visszajusson a természetbe. Visszajusson a természettel való összhangba.

Az is lesz a jövendo társadalom képe, hogy óriási technikai müvelődése bele fog ömleni a természeti erök teljes fölismerésébe és a bennuïk való megnyugvásba. Minden technikum egyuttal a világmindenségbe való belekapcsolódás lesz, de mind nagyobb tömegek számára és nem azért, hogy másokat kizárjon valani természeti eró
használatából. E fejlödési folyamatban lassan-lassan el fog tünni az önzés, a jövőféltésböl való összekaparás és a más elől való elgyüjtés, mert hiszen mind szélesebb kiterjedésü tudat lesz, hogy a szabad tormészet kimeríthetetlen erötartalékkal afl az emberiség rendelkezésére. Az emberek bátran jók és méltányosak mernek majd lenni cgymáshoz.

Nem álom ez, de bizony még sokáig kell várakoznunk az eljövetelére. Csak az a bizonyos, hogy az emberiség is természeti produktum, s igy az emberiség társadalmának a fejlödése nem szakadl:at el a természettöl. Minden fejlödése, összetettsége, vívódása és soksrorozódása tehát nem lehet egyéb, mint annak az útja, hogy magasabb rendüséggel a természetben való összhangját meg tudja találni. Emmélfogva minden idealis társadalompolitikának csak az lehet az itanya, hogy az emberiséget e magasabb összhang szolgálatába allitsa.

Ebböl a távlatból visszatekintve könnyủ belátnunk, hogy a turisfasighan nagy äsatönserrịség van a leghelyesebb társadalompolitikai irány ápolására. A benne levơ természetimádás, a természet apró és nagy rejtélyeinek a szeretete, az érte való fáradni tudás, testünknek és lelkïnknek rászoktatása a szabadabb látkörre, a tájék változatosstiqával és végtelenségével való egybefüggésre; ez mind magasabb rendü emberi életre nevel. Olyan bajokat és törödéseket felejtet, melyek a természet felïdítése nélkiul végzetesen elgyötörnének. A saabad természet felszabadulásokat tud adni a hozzá járulóknak.

Es ez a felszabadulás akkor is tart, mikor visszatérïnk a rendes nııpi nyügökbe. Több bizalmunk nö az élet iránt és derüsebb önbizahom a nehézségekkel szemben. Ez a szubjektiv eredmény a turistasúgból magukra a turistákra. S ha megfigyelünk olyan társadalmakut, hol a turistaság átöröklött szokás, tapasztalni fogjuk, hogy mennyi okos erélyesség, mennyi bátor életvídámság, munkában való szivósság és önzetlen összetartás az ilyen társadalmakban a fö jellemvonás. Gondoljunk csak az angolokra, a németekre, a svájciakra, sőt közelebbi példaként az erdélyi szász városi lakósságra, kiknél mindnyájuknál nyilvánvaló a turistaság embernevelő és társadalomjavitó hatása. Nyilvánvaló bennük a szivósabb ellenállóképesség is az élet megpróbáltatásaival szemben.

Tárgyi kihatásai is vannak a turistaságnak, mert tájismereteket, néprajzi felismeréseket gyüjtenek össze. A turistákon kivül másoknak is olyan közléseket nyujtanak, melyek kicsinyben hasonlatosak a felfedezö útak eredményeivel. Kultúrhatásuk tehát tagadhatatlan, mert éppen a legközvetlenebb környezetek iránti ismeretlenséget oszlatjaik el, s igg a tormészeltöl adott együvé rendeltetést tudatá
erősitik. Ebből lesz az összetartások lehetőségének a megérzése. a több bizalom és a kevesebb életféltés, tehát a kevesebb önzés is.

Megpróbáltatott társadalmaknak, mint amilyenek például a magukra hagyatottságot érzö népkisebbségek is, a turistaságnak úgy a szubjektiv, mint az objektiv hatásai nagy életsegitöi lehetnek. Mes. tanítják öket a természet nagy szabadságámak a lörvényére, a kicsinyes lekötöttségekböl való föllélegzésre, az élet emelkedettebb és vigasztalóbb látására, s a maguk testi és lelki megedzödésére. Fs megtanítják egymásnak és szülöföldjüknek a jobb megismerésére is. Lehet, hogy egyelőre csak kicsiny körökben lesz ebböl szeretet és megbecsülés, de a sok kicsiny kör egyre-egyre kiszélesbül, orszårészeket, majd országokat ölel át, míg végiil a természettel öss\%hangzatos emberiségi rend lesz belöle.


Torda Szt. Lászlói gr. Mikes-kastély.
(Csiky Lajos felv.)

## Kirándulás a Dobrinra.

Irta: dr. gr. Logothetti Oreszt.

A lehető legrosszabb auspiciumok mellet indultunk neki a doòrini útnak. A barométer allandó mély állása nem sok jót igért s több oldalról figyelmeztettek. hogy Dobrinba jobb julius-augusztus. ban kirándulni, mert most, május elején, még igen hüvös szellők fujdogálnak arra felé.

Május 9-én, pénteken délelőtt többször esett apró eső, de hitelbankos társaim semmi szín alatt sem voltak hajlandók, az elég ritka kettős szabadnapon idchaza maradni, s így elhatároztatott, hogy -.. történjék bármi! -- délután indulunk.

Ebéd után zuhogó zápor verte Kolozsvár utcáit, de $1 / 25$ órakor n:olcan jól megrakott hátizsákjainkkal a Szt. György-szobor mellöl mégis útnak indultunk: két autón Szászfenes, Lóna, Magyarfenesen at 'Torda-Szt. Lászlóra. Innen azonnal neki vágtunk a kisfenesi útnak, mely - csodák csodája! -- majdnem egészen száraz, mert itt a hegyek között pár nap óta nem is volt eső.

Árnyas erdök alján, zúgó patak mentén haladtunk. Egyszerre elhallgat a patak. mert több-száz méteres útat a föld alatt tesz meg. A völgyet átivelö köhid mellett rövid ozsonna-pihenö. Azután sietnünk kell felfelé, qép fiatal erdöben kanvargó titon, mialatt az esthomály mind jobban leszáll a regényes tájra. Egyszerre örömteljes felkiáltás hangzik: a messze távolban Kolozsvár villanyfényben csillogó konturjai láthatók!

Kilenc óra lajt felérünk a Prislop-nyeregre (994 m.). Percekre a fclhök közüil kibukkanó holdfénynél remek kilátás nyilik a mély :ägyben fekvő Járavizére s a profilból látható Gergelyhavasra. A következö pillanatban az északról a nyergeken át jövö ködfelhők átúsznak a Jára völgyére. - Még csak egy-két kilóméter s $1 / 210$-kor sürii sötétségben elérjïk a Plopii telepet. Részvéttel halljuk, hogy tavalyi öreg szállásadónk a télen meghalt. De egy másik hegyilakó földmivesgazda készséggel ajánlja fel nekünk éjjeli szállásul jómódról tanuskodó nagy, tiszta nappali szobáját. Otthon élö egyik leá-
nya kedélyes közvetlenséggel sürög-forog közöttünk s - miután megvacsoráztunk, - behozza s szétteregeti a padión a szénát, mes tetcjébe egy sor pokrócot, majd valamemyiünknek jut még egy-cgy takaró is. Némi mozgást kelt hölgytársaink között a padlás felöl hallható egér-rágicsálás; de csakhamar elcsendesül minden s többékevésbbé mély álomba meriïiünk.


Utban IUobrinba.
(Heigel A. felvétele.)
Május 10 -én, szombaton reggel $1 / 27$ órakor ragyogó szép idöben indulás fel a Testesre ( 1241 m. ), melyről remek kilátás nyilik Kelet felé a Jára s Aranyos-menti messze hegyvidék, a torockói medencét körülzáró hegyekig s a tordai hasadékig; a Gergelyhavas ösfenyvestől boritott hármas csúcsától jobbra a felsö Jára völgyén túl a Muntele Mare hófoltos északi lejtői, majd a Dobrinig huzódó hosszí hegylánc. Nyugat felé a Hideg- és Meleg-Szamos mély völgyei által sokfelé szakított gyalui havasok, rengeteg apró havasi telepeikkel s a háttérben a szintén hófoltos Vlegyásza ( 1843 m .) komor tömbjével. Északra szintén messze erdővidék, mely a kolozsvári Szamosig terjed, melynek völgyét boritó felhők kődjéböl felszálló felhők gyors iramban úsznak felénk s felkíszva a nyergeken, óriási Zeppelinek módjára repülnek el délre, mélyen alattunk a völgyek mentén.

Fél nyolckor leszállás a Testesről déli irányban; majd csakhamar ismét elérjiik a nyergeken végighuzódó, éppen csak a tetőket
megkeriulö, ma is jól járható 17 km -es kis szekérútat, melyet annak idc jén gróf Andrássy Gyula, utóbb a letünt kettős monarchia utolsó kïlügyminisztere, a 60.000 hold erdöterületének közepén épült dobrini vadászkastélyához építtetett saját költségén. - Előbb délnyugati, mojd később déli irányban visz regényes részletekben bővelkedö útunk. Szép lomberdőkön haladunk át, melyekböl egyes százados, viharok által tépett fenyök emelkednek ki. Jobb oldalt, a jéghideg forrásnál nchány föböl álló idegen turista-társaság tanyázik. Fél kilóméterrel tovább mi is leültünk villásreggelizni. Északról jövö


## Déli pihenó Dobrin elôtt.

(Heizel A. felvétele.)
hiivös szellö clöl megbújva, a déli oldalon telepszünk le, kilátással a Jára völgyére, melyen túl a Kolozsvárról is oly jól látható hármas Gergelyhavas immár hátsó frontja néz szembe velünk.

Haladunk mind tovább a tetơkön. Jobbra alattunk, mély völgyben: Hideg-Havas (Muntele-Rece) kis község látható. A kis dombon alló magas fedelï, törpe havasi templomot, mint féltö kotlót a védö szárnyai alá bujó csibék, veszi körül nehány, a hegyoldalhoz simuló apró fehér parasztház.

Egy széles nyergen átkelve, melyen bővizü kut jéghideg vize oltja szomjunkat, a tetőn fenyves csoportok jelentkeznek. Egy nemrég épült egy-gatteres kis fürészgyáron túl rövid pihenőt tartva,
súrü ősfenyvesbe lépünk, melyben egy óra hosszat gyalogolunk folyton emelkedö úton. Feldöntött farönkökön ülve, újabb rövid pihenö, mely alatt $H$. kollégánk valóságos viccakadémiával éleszti a fáradt kedélyeket.

Azután gyönyörű parkszerü részletek következnek: festői fenyöcsoportoktól övezett idillikus tisztások, percekig nyiló legváltozatosabb kilátásokkal a Jára, vagy odaát a Hideg-Szamos mentére. A messze távolból, a gyalui havasokon túl, csillogó pontként a bánffyhunyadi ösi templom fehér tornya int felénk a kalotaszegi medence északi széléről.

Déli egy órakor egy szép fiatal fenyvestől körülvett tisztáson pihentünk le a puha fübe. Nyers fából összetákolt kis kaliba elött három havaslakó zsindelyek faragásával foglalkozik. Néhány csomağ dohány-féle hatása alatt a közeli forrásból jóizü vizet hoznak nekünk s készséggel látnak el mindenféle útbaigazítással. Ebéd után azonnal tovább: remek fenyveseken át vezetö sétányszerỉ íton; majd az 1549 m . magas, az egész vidéket uraló kopár magaslatra, melyról teljes bűbájos panoráma nyilik minden irányban, a Vlegyászától kezdve, délre a nyugati Érchegység csúcsain, az Aranyos-menti Mun-tcle-Marén át, északra a Gergelyhavasig.

Már csak negyedórányira van Dobrin: az egykori Andrássy, radászkastély, melyet melléképuleteivel együtt az 1918 -évi öszi forradalmi szenvedély feldult s részben megsemmisített. Alig pár percnỵi pihenő után: visszatérés ugyanazon az úton. A reggel óta észak. ról délre szálló felhők, hirtelen ellenkezö irányból jövő széltôl kergeive most már sürü ködtömegként száguldanak délröl felénk. Gyorsított menetben sietünk vissza zsindelyes barátainkhoz s a csakhamar meginduló eső elöl behuzódunk kis kalibájukba. És hull az eső egyfolytában, sokáig, elvétve hópelyhekkel vegyesen, de rendïlellenül másfél órán keresztül. Szűk helyen fedél alatt meghójva, jól érezzük magunkat, de minthogy a leszálló felhök mind sürübl homályt borítanak a völgyekre, 5 óra tájt mégis megadom a jelt az indulásra.

Szitáló esőben, lucskos, csúszós meredek ösvényen creszkedünk le a Hideg-Szamos völgye felé. Többen közälïnk ismételten elvágódnak a vizes füben, de néha a köves ösvényen is. De azért pusztilhatatlan jókedvvel követjuik azt a bocskoros móc vénasszonyt. ki kan társzáron vezetve hátas lovát, bámulatos biztonsíggal egykedvuícil halad elöttïnk lefelé a meredek ösvényen. Nemsokára kisït a nap s a következö pillanatban a legmélyebb völgykatlanból kiágaskodó ezer színben ragyogó gyönyörü szivárványt fest az elvonuló esöfelhök szürke függönyére. - Ösvényünk mind meredckebh apró szerpenti-
nekben ereszkedik lefelé. Festői kis tisztásokat ővező pompás bükkerdőn át aranyló színreflexeket vetítenek a lenyugvó nap utolsó sísarai. Viszont a felázott agyagos talaj utolsó nehéz próbára teszi fáradt lábizmainkat. Végre este 7 óra körül leérünk a Hideg-Szamos völgyébe s pár perccel késöbb Reketón vagyunk.


Hideg-Szamos mentén.
(Ileigel Á. felvétele.)

Az országát mindkét oldalán épiult nehány csinos házból áll a község, melyhez azonban a környezö havasokon szétszórt rengeteg apró telep tartozik. A sáros országúton a község alsó végén álló fából épült nagy vendéglöbe megyünk. Itt azonban csalódás ér, mert azon indokolással, hogy nincsenek crre berendezkedve, nem adnak szállást eső-verte kis turista-csapatunknak. De közeledik már a segitség a kugli-pálya felöl oda jövö két rokonszenves román fiatalember alakjában. Pop reketói tanító és Vaida, a közeli magurai kollégája, ki
nála látogatóban van, szivélyes közvetlenséggel az állami iskolába invitálnak minket éjjeli szállásra. Tiz perccel később már cnnek tágas, tiszta termében rakódunk le, majd félórai pihenés után a vacsora clkészítéséhez fogunk. Szives reketói házigazdánk által felajánlott tojásokból készült rántotta mellé, hátizsákjainkból rengeteg jó ennivaló kerïl az asztalra; a vendéglőből néhány liter jó bort hozatunk fel s nemsokára a legjobb hangulatban üljük köriul az asztalt. H. kollégánk, ki nemcsak elsörendü fényképész és viccgyártó, hanem kiváló hegedüs is, szebbnél-szebb nótákat csal ki a kéznél levö falusi hegedüből, habár csak három húr van rajta; majd sürü koccintás közben a vidám kedélyï magurai tanító mélabís román népdalokat énekel. Közben a közeli házak apraja-nagyja, köztük a csendőrőrs komoly reprezentánsa is, odagyiilt mellénk az iskolába s mosolyogva, kedélyes kiváncsisággal figyelik a sáros, vizes „városiak" batyus vacsoráját, kik a hosszú dobrini út $s$ esö után sem vesztették el a kedvüket a mulatozástól. - 10 óra után behozatjuk a puha szénát s csakhamar újra kész van a megszokott turista ágy, melyen - minthogy ez a második éjszaka, melyet szénán töltünk, - nemsokára egészséges mély álomba merüliünk.

Május 11-én, vasárnap. Szivélyes házigazdáink hajnali félnégy órakor tüzet raknak a vaskemencében s így kellemes meleg vesz körül, mikor 7 óra clött feltápászkodunk. Künn friss a levegő, de azért jól esik az udvaron levö kutnál megmosakodni; sőt társaink közïl egyesek lemennek a Szamos partjáig s a folyó vizében mosakodnak meg ővig. Azután gyorsan fénỵképezés az éjjeli szállásunk clötti kis terraszon és utána meleg búcsú kedves szállásadóinktól.

Nyolc órakor már neki vágunk a 22 km -es gyalui útnak, mely sáros országút szélén, helyenként puha réteken átvágó ösvényen visz le, mindvégig a Hideg-Szamos mentén. Jobbról-balról pompás erdöli től borított hegyoldalok, melyekből imitt-amott merész sziklaformációk emelkednek ki, míg a folyó egy-egy hirtelen kanyarulatánál fenséges háttérként $1200-1300 \mathrm{~m}$. magas napsïtötte kopár hegytetők tekintenek le a hïvös völgybe.

Az Olasztelep kis kápolnájánál -- vasárnap lévén, - rövid ,,Miatyánkra" állok meg. Azután rögtön továhb, egyenletes, jó tempóban, mert mindenképen elakarjuk érni a gyalui autóbuszt. A Kolozsvárvárosi villanytelep is clmarad mögöttïnk, melynél a Testes-felé vezetơ út kezdődik; majd rövid villásreggeli pihenő után, magam -elszakadva kis társaságunktól, gyorsított menetben elérem HidegSzamos községet, hol nem kevés utánjárással sikerült egy egylovas szekeret kerítenem, melỵen kis csapatunk fáradt tagjai lassu cammogással folytatják útjukat a már csak négy km-re fekvő Gyaluig. Ma-
gam, nem férvén fel a gyenge jármíre, gyalog folytatom az útat s ahol lovacskánk kis kaptatókon lefelé trapban indul meg, magam is trappolva haladok mellette. míg átvágva egy nagy réten, beérek Gyalu rendéglơje elé, hol félórai várakozás után fél háromkor induló autóbuszra fclülve, társaimmal együtt, kik a község Kolozsvár felöli végén szállnak fel, negyed négykor már be is érkezünk Kolozsvárra, -- péntek délutántól vasárnap délutánig, tehát nem egészen kétszerhuszonnégy óra alatt az autózásoktól eltekintve, gyalog mintegy 58 kin. havasi nitat téve meg s egy élvezetes, szép kirándulás emlékével gazdagabban térve vissza a mindennapi élethez.


## A Testes tiíján.

(gr Logothettine felvétele.)

# Turista élet az Óriás-hegységben. 

Irta : Jámbor Miklós.

Két ország határa mentén húzódnak el az Óriás-hegység felhökbe nyúló ormai. A déli hegyoldalak Csehszlovákiáha lejtösödnek, az északi csúcsok majdnem 60 fokos meredekséggel Vémetországra timaszkodnak. Két ország osztozik a hatalmas hegylánc kimeríthetetlen természeti kincsein és mesebeli mithologikus erejǘ szépségein.

A modern indusztrializálás nem kezdte itt még ki az ösi szîz talajt, amelyen régi romantikájában az ösi patriarchalis céhek szelleme üli meg a takácsok szövöszékeit és az üvegfuvók hutáit. Itt van Gerhard Hauptmann-nak, az öserejü német drámairónak a rezidenciája és az Óriás-hegvség misztikus ködéböl, mely egyformán megïli a hegyeket és a lelkeket, sarjadtak ki Gerhardt llauptmann szimbolikus nagy drámái: „Es Pippu túncol", ,A takícsok", amelyekben a hegyekben lakó takácsok és bozontos ïvegfuvók üzik-hajszolják az. örök emberi szépet és az elérhetetlen boldogságot. - Komor balladák születtek e fenséges ormok között már a régi letünt idökben is. A nép száján még máig is fennmaradt a hegyek hatalmas óriásának, Rübezahl-nak az alakja, aki ha megrázza óriás fehér szakállát, hóval lepi be a tél az egész tájat.

Természetes, hogy ennyi szépség két világrész turistáit vonzotta mindíg a komor ormok, sötét szakadékok és puha ágyú füves havasi mezök közé. És Németország és Csehszlovákia is valóban pompás, praktikus és modern berendezkedéssekkel teszik megközelithetövé a hegylánc minden darabját a turisták részére. Fejlett turista élettöl hangosak állandóan a hegyek és völgyek és a turisták az év minden szakában megtalálják a turistaság összes követelményeit.

Elsösorban is mindkét oldalról jó vasúti és autóbusz hálózat teszi könnyen megközelíthetövé az Óriás-hegvséget. A vonatok és autóhuszok seregestől szállítják olcsó tarifa mellett a turistákat, akik nemcsak a nyugaton immár annyira elterjedt veekend-jiiket töltik itt, hanem igen gyakran vannak olyanok is, kik szabadságuk alatt $2-3$ hétre vetik magukat bele az Óriás-hegység rengetegeibe. Turista fel-
szerelésük egyik legfontosabb kelléke a jó térkép, melyet potom áron lehet a hegység völgyeiben elterülö falvakban beszerezni.

Ezek a térképek legnagyobb részben 1:50.000 léptékben készültek és ehez képest természetesen nagyon pontosak is. Nemcsak az üsszes turista-és ski-ńtak, turista hazak stb. vannak rajta felvéve, hanem a kevésbbé járatos lurista könnyebb tájékozódása céljából, az útak oly szinekkel vannak szinezve, mint ahogy a természethen a fákon. šiklákon stb. irány jelzés céljából találhatjuk.

A térkép anyira hoozátartozik a turista felszereléshez, hogy anélkül turistát el sem lehet képzelni. Még a fiatal generáció és 14-15 éves gimnazista fink és lányok is nagy szakértelemmel hajolnak térképeik fölé, ha útelágazásnál a helyes irány iránt kétségeik vannak.

Hosszabb többnapos útra induló turistának sem föltétlenül szükséges, hogy hátizsákját élelemmel megtöltse, mert az egész hegységben elszórva fekvő turista házakban - errefelé Baude-knak nevezik bármikor kaphat meleg ételt és kényelmes éjjeli szállást. Ezek a turista házak majdnem kivétel nélkül mind telefonnal rendelkeznek és így az egyes turistaházak, hegyi mentőállomások és a völgyben fekvö falvak egymással könnyen érintkezhetnek. A turistának pedig módjában áll esetleg programmváltozás esetén magának éji szállást telefonon biztositani.

A fent említett saínjelzésen kivül rengeteg orientáló tábla található az egyes álak mentén és az elagazásoknál, melyeken az útirány a távolsággal illetöleg a cél elórésére sxükséges idövel együtt pontosan fel van tüntetre.

Természetes dolog, hogy a színjelzéseket és a felírásokat, csak nappal, jó világításnál lehet észlelni, elolvasni pedig esak úgy. ha a turista megáll.

A sielơnck nines alkahma minden útelágazásnál megállani, mert igen gyakran megtörténik, hogy lejtön való leereszkedésnél nem tud hirtelen lefékezni, de nem is kivánatos, hogy megalljon, az esti saürkületben pedig, és nappal is, ha hószemüreget visel, nem tudja a különbözö útjelzö színeket egymástól megkülönböztetni. Gondoskodni kellett tehát arról is, hogy a sielönek megbizható útjelzések alljanak rendelkezésére. Ezt a célt szolgálják az úgynevezett ,néma jelek". (Stumme Zeichen). Az egész Oriás-hegység területén, h́gy a német. mint a csehsalovák oldalon 37 ilyen néma jelre van konvenciónális megállapodás. Minden csúcs, szoros, menedékház sth. részére megegyezéssel egy jelt állapítottak meg. Ezek a jelek többnyire egyszerï geometriai ábrák (kör, négyszög, háromszög) vagy pedig az ábécé egy-egy naşy betüje. Útelágazásoknál az útjeloö táhlákon kivül ilyen néma jeleket is találunk, melyek kis nỵillal ellátva az it végcélját
és irányát jelzik. A néma jelek bádoghól készültek és kb. 60 cm . nagyságuak, így a sielönek már messziröl feltűnnek is körvonalait akkor is látja, ha a felirást a leálló szürkület miatt már nem látná. A sintak természetesen póznákkal is ki vannak tüzve és nem ajánlalos a kiluzölt poznáktól eltérni amnak a sielönek, aki a terepen járatlan. Úlagazódásnál a két póznát felül egy harmadikkal össøekötik olyképen, hogy a gerincítakat a felsö összekötö pozna víszintes álású, lejtön való elágazódásnál pedig ferdére állítják, a gerinc felf vezeto irány magasabban, a völgy felé pedig alacsonyabban all.

Ha az Oriás-hegység terïletén egy luristát vagy sielöl szerencostlenség ér és segútségre van szaiksége. úgy megadja az ngynevezet! vészjelet. ez abban all. hogy egy percen helial hatsoor mganazt a hangot adja pld. sípaba fuj. kiált. turistabotjával a sziklá iuti. Eme azután, ha valaki meghalla, segítségére siet és válast is ad ngy, hogy a kapott jelt megismétli 3-szor egy percen beläl.

De nemesak az Óriás-hegység területén, hanem a kiilföld majdnem minden látogatotabb turista helyén megtalálhatjuk a fenti vag.: ehez hasonló turista berendezéseket, melyeknek aztán az az eredménye. hogy az ottani turista élet széles rétegekben terjed el, pedig természeli szépségekben kevés külföldi hely retekedhetik Erdély szépségeivel. a nagy átlag pedig hatáozottan alatta áll. - Nekünk itthon még sok tennivalonk van a turistasag fellendítése érdekóhen és minden reménségünk meg van hozzá hogy munkánk sikerrel is fog jarni.

# Néhány szó az igazi turistaságról. 

## Irta: Sujaric Franjo.

A turistaságról egy rövid kis elmefutaftatásl íni nem könnyĭ dolog. Nem könnyü azért, mert a turistaság olyan háládatos téma, amelyröl sohasem lehet eleget írni. Jelen soraim tulajdonképpen a kezdő, a fiatal turistáknak szólnak.
A. turistaság vonatkozásairól szépen írt dr. Szalay Béla az ..Erdélỵ"ben. (a XX. évf. S. sz. 17 old. 1911.) Sok megszívelni való van e cikkben. Halász Gyula az „Erdélyi Turista" 1929. évi, decemberi számában (I. évf. 3-4. s\%) mesteri kézzel pengedi ..Az ideális erdélyi turista" címú prózában írt költeményben a lurista lélek ćrzelmi lantját. Losonczi János az újoman meģjelent Erdélyben a kolozswári kirándulási helyeket ismerteti és sok hasznos ittasílást ad. Orosz Endre meg a mapilapok turista rovataban a felszerelest ismertette.

Az én szándékom a turistaság gyakorlati értékeiröl beazálai,
továhbá azon körülményekröl, amelyeknek szemmeltartása fontos a turistaság népszerúvé való tételére.

Hogy a turistaságnak sok haszna van, azt bizonyitani nem szükbéges. Elsösorban fokozza az egyén megfigyelöképességét, azután megtanulja a lávolságbecslést. A szabad természetben való tájékozódási képesség pedig megbecsülheletlen érték. De a turistának minden megfigyelt tényt, terepet, impressziót fel kell jegreanie. Tessék megfigyelni és olvasni a külföldi turista folyóiratokat. A fényképezögép meg elengedhetetlen útitárs, mert a turista hangulatot örökiti meg általa egy pillanat alatt, amit a festö bizony külön tehetséggel és nehézkesen - söt gyakran téves felfogással - tud összehozni. Tulajdonképen mi az igazi turistaság? A tudományok gyakorlati elökészítése. Ha én jól vagyok elméletileg elökészítve, annál nagyobb az örömöm, hogy a természetadta látványosságokat a legapróbb részletig megismerhetem valóban. Az ásványtan, növénytan és állattan dús tárházaival a gyönyör egész sorozatát hozzák elém. De a turista nemesak természethúvár. hanem egyuttal terepismerö. Egy híres francia térképész nyilatkozata szerint, egy gyakorlott turista többet ér, mint a legkörmöntontabb müszer. De miért? Azért, mert a turista beszél és itélni tud!

Az igazi turista táplálóka is egyszerút, éppen az igénytelenség a gyomrot illetöleg, segiti elö, hogy a jó turista több müszert vihessen masával, hogy az altala bejart terepet alaposan megismerhesse. Ennek nagyon sok haszna van. A katonai szempontot tekintve példánl tessék elgondolni, hogy egy katonai egység, bizonyos kiküldetéssel egy terepen ájjel táboroz, a vidék ismerellen, de akad éppen egy turista, aká tiszti, akár legénységi állományú, aki ismeri a terepet. Mit jelent ez? Azt, hogy a esapatuak van vize! Es ha van viz, úgy van új erö! A terepisme hasznáról towább beszćlni felesleges. Szoval a turistaság a tudományok gyakorlati nevezője. - De csak az igazi turistaság, vagyis ahol a természet megismerése, a mult emlékeinek a megóvása a cél, és nem a rombolás.

Természetes, hogy mostan, azt kérdezhetné joggal akárki, hogy igazi turista ilyenformán csak tanult ember lehet? Erre a válaszom az, hogy amak az iparosnak, avagy kereskedónek, akinek a turistaság kedvelt ,szórakozása", úgy ez a tünet mindenesetre az illetőnél mán egy magasabh természetadta befolyás hatása, és a szabadban való gyakori léte által ismeretei gyarapodnak, müveltsége tehát fokozódik. A turista egyesületekben nincsen tarsadalmi kasztrendszer, és éppen ennek folytán lesz lehetővé a tényleg létezö - foglalkozási osztályok - teljes összhangja a természet szeretetében. A terepnek teljes kiaknázása. minden irányban való megismerése. leletek gyäjtése, egyes
vidékek természeti tüneményeinek megfigyelése a turista feladata. A kilométer falás, a dombokon ès hegyeken való eröltetett és céltalan futkározás és mászkálás az se nem sport, se nem turistaság. A megsfigyelések eljárása egyénenkint is változik. Sokan kárt okoznak kevós eredmény felmutatasa mellett. míg az alapos megfigyelö minden hát rányos eselekedet nélkiil is való és értékes eredménnyel diesekedhetik. A turista gyakorlottsága is idöhöz van kötre, más az eredmény tényleges értéke három év és más harmine év után. Az alapos megfigyelö képességü öreg turista nem ócska bútor, ellenkezöleg sok késöbbi természeti elváltozás, élő és hiteles bizonyitéka, illetve tanuja. Tehát a turista a régi feljegyzések alapján állapítja meg egy tura tervét. A haditerv a térkép, és a védelmi fegyver az iránỵtü. Ezek nélkül meghizható munka el sem képzelhetö. Elméletileg ismernie kell a turistának a tereptant, a gyakorlat hozza magával a tájékozódást a térképen felrakott tereprészleten. 'Tehát látható, hogy a turistaság komoly dolog. tudományos ,.szórakozás", de nem sport. és nem kirándulás. E\% utóbbi nem egyéb egy hosszabb sétánál vagy ha esoporthan történik. akkor majális zene nélkiul.

Végül a turistaság az ismeretek gyakorlati úton való gyarapítása által csiszolja a társadalom gondolkodásmódját. és nemzeteket hoy Ćroéshen közelebl és ez az elsö lépés az általános jólét emoléséhez!

Kïlföldön hatalmas turista szervezetek vannak, mert az idegenforgalomból ének egyes videkek. Ottan a turisták szívesen látolt vendégek. Sajnos nálunk a turistákkal szemben a lakósság ellenszenvoel viseltetik, és igy az idegen turistáa nagyon rossz benyomást tesz ez a hidegség. És ki ennek az oka? A zajongó, bögö, lövöldözö, romboló és müveletlen alturista!

Kérem a szlávoknak a világhirui ..Sokol" szervezetei, amelyek kb. 10 millió tagot sámlának, a legfegyelmezetteb sportemberek. a legkeményebh katonák - és a legszelidebb turisták!

Az álturistaság. amit sokan tisztan szereplési vágybol gyakorol nak, hogy a cél elérésekor (pl. forrás, várrom). össze-vissza mászkálnak és a fény̧ép felvétel alkalmával aláfirkantják a tárgy nevét. da a képen nem lát egrebet az ember, mint botokat. lábakat. kutyakat. szóval groteszk csoportokat a legizléstelenebb összetételben.

Azokról nem is akarok szólani, akik eģ várromnál azonnal a csákánnyal „munkába kezdenck" monogrammok vésése céljából.

Sajnos kirándulásaink alkalmáal nagyon gyakran tapasztaljuk a régi bün feléledését - dacára a szigoró fegyverviselési tiahommak. - hogy fiatal résztrevök az erdökben. szóval a turista kivonulások folyamán lövöld̈̈znek. kiabálnak, meztelenre relközve a jó izhés ellen vétenek. Nekem az a véleményem. hogy az ilyen jogtalan fegyrer
viselöktöl a fegyvert azonnal el kell kobozni, már az egyesületek reputíciója érdekében is, és az illetlenkedő és bögö, no meg a szabadseíjú résztvevöt azonnal erélyesen ki kell utasítani a csoportból. A komoly turista egyesületeknek ilyen sallangokra nincsen szüksége.

A turistának valóban természetbarátnak kell lennie. Éppen ezért felháhoríto, mikor az ember ilyesmit olvas egy turista folyóŕrathan: ..Tele madárdallal az egész hely, mókusok ugrálnak a fák koronáján. 1). l. barátunk, ki mint mondá - igazán nem akarta megcélozni a rewolverrel egyiket se" -- lelött egyet belölük. Úgy temettük el szesénykét. syászindulót énekelve egy fa tövébe, még fel is diszitettuik a sírját. - Elég! Az ilyen inas alürökkel rendelkezö egyén maradjon otthon, teke és dákó mellett szórakozzon, és a gyászindulót éneklö tárai maradjanak az erdöszéli szalonnasütésnél!

Végül még meg kell emlékeznem egy nagyon szép szokásról, amely Kolozsváron az E. K. E. központjában a fiatal turisták között divik, t. i. a turista emlékköny̌ intézményéröl. Fényképeket ragasztanak bele. amelyek az egyes kirándulásról való eredeti felvételek, és exyben a kicándulások ideje van feljegyezve, no meg az összes résztverơk autogrammja. Ez már jó jel, és fiatal turistáinkban bizunk. hogy idörel - leretkezén eģes rossz egyéni szokásokat - ök is mesterek lesznek. Elöre tehát fiatal barátaim, az E. K. E. gyopárjelvényót most ti hordjátok biiszkón és majd késöbh ez a nagymultí, ćrdemdis egyesület lehet hüszke reátok.


# Kirándulás a retyiceli vizeséshez. 

Irta: Nemes Gyula.

Egy szép havasi kirándulás sikeres összeálításához és Ievezolóséhez legalább 5-6 nap szükséges és ami fö, jó orr, mely megérezze a feltétlen jó tisza idöt, mert csak a szép idớ csalja ki a város nem éppen kimondott -- gyakorlatlan - turistáit a saabad természet lágy ölćbe.

Igy volt ez akkor is.
Egy júliusi hétföi nap kora reggelén felébredvén, áthatya a szabad természet bővelkedő gyönyöreitơl és a korábban általam rendezcll kirándulások alapján társaim bizalmát bírva, elhatároztan a refyiceli (Székelyó) vízeséshez tervezett kirándulás megszervezését.

A retyiceli vízesést az 1847 m . magas Vigyázó v. Vledeasa hegység délkeleti részéből eredő Székelyó, hatalmas sziklafalak között csörgedezö kristálytiszta havasi patak vizénck mintegy 30 m . magassághól való esése képezi. (L. ábra 19. laponf.

A kirảndulás elökészítése után a résztvevök scámbavótelével clindultunk Kolozsvár állomásról szombaton délután éora $2 \mathbf{2}$ perekor, zuhogó esöben.

E napon nem többször, mint négy versben esett az esö. Szímbavevén nyájamat örömmel állapítottan meg, hogy 11 férfí és 7 hölğy van jelen s mindannyian derüs, jó hangulathan, kiváló jó kedvben jó magammal együtt mit sem törődve a kint zuhogó esövel.

Vonatunk elindult. Gorbó állomás körül még egy hatalmas zápor zúdul kocsink fedélzetére, mit a társaság elég nagy lármája dacára, igen könnyen hallhattunk. Sztána állomást chagyva kitekintek a Vigyázó irányába, amikor is örömmel allapítottam meg a tájon a teljes tiszta kék égboltot. Jó jel. Kisvártatva Bánffyhunyad allomásra érkeztänk, társaságınk leszállván, e városban poros útra lépelt. Az. ott kijelölt helyen már a hideg délutáni ozsonna kávé várl bennïnket, melyet 1 ó. 22 p. alatti várakozási idö alatt el is költöltünk. Innen lovább vonaton utazva Nagykalota állomásig, az állomásnál reánk várakozó havasi szekerekre szállottunk fel, miután elindultunk at meregyói hágón át a velünk balról incselkedö Incsel falu, jobbrö pedig Bocs havasi kis falucska elhagyásával a havas felé.

Szép kies völgyeken, összeszorult katlanokban ötször-tizszer
atgázolva a meregyói kristály tiszta patakon, nem egészen két órai szekerezés után megérkeztünk Szkrind fürésztelepre, hol az ottani Tischler-cég kedves vendégszeretö üzemvezetöje szállásunkon helyczett el. A hölgyek ketten-hárman egyuïtt féderes ágyakban, míg mi férîiak turista módra, frissen kaszált, kiszárított havasi szénán, do finom vastag gyapju takarók között alszunk el - turista zsákunk tartalmából szerzett vacsoránk jớzű elfogyasztása után - természe-


Retyiczeli vízesés.

1. sh. abra. Dr. Koronka István felvétele.
tesen nyitott ajtó és nyitott ablak mellett, melyeken át az öreg telehold fénye belopózva mosolygott reánk, alvó turistákra.

Másnap, vasárnap reggel 5 órakor keltünk és mi férfiak derékig vetkózve harmatos füvel benött helyen át -- melyet a gyönyörü regseli nap fénye gyémántként csillogtatott, - reggeli mosdáshoz indultunk. Kristálytiszta havasi patakpart, hol egy piros pozsgás, ünncplöbe öltözött és tiszta külsejü szép havasi móc leány — az cgészségtöl gyulladó arccal - állott elöttünk azon rendeltetéssel,
hogy vizes kártyussal meregetve jéghideg havasi patakvizzel csiklandozzon nyakunk körül, tiszta fehér törülközö kendöket tartva kezében. Ezzen idö alatt társaságunk hölgytagjai is elkészültek szállásaikon, az üzemvezetö a társaságot ,jjó reggelt"-tel üdvözölve vezet bennünket és megnyitva lakása ebédlöjének ajtaját, szemünk szájunk clállott a csodákozástól és meglepetéstől; egy hosszú fehér terítelt asztal, hideg, meleg, szürt és habos kávé, vaj, kalács, méz, tea, crös és édes pálinka, különféle likörök, gyümölcs és Isten tudja még mi minden jóval kedveskedett. A társaságunk egyik kolozsvári hölg̣.


Mészköszirt a Vigyázó hegycsoportban.
2. sz. ál ra. Dr. Koronka Istvàn felvétele.
tagja akkor meg is kérdezte tőlem, - ,Gyulus, hát hol vagrunk a havasokonee, vagy a Gellért szálló éttermében?" - Ressel 7 órakor az iparvasut készen áll az indulásra, melyre felszállva elindultunk cca. 10 km . útszakaszon át szebbnél szebb, itt-ott szétszórt havasi helységeken át, késöbben pedig kimondott völgykatlan és éghenvuó összeszorult sziklafalak, mészköszírtek és ösfenyvesek között a Székelyó vizét gyakran átszelö iparvasut hidjain át. (L. 2. ábra.)

A végállomásra megérkezve leszállás után mintegy $1 \mathrm{~km}-\mathrm{n}$ yi hosszú útat a fausztató csatornán kényelmesen tyalogolva a vi\%. eséshez érkeztünk, melynek árnyas környékén letelepedtionk.

A patak itt 1000 m . magasságban a sziklafalak orommagassága pedig 1400 m . magasban van, maga a vizesés mintegy 25-. 30 m .
magas és alant $4-5 \mathrm{~m}$. szélességü, vízböség idején a szétporló hullámok forrongása, tánca, a bükklombok között átszűrődő napfény játékában feledhetetlen benyomást tesz a szemlélöre.

A társaság itt eloszlott, ki málnát, ki virágot szed, ki-ki pedig pisztrángot fogott, melyet jóizüen csemegeként ebéd után fogyasztolt el a társaság, és pedig nyarson sütve.

Ebéd idő déli 1 óra, amikor is egyik férfi turista társunk ördögi mód, de hozzáértơ mesteri ügyességgel sïti meg és készíti el a fínom sertés és bélszín flekkent, igy tálalja az akkor rögtönzött fenyöfa tányérokia, megfelelö bor és sör állandó készenlét mellett, melyek jéginideqgé voltak behütve.

Délután a társaság a csatornán csak annyira jut fel, amennyire könnyen kivehctően látható volt a Vigyázó kopasz öreg háta. Oda fel ezután nem mentünk, minthogy ez tervbe sem volt véve, így a duzzaszót, s annak környékében levö jégbarlangot sem látogattuk meg. A Vigyázó megmászását késoobben és más helyen fogom majd ismertetni.

Délután hüvösre járván ott az idő, 5 óra táján az indulásra ad tam meg a jelt. Mindenki sürög, forog. pakol. Sok üres sörös üveg maradt a helyszínén szanaszéjjel elszórodva, melyekbe sok láb megbotlik, ezeket az iparvasut kalauzai összeszedik, így minden szemetut, papírt összegyüjtve elégetek. tisztára hagyva el tanyázó helyeinket. - Egyik társunk kinek semmi csomagja, batyuja nem volt ckkor is hatászott, de ám pechje volt mert egy pisztrangot sem fogott. A Kristály patakban annyira nézte a könnyen szabad szemmel is látható fürge pisztrángokat, hogy elszédült s háttal ruhásan egy sok vizböségh patakmederbe esett le, kicsit vizes lett, szerencsére azonban nem ïtötte meg magat. Halászfelszerelését azonban a rohanó viz sodra elragadta, - mit a segítségül oda szaladt kalauzok mentettek ki.

Tärsaságunk a vízeséstöl kiváló jó hangulatban ment le az iparvasut végállomásáig hazafelé, ott a pályakocsikra felszállottunk, rábízva mindnýajunk életét a kocsivezeto kalauzokra, kik éber figyelemmel és nagy elóvigyázattal megengedték lefelé a pályakocsikat. - Ezen litunk visszafelé volt a legkedvesebb, a mennyiben ott a pálya lejtös részére való tekintettel most már göz és gáz nélkül száquidottunk le vidám, jó hangulatban.

Szkrind fürésztelepre 20-25 perc alatt leérkezre társaságunk az iizemvezetö otthonában délutáni kávéra megint hivatalos volt. Fhédünkön természetesen ö volt a mi vendégünk.

Szkrinden felszállottunk a szekerekre, fejeink fölött gyanus fellegeket vettünk észre, melyek egyre jobban és jobban tornyosultak.

Nagv messziségböl ágyú bömbölésként hallottuk a mennydörgéseket. Ekkor szorulni is kezdtem, mert féltettem a társaságot az esetleges bőrig azástól. Ezen tájon ugyanis - a magaslatra való tekintettel az odavalók tapasztalatai szerint tudomást vettem közlésïk alapján. hogy oltan a tiszta égboltot egy negyed óra alatt felhős égbolt váltja fel, oly furfanggal, hogy a következö negyed órában már meg is érkezik az eső a hegyek ormai mögül.

Elindultunk. Vágyam az volt, hogy a Vigyázó környékéböl mihamarább kijussunk, erre biztattam a szekereseket - pálinkát igérvén nekik - csapják meg a lovaikat kissé, hogy hamarább haladjunk. A mint a hegyek mögül kikeriultünk s már Meregyót is majdnem elhagytuk láttam előttem Szolnok-Doboka, Beszterce, Mármaros, Szilágy-megyék irányában, tehát egy egész félívben a sürün cikázó villámok megvilágításában a mindenütt feketélö égboltot, rettenetes mennydörgések zajảban, amikor még fejeink fölött még nem is csepergett; szekereink haladnak s kitartó iramban hagyjuk el hátunk mögött Nagykalota, Kalotaszenkirály, Zentelke községeket. Társasá gunk csendes magába szállt lett. A nehéz idő láttára Istenhez fohás\%. kodtam, hogy bennünket mielöbb fedél alá juttasson és segítsen meg az égi háború félelmeitől és veszedelmétöl. Este fél 9 órakor beér. keztüuk Bánffihunyadra csodálatosképen a megállapított terv szerint, lehajtatván az "Erzsébet" nevezetü vendégfogadóba s a mint annak bejárati lépcsöjét elértük, hatalmas felhőszakadás vctte kezdetét, mely legalább 1 és fél óráig tartott szakadatlanul. Hálát adva Isteninek, hogy megmenekültünk, vacsorához ültünk. Az idö ide beszoritott minket, minthogy hamarosan cigány is elökerekedett a társaság fiatal.jai táncra perdültek, így mulattunk adidig, míg meg nem adtam a jelt az indulásra. Kiérvén az állomáshoz csillagvilágos holdas estében, a záporeső után, felfrissült jó levegö ütötte meg orrunkat.

Vonatunk nemsokára beérkezett, melyre felszállottunk, ott jókedviünk tetőpontra hágott úgy, hogy észre sem vettük azt, hosgy hazaértünk éjjel 1 óra 18 perckór. Leszállva az allomás kijáratánál egymástól búcsút vettünk, mindenki saját otthonáha hazament, hoğy úli fáradalmait még a hátralévő idö alatt kipihenje s friss erővel fogjon hozzá heti munkájához.

Szép volt a terv szerint sikerült is minden, ezért társaim még mosł is emlegetik ezen kirándulást, melynek hozzáértő megrendezéséért, ma is hálásak nekem. Én meg mindememü elbizakodottságtól mentesen örültem, hogy többek között ezen kiránduláson is társaimnak kedvességet nyujtottam és felejthetetlen látványt és emléket szereztem részükre.

Hálámat leróttam a jó Istennek, a kisértő veszedelmektől való megoltalmazásért.

# Fényképezés a turistaság szolgálatában. Milyen gépet vásároljunk? 

lita: Bogyó Lajos.

Midon arra hataroztam el magam, hogy soraimat lapunk hasábjain megjelentessem, azon cél vezérelt, hogy szerény tudasomat meg. nssam azon turistatarsaimmal, kik a fényépezés technikáját elsajátutani szeretnék.

Nem hiszem, hogy nem támadt volna egyik-másik turista tár. samban az az érzés, midön egy szép tájban, virágban, növényben, vagy természeti tüneményben gyönyörködött, hogy azt képben megorökitse, ugy a maga, mint mas turistatarsa reszére.

Es ilyenkor, mint e kérdés legegyszerübb megoldója jöhet számitásba a fényképezögép. Önkéntelenïl vetơdik fel az a kérdés, milyen yépét vásároljon ég!! liezdö amatör turista.'

Alapetö kérdés, amelyet szabáyozni szeretnék minden további rlött, az: vajjon a hezdö rqyszerï és olesó készäléket vásároljon, vagy mindjárt a legjobbhoz forduljon és egy drágább készüléket vegern?

Legtäb vélemćny amellett szól, hogy a kezdő vegyen úgynevezell lanuló-gépet, ennck tulajdonsásait pedig úgy irják körül, hogy nom szükséges a jó és fénỵerős objektiv, a megvilágitási idő pontos beállítására szolgáló raffinált pillanatzár is fölösleges, vagyis az elsó készülćk legyen cgy olcsó. A kezdö az elsö készülékét úgy is tönkreteszi. azonkívül nem is lehet tudni, hátha elmulik az első fényképezési láz stb. stb.

Ehhez a következökel jegyzem meg. Valójában jogosult az a gondolat, hogy az clsö tanulmányokat egyszerű készülékkel csináljuk. Mert ha valaki az ismert box (skatulya) formáju filmes-lemezes késziloket használja, akkor sok válozhatatlan tényezövel dolgozik. Az oljektivnek csak egy fényrekesze van, arra változhatatlan gyorsaságú pillanatzár van riszerelve. Ha mindíg ugyanazt a fimmet használja, akhor a fölvételi anyagnak az érzékenysége is mindíg ugyanaz ma-
rad. Már most ha saját maga hívja elö felvételeit, úgy minden felvétele ugyanazon eljáráshan részesïl. Változékony csak a fölvétel társya és lényegében annak megvilágítottsága.

Most már ha a kezdö mindazon motivumot, amely gépe elé kerül, a már ecsetelt egyforma feltételek között veszi föl, ismert módon kezeli továbbra is, ugyanazt az előhivót és fixálót használja negativjai kidolgozásánál, ha csak eg̣ kissé is tisatában van negativjai használhatóságával, okvetlenül, jó áttekintést kell nyernie arrol, hogy az illető felvételek között mit lehet eredményesen fölvenni és mit nem. Egy fényképezésben jártas jóbarát vagy ismerós ennél a megítélésnél leginkább lehet segítségünkre.

A kezdőnek azután ez a segítötársa megmagyaráza az esetleges hỉbákat, hogy az egyik negativ kevéssé van megvilágítva, meri a fölvétel későn délután lett csinálva, vasy borult volt az idö, esetleg nagyok az cllentétek a negativon, mi rontja a kép hatásat, e\% onnét származik, hogy a felvevö nem vette kellö fiģvelembe a\%t, hogy a felveendö kép egyik része crös megvilágításban volt, mig másik részét egy sötét erdö képezi és így a pozitiven az erös meğvilágitásban levő rész csak alig látható részletckkel, míg az erdö tul sötéten fog másolódni.

Ha azonban a kezdőnek tetszés szerint változtatható nyilásí objektivje van, azexpoziciós idöt pontosan szabályozó zárrab. ezenkívül még gyakran változtathatja a fölvevö anyagot (filmet-lemezt) és az előhivóját, ekkor legközelebl all az a föltevés, hogy kezdet ben eme tényezơk biztos használatára nem képes, mert sokat változ. tat a fényrekeszen és a záron s végül maga sem tudja, milyen fuitételek mellett történt a felvétel. Ilyen körülmények közöt amak megállapítása, hogy miért sikerïlt, vagy miért nem sikerült a fölvétel, nagyon nehéz, söt sokszor lehetetlen.

Mégsem ajánlom kezdésre, ha az anyagiak nem korlátoznak, olcsó és czért kis teljesítöképességű fényképezögép beszerzését. Végeredményben minden komplikatt kamarával mesteremthetök azok az egyszerüsitett felvételi feltételek, amelyeknek célszeriöségét eléggs: megvilágítottam. Elsö felvételeinket mindig egy és ugyanazon beállitásával, valamint ugyanazzal a lemez-és filmanyaggal vessziik fel, továbbá ugyanazon elơhívót használjuk a kidolgozásnál, akkor ugyanesak azonosak a feltételek és a tanulógépért való kiadást. mely uobh, mégis csak felesleges, megtakarítottuk.

Akiknek az anyagi helyzete megengedi. vásároljon jó objektiví késziiléket, sondolja meg, hogy azt egész élctére sereate be!

Képnagyságnak a $9 \times 12 \mathrm{~cm}$-es lemeznagyságot, vagy legfeljeb, a $10<15 \mathrm{~cm}$-est ajanlhatom turistatársaimnak. Az ilyen készïlék
még könnyen kezelhetö, a vele clöálított képek nagyitás nélkül is kielésífik az igényeket.

Ha a nagyságról már döntöttünk. továbbiakban azt kell kutat monk, melyik kamara-rendszer a legeészerüb) annak a turistának. aki minden célra kiván felkészült lenni. Magatól értetödő, hogy a készïleknek kihuzala. vagy más segédeszköze legeen arra. hogy az ohjeklivet megfelelöen kihasználhassa. tehát hogy a különbözö távolsághan fekvö tárgyak éles fényképezését lehetövé tegye. A dobozalakı́ kamarak, amelyröl elöbb megemlékeztem. sokoldahínéngépészeti tevékenység számara nem jöhetnek szóba. Mint kamararendszereket, föleg az ingunevezelt támasztékkarokkal ellátott és sinrendszerű kamarákal kïlönbözletjük meg. A támasztékkarokkal működő készäilékcknek ramak bizonyos elönyei. Rendkívül könnyen felvételre készek, nagyon stabitak és kicsinyre összecsukhatók. Nagy hátrányuk, amely változatlanul eģbefïgg a szilárd feszítö rendszerrel. hoggy az objektiv és a bétlító üveg közötti távolságot korlátozott mértékben valtoztathatjuk esak annyira, amennyire azt a csigamenet foghata megengedi, appen ezen nagy hátrányánál fogva turistatarsaimonak nem ajánom.

A másik conportha tartoznak a simrendszerii kamarák. Fölösleوes mechanizmusokal beknét épúgy mellözni kell, mint minden másrendszerü késziiléknél. I fökövetelmény az. hogy olvan berendezés Itgyen rajta, amely az objektivnek magasra és mélyre, valamint oldalráállítását oly mértékben engedi meg, hogy a kamara 90 fokkal való elfordításánál uğanazon mozdulatok kivehetök legyenck. himönös gonddal kell megrvizsgáhni a készülék elöfalát. Ennek az bigynerezett objektivtartónak a kamarasínben való elmozdítható beépítése oly soolid kidolgozást igényel. hogy hosszú használat mellett se lazuljon meg. A Zeiss, Ikon. Voigtländer, Agfa, Rodenstock. Zeca, Patent-Etui cte kamarak mböl a smempontból kitünöen átgondoltak, konstrukciójukban mintásan megalkotottak, stabilitásuknak a csökkenését nagyon hosszí használat mellett sem kell féltenünk s ezéri naşon ajanlhatom luristatarsammak. különben is az összes készailekek közäl ez a typus a leguniverzalisabb. mi turisztikai szempontbob clongedhetellen.

Itt még meg kell említsem a tükörreflex kamarákat, melyek a redönyaaras kamarík csoportjába tartoznak. Lényegük abban all. hogy az objektiv altal vetítelt kép, tiakör segítségével, - amely käż̈nsćgesen 45 fokban hajlik ol az optikai tengelytoll - egy vizszintesen fent elhelyezett mattüregre kerül, amelyet az oldalfényöl ernyö とéd s felülről megtekinthetö és rajta a kép pontosan ellenőrizhetö. Elönye a többi gépekkel szemben, hogy vele $1 / 2000$ másodpercnyi
pillanatfelvételck eszközölhetők. Viszont hátránya, hogy nagyongondos kezelést igónyel. föleg tisztántartás szempontjaból. - mi uģan vonatkozik a többi gépekre is - mert különben hamar tönkre megy (óvandó portól. piszoktól sth.). Nagy elönye van gyors mozáásu sportfelvételeknél. De turisztikai szemponthól nem bir nagy fontossággal.

A keresöre és más segédszerkezetre késöbbi magyarazataimban még visszatérek.

Végül még csak annvit a készälékek megválasztásánál, hogy a hozzánemértơnck ajanlatos felkérni egy olyan ismerösnek segitsegét. kinek e téren több tapaszalata van, amennyiben nem volaa, ligy inkább forduljon bizalommal a szakkereskedöhöz. Városunkban régi multra visszatekintö meghizható szolid ïzlet Kovács P. Fiai, mely mudcokor készséggel rendelkezésre all bármely szakkérdésben tag. jainknak és szivesen útbaigazítja az érdeklödöket. valamint mi is az cgyesületben.


## A lurlochi barlang-kutatók megmentése.

## BCUCluj/ Centrta:Dr. gr. Logothetti Oreszt.

Mintha nem is három és fél evtizeddel ezelött, kis gimnázista looromban történt volna, olyan jól emlékszem ma is arra az izgato turistai eseménỵe melynek fejleményeit a sajó hirszolgálata révén annak idején a fél világ leste napokiğ lélegzet-visszafojtva, s mely ack részletei most, egy bécsi laphan olvasott leírás hatasa alatt, teljes élénkséggel elevenednek meg újra lelkemben.
1804. április hó végén történt, Grácztól nem mess\%e. Alig féa kilóméterre Semriach kis stiriai községtöl, a hasonnevii patak egs sziklaörvényben tünik d! hogy aztán (a ponori vagy alsószolesvai Buvopatakhoz hasontóan 72 méteres földatati ut után a hegy tuhó oldalán a sziklából kilépre, rövidesen a Mura folyóba ömöljék. Abban az idöben a barlangok. melyeket a patakok a hegy belsejébe vajak. més kevéssé voltak ismeretesek stigy 1894. aprilis 28-ín, egy szombati napon két graczi turista-egylet utrakelt, hogy a ., hurloch"* nevi barlangban alapos kutatást végezzen. Fogadást kötottek, hogy melvikïl fog hamarabh célt éni. A ., Höhlentorscher"-ek már a barlang. ban roltak, amikor a másik egylet tagjai a bejárathoz crtek. Utóhbiak megakarván tréfilni a ģöztes konkurrenseket, a földalatti pataktól a barlanghoz vezetö kéménỵzerű feljáratot ágakkal, s hasonlókkal eltorlaszolták, majd visszavonultak a semriachi vendéglöbes s
vártak, míg a barlanghan levők, kiknek az akadály cltakarítása ren. des körülmények k̈̈zött legfeljebb idövesztességet, de bajt nem okozhatott volna, szintén visszatérnek.

De ekkor közbejöt eģ elöre nem látott st́lyos komplikáció, amennyiben aznap délután eg̣ erös felhöszakadás vonult el Semriach határa fölott. A máskor oly szerény vízállásí patak rohamo. san megnöve, cserjéket, fákat s rengeteg iszapot vitt magával, ami betódulva a hegy alatti mederbe az ott levö harrikád körül nemcsak teljesen eltorlaszolja a harlang nyakat, hanem hova-tovább a megvadult vizek tömege mind fennebb nyomul a barlang iuregébe is.

Az olt levö hét cmber teljesen el van zárva a külvilágtól, alig egy-két napra való élelmiszorel s nelány szál gyertyával ellátva, és csak nchezen bír a mind femmebl tóduló viz elöl a barlang magasabban fekvő részcibe visszavonulni.

Ezalalt a vélkes másik gráczi csapat és Semriach egész lakóssága cmberfcletti crövel dolgozik a bemirekedtek megmentésén, de hába! Megmozdul az egész körný̧k s Gráczból negyven föbớl alló mentöexpedició érkezik. Mikor ezek sem tudnak segíteni, két gyalogezred utászcsapatait, majd múszaki csapatokat is rendeltek a helyszínére, de ack sem érnek el eredményt. Az eqész világ izgalomban van. Tivirati tanácook ardi érkeznek mindenfelö, körtük egy cabel-sïrgöny Philadelphiáhól. Immár hét napja vannak elzárva, anélküI. hogy egy lépéssel is közelebb jutottak volna mesmentésükhöz.

E válságos pillanatban Stiria helytartója felhivással fordul Staindl századoshoz. a lurlochi barlang alapos ismeröjéhez, ki Fischer nevü szolgájával május b-án érkezett Semriachba. Be kellett szüntetni á robbantásokat. s valamennyi más mentési kisérletcket, mialatt a két hös benỵomult a 72 m . hosszá sziklatorokba és végtelen nehérségek után megkäzelítették a 7 m . hosszú s akkor csupán 40 cm . magas, a tulajdonképeni barlanghoz rezető kéményt. A százados kötélen fogja Fischert, ki teljesen levetközve, a barlangnyilás körüli iszap medencóben tapogatózik elöre míg az elárasztott grotta-nyilások zuïzavarában végre mestalálja azt a barrikadot, mely a lefolyást eltorlaszolja. Vizbern, iszaphan végzett kétórai munka után sikerïl a két fáradhatatlan életmentönek. a patak lefolyását szabaddá tenni, s mos' a barlang-kémény betömött nyilásának megtisztításahoz fognak. Egy továbhi negyedóra mulva halvány gyertyafényt látnak felcsillanni a barlang felöl s nemsokira annyira kiszélesítették a nyilást, hogy annak a végleg dgyengült hét szerenesétlennek erösítöszereket tudtak benyujtani.

De most a két hós a további munkálatokat másoknak engedte át s mikor visszatérnek a szikla-üregböl, a hallatlan fáradságtól alél-
tan esik össze Fischer, míg Staind százados is közel van az ájuláshoz.
S mikor a nyolcnapi irtózatos földalatli fogságból megmenekiilt hét természetbarát, az éhségtöl, lelki kínoktól megtörten, vánszorogva vagy mások altal támogatva máas 7 -én visszatér a nap. fényes életbe, a különvonatokon odasereglett kiváncsiak sok ezer fönyi tömegének zúgó üdvrivalgása fogadja öket.

Ma az akkori hirhedt ..Lurlochi" barlang (a krajnai Adelsbergi barlanghoz hasonlóan) bejáratának müszaki megnyilása következtében teljesen veszélytelenül járható nem-turista látogatók által is, kiknek a vezetö hátborzongató részleteket mond el a régi lurlochi dráma szereplőiről, de egyben nem feledkezve meg cselekvö höseiröl sem, kik közül Staindl nyug. ezredes 75 éves aggastyánként Bécshen tengeti életét csekély tiszti nyugdijából.


# Téli kirándulás a Gáinára. 

## (Arad megye.)

Irta: Ifj. Mátyás Vilmos.

Van nekem egy fiatal turista barátom, ifj. Matyás Vilmos a neve. Aradon lakik és végzett gimnázista. A valósághan nem lát tam öt soha, csak a nekem megküldött fényépéröl ismerom, ellenben mindjárt megismerkedésünk elsó napjaban kiismertem, hog. olyan ügybuzgó turista-levelezö, hogy fötitkíri dfoglaltsigom mellett semmiesetre sem tudom vele a versenyt felvenni. be mint a valóságban is lelkes turista, a f. évi február hó 28-ín másodmagáal nckivágott a leányvásárairól híres Gái $n$ a hegy 1486 m . magas, hóborította csúcsának s ezen útjáról küldött levelében íja le élményoit. a melyek mint egy fiatal turista tanulságos megfigyelései megérdemlik. hogy e rövid cikk keretében közreadjuk.

> Szerkesztö.

Nagy-Halmágyról lóval mentïnk eq̣ fatermelövel egviitt KisHalmágyon keresztïl s innen északkelet felé a Vrf. Ilicesti ( 706 m . csúcsán és a Trestióra ( 829 m.$)$ csucsán át, illetöleg $\%$ utobbinak az oldabában lévö szerpentin ösvényen az Obersia völgybe.* Ezen egy darabig fölfelé lovagoltunk egészen az erdökezelöi takigs itt a lovak rol leszállya, útitársam munkája után nézelt, én pedig egy Vasilie nevü parasztfińval clindultam a vögyön felfelé Az elsö vögyelaga-

[^0]zásnál a középen kiemelkedö hegyháton lévő szerpentinszerű kocsiíton felkapaszkodtunk a gerincre. Ezt a hegyet Dealul Aradului-nak hívják; oldala erdős, tetején szép terjedelmes kaszáló van. Itt már mindenïtt hó volt, az 1083 m .ees magasságú ponton már 30 cm . és feljebl mind jobban vastagodott. Megpihentünk a Fehér forrásnál (Fântâna Alba) és jót ittunk a pompás hideg vízböl. Innen kezdve mind magasabb lett a hó úgy, hogy a D. Arsuri 1283 m . és a Gáina melletti 1342 m .-es csúcsokon már nehezen járkáltunk a fél méteres hóban és minduntalan derékig estïnk bele, amitöl aztán hamarosan at is ázott a cipoom és a ruhám. A gáinai fakalibától, mely a régi からönyörü menház helyén épailt, a $\triangle$ trigonometriai pontig allandóan nyakig moltunk a hóhan, mert itten a szél úgy összefújta a havat, hogy a legnagyohb boroka bokrok felett is méteres hó volt, amelyre amikor ráléplänk, allandóan heszakadt alattunk. Végre délután $1 / 22$ órakor femm voltunk a tetön. ( 1486 m .) hol egy parányi szellö sem fújt is valóságos alpesi höség logadott. De az a kilatás, ami innen feltárult. litszer anyi fáradságot is megért volna. Még Vásiliét is megihleite a ritka lávány és önkéntelenäl felkialtott: , Vai de mine, toate lume lat picinarele noastru!." ILát körü̈lbelül így is volt. Nyugatra a Körös vize, mint ezüst kigyó kanyargott; kelet fele a gyalui havasok és az Aranos videk nogy hegrehaosza látsont; északra a Nagy-Bihar 1849 m. magas hegylánca dére és délkeletre pedig az óriási Vulkán. a Csetatye ismerös fégömbje, a Bulzesdi szikla, a Detonáták és a rengoteg ismeretlen hegytömeg terjengett. Erdély medencéjét nagy köd horitolta, e felett egy darabka kék ék és ebben lebegett délen a fogarasi havasok és a Reyozat össees ormainak tömege.

Eģ órát idöztiunk esak fenn, mert nem rolt több idönk, igy is a sötét ászakaba nyúló litunkban hazafelé egy helyen eltévedtünk. de ar az egy óra is eleg rolt arra, hogy a látvany sohse felejtsem a. Az egész panoráma fehérbe ölözötten mutatkozott, cak itt-ott zöldelt egy kis folt, honnan vagy a szél sepere le a havat, vagy az erösen tüzö nap olvaszlotta meg. Mindenfelé néma csend. csak néhanóha saóal meg az emberi kultíra: egy-egy táoli fejszecsapás. Fél háromkor indultunk lefelé és $1 / 6$ kor Ohersiánál voltunk, homnan az eltévedést is besámítva go orakor bećrkeatünk Halmágyra.

## A félnapos kirándulások utmutatója.

Írta: Losonczi János.

Az Erdély 1-sỏ számában megjelent a közeli kirándulóhelyeket megjelölö cikkemben nem foglalkoztam az útirányok, bövebb ismertetésével. Mivel ezt többen kifogásolták, most pótlólag röviden megpróbálom a megközelítési módokat is vázolni.

Tavaszi-Ószi kirándulások: 1. Jósika-kilátó. A Szent Péteri templomig autobusz. Tovább a Javitóintézet mellett a Szent György hegyi szöllök alatt, amíg azok a Cink-tanyánál véget érnck. A már messziröl látszó kopasz hegykúp a Jósika-kilító. Ide felkapaszkodva láthatók a nagykiterjedésát szénafüvek. Vissza a szölök tetejón a Kajántói-uti téglagyárak felé vivö bámelyik úton. -- 2. Pokol-köz-Tckintö. A járványkórház mellett Kajántó község fele haladó duton a város végetó 1 km -re fel a jobboldalon a gerincre vezetö úton. A gerine alat már messziröl látható szakadék a Pokol-köz. Atmenve rajta a Fejérd feré vezetö úton a gerincre és az útat ehngyva ezen tovabl nyugati iranyban. Egy negred óra mulva elobtionk egy kis domb, melynek tetején üreg van, ez a Tekintö. Kedvezö alkalomkor az északi és délkeleti Kárpátok láthatók róla. Ezen két út megközelíthetö azon esetre, ha az Iris porcellángyári autobusz nem közlekedue, a Remner börgyári autobuszról is. -e 3 . Rózsa-kút-Lombietó. A Vasutallontás mögönt fekvö brétfö szöllöhegy a Kerekdomb mellett vezetö bitan fel cak a hegypászor kalauzolása mellett taláható meg a Rózsa-kút. merl maganterületen fekszik. Innen tovabb fel a csiltaghegy és a gerincen to. vabb haladva a Lomb-tetöt érjiik. Vissáa akár le a Kajántói. akár a I ombi gazdasás jó szekérátját vehetjiik igénỵe. - 4. KardosfalvaBáesközség. Autobusz a Törökvágásig. Onnan a hegyen at Kardos falva, továbl Bácsközég, homman vissaa vonattal is lehet jönni. -万. Az Erzsébet sétańton fel a Fellegvárba. onnan a tízéristállók mösölt a Szanatórxium mellett le a völgybe, maja a löpor magazin megkerülésével ismét fel a gerincre. A Törökrágáson át a llója erdö felsö útján a Kányaföre. Tovább nyugatra az clsö jobbra levezctö íton a Bácstoroki köbányába, melynek elején van az Angyal-kít. Vissza az erdö alatt vezetö úton. - 6. Kányafö-Szent Pál-tetö. A sétatéri autobusszal az úgynevezett Flügel-ítig. Innen fel a szerpentineken a Kányaföre. Tovább egyenesen nyugat felé a következö magaslat a Szent Pál-tető. Vissza a hegy alatt a Burgya-féle vendéglö felé vezető úton.
II. 1. Szent János-kút. A monostori autobuszon a Kalányos-utcáig, ezen fel az utca végén balra térơ gyalogösvényen az erdöirtásba. Ezen keresztiil fel a gerincre, magunk elött laitjuk a Plecska völgyet. A

Wöğy felsó részén látható házon túl van a Szent János-kít. - 2. Maj-láth-kút. A monostori sörházon túl balra térö utcán betérve folyton a patak mellett hatadra, késöbb jobbra a cserjésbe vezetö szekéríton a déli irányt szigorían megtartra áttérünk a Plecska-völgy felsö szakasaira, ahomnan már piros jelzések vezetnek a Szelicsei útra Ezen jobbra térve nemsokára a kékkel jelzett íton balra fel elérjük a Majlath-ktitat. Onnan a kelet felé vezctö kék jelzés mentén vissza a Bercsényi turistaházhoz. - 3. Rákóci forrás. A Bercsénỵi turistaház háta mögött a myilak iránşaba felfelé vivö piros jelzést követve alig hogy az crlơböl kiérink az elöttünk levö patak mederbe megtaláljuk a Rákóczi forrást. Vissza az ardö mellelt a jelzést követve a kiláto domben dit körutal képezve vissza a turitaházhoz. - t. Békás. I


Györgyfalva felé vezetö úton addig, amig az elsö patakot elérjiik, itt jobbra a patak mentén fel, amíg a kerteknck vége van és a Felekröl jövö gyalogösvényen vissza az új templomhoz. Haza a rendes szekérfiton. - 5-6. Szamosfalvi gyogyfürdö, Kolozs sósfürdö. Mindakettó höz nyáron rendes autobusz járat van a Román Opera elöl.

Ez volna a rövid leírása a közeli kiránduló helyeknek. Térképen scomlelhetővé van téve a Bercsényi turistaház verandájában kifiig. gesztett térképen. A helyes megoldás mindenesetre az volna, ha az E. K. E. Kolozsvar és környéke cimen háromnyelvíl ismertetö füzetet ludna kiadni, megfolelö térképpel ellátva, ami már munkába is van véve.


## Ornithologia.

## A csóka figyelme. <br> írta: Orosz Endre.

Masodemeleti lakasom eresze alatt éveken át fészke volt a moi nár fecskének (Chelidon urbica). Ismétlem, esak volt, mert a madárlarsadilom cigányai: a szemtelen házi verebek (Passer domesticus) coöczak jogán a fészket már évek óta clfoglalták és megsállva tartották Reggelenként olyan éktelen csiripelést visznek véghe a hízfedél creszén, hogy ez az örökös zsivaj már nemesak engem avatolt harcos ellensésükké, hanem a városban kószáló csókák (Corvus mo. nedula) is figyelmesekké lettek rája. Május hó 15 -én vettem észre ugyanis, hogy a mit eddig még sohasem tapasztaltam, regsel 8 órakor a házfedélre szállt 4 csóka közül az egyik, - miután az ereszozélérơl alátckintve kifürkészte a csiripelés okát, - a fészekre kapaszkodott \& abhól kihúzva cgy verébfiókát, azt a fedél lapos tetején a réa vára kozo másik hárommal együtt $1 / 4$ óra alatt széldarabolták és fellakmározták. Az élelmes csókák ezt a mesterkedést 16-án, 17-én és 18-án i, megismételték mindíg a reggeli órákban, annyi különbséggel, hogy 18-án reggel már ${ }^{1} \underset{2}{ } 7$ órakor látam ökel egymás ellen is hadakozai lakmározni.

Midőn ezen érdekes észleletemet itten elmondottam, e közleményemet nem zárhatnám le anélkül, hogy fel ne hívnám a turisták, a Fomolyabb tanulók, vadászok, gazdálkodók és minden természetbarát figyelmét hasonló tanulságos megfigyelések eszközlésére. A szabad természet világában ugyanis bö alkalom nyilik szebbnél-szebb ilyen érdekes észleletre, ha t. i. az erdöt-mezöt járó turista csendesen tud viselkedni, ellenben a duhajkodó hangos, lármás turista ilyen megfigyelésben nem részesülhet.

## EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

## A szindi kirándulás.

Május 4-én az EKE egy hattagu társasága, melynek tagjai: Orosz Endre és Kardos Béla vezetơk, Polareczky Dániel és neje, Kulcsár György és Szabó István voltak, azzal a célial ment ki a Torda melletti Szindre, hogy Bors Mihály itteni


Kirándulók a szelicsei úton.
(Höncz Arisztid felvétele.)
birtokos ĺrnak alapití tagsági oklevelét kézbesitse. Reggel háromnegyed 7 -kor indultunk a Blaga-cég, egyik Chevrolet atutóbuszán, mely helyenként 50 km. -es sebességgel haladva egy ora alatt Torda töterére szállított bennünket. Innen gyalog folytattuk utınkat az 5 Km . távolban fekvỏ Szindre, melynek határában

2 tavat látunk s ezek közïl kivált az úl balján levö, ma is vízel telt medenc" pompás halastó lehetett a középkorban. A község untárius temetöjében érdekes régi sírkövek találhatók. A faluban épen indulás közben talalkoztunk bors Mihály úrral, ki lekötelezö szivesseggel logadal tásaságunkat; megmutalta mintaszerû kertészetét és a nyári szezonban rendezendö kirándulásra meshivta Egyesületünk elnökségét is. 12 órara járt az idö, mikor a Torda-hasadékhoz indultunk az építendó menedékház helyének megtekintésére, hova Bors úr is ki. jött velünk. Itt a helyszinén örömmel fogadtuk utbagazító tanácsait és hááas ko. szönettel vettïk tudomásul azon jóakaratú lelkes édeklödését, mellyel a létesítendö menedékház felépítése, hátterének fenyvessel való beültetése és halastóval való kiegészítése munkájában is megigérte szives támogatását. - Az idö clöre. haladott volta miaft 2 órakor sietve átmentünk a hasadekon és Peterd községen s a Hesdát patak völgyén este 6 órakor 1 . Szt.-Királynál betértiank a szelistyei völgybe. Egy északról délre a szelistyci patak mentén elhuzódó igen szép erdös völgy ez, melyen bizony turisták sohasem jámak. Félórai pihenö́ és ozsona dán ismét sietnünk kellett, hogy a Szelistye falu feletti Dumbráva hegy gerincét 8 ór: tájhan még elérhessük, nehogg a keresziül-kasul vonuló erdei utak lömkeleqgében a sötétség beálltával majd eltévedjünk. A Dumbráva 791 m. mastas gerinco. töl şönyörii élvezet volt finom homokos utakon holdvilágnál haladni, de a órai után, midön a szeliesei Masura melhett voltunk, a Bükkerdö sötétjében kellelt bandukolnunk s itten bizony Kardos Béla erdöismerö tagtársunk kalauzolás:a mellett értünk ki 10 órakor a szelicsei szekérítra. Nem lehet felségesebb álvezete a kolozsvári turistának, mint éjjel ezen a szelicsei erdős úton végigmenni Aki a holdvilágos nyári éj melancholikus nyugalmát szereti élvezni, az ne sajnáljon ezen útra egy társas sétát tenni. Mi csak 12 órára értünk le otthonunkba s úgy hiszem, ezen kirándulást nem feledjük el egyhamar.


## A meziádi Czárán-emlékünnepély.

A nagyváradi Sport-Egylet Turista Osztálya pünkösd vasárnapján szépen sikeriilt furista ümepélyt rendezett a meziádi eseppoöbarlangnál, melynek elöcsarnoka sziklafalába emléktáblát vésve, azt a méhai nagy természetbarai, Czárán Gyula tisztcletére és emlékére ekkor leplezték le. Az ünnepélyen Meziád népén kiväl a N. S. E., N. A. C., a Makkabca, az E. K. E. Arad, Sackelyhid is Belfnyes turistái voltak jelen többen, mint 300 ann. Az E. K. E. 27 tasti kühdölt séggel volt képviselve, melyben 9 hölgy is volt, akik dicsoretremélto kitartással tették meg az odavezetö s kilométernyi hosszit, de terhes hegymászással kezdödó gyalogútat. Az ünnepélyon résztvevö kiránduló tagok nćvsora a következö: dr. gr. Logothetti Oreszt elnäk, Orosz Endre fötitkár, Nemes Gyula fö pénztáos és neje, Baatz Ady, Barla Ernö, Bölöni Sándor, Fekete Jozsef, Fülöp Aranka, Fälöp Géza, Györke Marton, Heigel Akos, dr, Kopp Ekemér és neja. Kopar Imre, Lukács hmre, Miklós Lajos, Orosz Klari, Orosz Lili, Z. Sebens József, Szolnoky Gyula, Tóháti Erzsóbet, Tonáti Lászlo, Váradi Gizi és Cseh Ferene Bántlyhuyadról.

Kiránduló társaságunk a vasárnap hajuali 2 óra 11 percekor induló személy vonattal utazott Járlvölgy allomásig, homman 6 arakor Weisz Leo szudricsi faparvállalati igazgató úr lekötelezö szivesséǵból iparvasúton mentünk lovább Csarnóháza, Remecz helységeken át 13 kilométer és omnan még 11 km . hosszú út-
vonalon egészen a Piatra Bulzului nevü hegycsúcs melletti kis völgynyilásig, hol elhagyva az iparvasútat és a Jádvölgyét is felkapaszkodtunk a Jád patak valgyénél 300 méterrel masasabh gerincvonulatra. Ezen 8 km -nyi út hátraha syása után 〇o orakor érkeztïnk meg a barlanghoz, hol mar ekkor egész sokadalom volt asbegyülve. Rövid pihenö és cbéd utan kürtszó jelezte az ünnepség kezdetét, melynek elsö szereplöje Pop duon meziádi gör. kath. lelkész volt, ki az eqveçült käznćpnck maģaráza meg a mai ümep jelentöségét. Azután Papp Lajos savalta al Czárán emlékezetére írt hangulatos ódáját. A leleplezö beszédet Perély Györsy hirlapirí tartotat, aki lelkes szónoklataban szines szavakal festethe a Biharhegrsáng pazai világat és Czárán itteni munkásságát. Lehullván a leped lathato lelt at saika kemény kövébe vésett embektabla, melynek kényelvä felíratát a mellékedt kép mutatja. A leleplezés után dr. gr. Logothetti


Obezl clmökünk üdvözölvén az N. S. E.-t, átadta a szót Orosz Endre fötitkárnak, ki az alábbi üdvözlö beszédet mondotta:

## Kedves Turista Testvéreink:

Az Lrolelyi Kárpát-Esyosïtet midön kézhez vette az Önök szíves meghivását, nemesak a legnagyobl öömmel hataroza el az itteni képviselfetését, de tisztikara dén esy 27 tasú kiránduló tássasás egybetoborzásával is sietelt ezen a lélekemelö ïnnepélyen résztvenni.

Szokásos udvariassági aktus volna azonban esak Egyesialetünk tiszteletét és ïrvözletét tolmácsolni rzen alkatomból, de ennél sokkal töbh okunk van idezarándokolni, mert az E. K. E. is részl kér abból a kötelességböl, hogy Czárán Gyula elhumytának negyedszazados évorduloja embékezetét megünnepelje.

Llogy ki volt Czárán Gyubla" azt minden erdélyi és bihari turista tudja. Mégis az ujonc-turisták kedvért legyen szabad Öt a kövelkezökben aposztrofálnom:

Czárán Gyula az aradmeşyei Seprös község szülotte, Menyháza remetéje, a bihari heģvidék legérdemesebb kutatója, a turista körútak remekmüvü alkotója,
országes nevä turista, a turistaság ludós apostola, Oncsásza hercege, Galbinta fejedelme és a turistaság kultuszának világító meteorja voll.

És mindezeken kívïl az EKE 1900 julius 15 -én, Nagyenyeden tartott közgyülése a legnagyobb turista elismeréssel, tiszteletbeli lagsággal tïntette ki Czárán Gyulát. A diszoklevelet átadó kïldöttségnek Czárán a következöket mondolta:


A meziúdi barlang kapuja.
,,Kedves nekem e díszoklevél, mert attól jő, melynek én már eddig is nagy hálával tartózom.

Sokáig dolgoztam én anélkïl, hogy valaki komolyan vette volna munkámat s hogy ennek valami jelentöséget, fontosságot tulajdonitottak volna. Az E. K. E. volt az elsö, amely azt ćszrevette, figyclme tárgyává tette, megértette, méltánvolni kezdte elismerésében s hathatós erkölcsi és anyagi támogatásában részesítette.

Midőn ezt láttam, csak akkor és csak ettöl fogva kezdtem elöször érezni azt. hogy nem dolgozom hiába, hogy nem végzek hasztalan munkát, hanem hogy az. hézagot pótol.

És ezt az édes, holdog érzést az Erdélyi Kárpát-Egyesületnck köszönhetem.

Az E. K. E. által nyújtott eme megtisztelö kitűntetés újabb ösztön lesz rám nézve, az egylet céljainak szolgálatában, melyek az én céljaim is, tovább munkálkodni.

Friss eröt fogok abból meríteni a zászló alatt, melyre kedves hegyeink természeti szépségeinck felkutatása, megismertetése és müvelése van felírva: küzdeni mindaddig, míg e közös célt el nem érjük."

Midôn Czáránnak ezen hozzánk szóló szavait idézem, okmányszerü bizonyitékát óhajtoltam adni annak a körülménynck, hogy Czárán Gyula már 30 esztendővel ezelött az E. K. E.-nek nemesak legjobb barátja, de kitüntetett tiszteletbeli tagja is volt.

A turisták családjában mi tehát az idősebb, Önök pedig az ifjabb testvér szerepét töltik be. Czárán Gyula turista atyánk elhunyta óta a történelem szekere legázolt bennünket és szomorú, gyászos életünkben nem akad senki, aki bennünket, ćrdemtelenül sujtottakat jöindulatulag támogatna és vigasztalna.

Midön tehát a menyházai sírkertben rólunk, kedves gyermekeiröl álmodozó turista atyánk áldott emlékezetét ma felidézzük, itt a természt anyakeblén, mint az Isten legszebb templomában ezen emléktábla legyen az oltár, mely előtt piros pünkösd ünnepén azzal az imádságszerü óhajjal köszöntöm az egybegyűlt ünneplö turista társaságot, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesüet és a Nagyváradi SportEgylet turista szakosztályának édes testvéri szeretete egy megértöbb, szebb jövö reményóben - - örökké éljen!

A Nagyváradi Athletikai Club és a Makkabea nevében Klein Sándor mondott iidvözletet és helyezett koszorut. Az N. S. E. szalagjával diszített másik koszorut Tátray Guszáv szakosztályvezető tette fel az emléktáblára hatásos szavak kisé. retében. Az E. K. E.|cserfalombokból készült koszorújának széles, zöld szallagján a következö fclirat volt olvasható: "Halhatatlan Czárán Gyula Emlékének. Kolozsvár, 1930. junius 8. E. K. E."

Az ünnepség után a barlang bejárása következett, mely úgy nagyság, mint szépség tekintetében méltán vetekedik a 8 és fél $\mathbf{k m}$. hosszú aggteleki és a 4 kilométeren járható adelsbergi barlangokkal. Huszas csoportokban, carbid lámpákkal történt a bejárás, melynél a barlangot jól ismerö nagyváradi turisták voltak a vezetök. Legutolsónak kolozsvári turistáink tekintették meg a barlangot, miközhen elragadtatással gyönyörködtek a földalatti tuindérpalota szebbnél-szebb cseppköalakzatain. Sajnos? barbár kezek sok pusztítást vittek véghez a barlans fermeiben s végiil is megérdemelné e legnaşobb barlangunk, hogy akár az állam, akár a nagyváradi turista nsztály, mely erre illetékes, elzárassa, amíg teljesen el nem fogják pusztítani. A barlang hatalmas elöcsarnokában reggelig tartó vidám mulatság, éneklés, meg táne zárta be az érdekes turista ünnepélyt. Fényképfelvételcket Heigel Akos, Györke Márton és Orosz Endre készitettek. Mindvégig pompás idö kedvezett e szép kirándulásnak, melyet Eke-turisták e nyáron meg fognak ismételni.

## Kimutatás

az E. K. E. gyalogos osztályának 1930. évi kirándulásairól.

Összeállitotta: Györke Márton.



Hódolati felírat. Az E. K. E. elnöksége II. Károly király Ofelségét trónralépése alkalmából, mint sportférfiúl, természetbarátot és a néprajzi tudományok maecenasát az Egyesiilet is a Kárpát-Muzeum nevében hódoló felírattal üdvözölte. A cabinctirodatol erre dr. gr. Logothetti Oreszt elnök címére az alábbi távírat érkezct, melynek magyar fordítása a következö: „O Felsége a király melegen köszöni a* Egyesület nevében kifejezett húségi élzelmeit és jókivánságaikat. Ơ Frlscge magántikára: C. Dimitrescu."

Tiszalelgés. Egyesületünk képviseletében dr. gr. Logothetti Oreszt elnök, Orosz Endre fütitkár és Snjaric Franjo könyvtáros tisztelgö látogatást tettek dr. Miháli Tivadar polgámesternél, aki elözćkeny szivességgel fogadta küldöttsfogünket, mint az új tisztikar képviselöit és jóakaratúlag buzdított városunk idegenforsalmának tejlesztése érdekében kifejtelt munkánk folytatására.

Hivatalos órák. Egyesületünk Mátyásházi irodájában hivatalos órảk szerdín és szombaton d. u. 6-8 óra között lesznek, midön könyvtári, muzeumi, turistasági és fürdöíqyekben rendelkezésére állunk az érdeklödőknek.

A Kárpát-Múzeum vasárnap d. u. kivételével nyitva van minden nap d. e 9-1 és d. u. 3-ī óra között, mely idöben látogatók megtekinthetik úgy a táj©́s néprajzi, valamint az 1848 - 49 -iki szabadságharci ereklyemuzeum gyîjteményeit is.

Tiagjaink figyelmét felhivjuk a Kárpát-Muzeum gyäjteményeinek látogatására a melyek a i. évi tagsági jegy felmutatása ellenében naponként ingyen tekinthetök meg.

Az E. K. E. kizgyiilési vacsorája. Az E. K. E. f. évi április hó óán megtartolt közsÿ̈lését követöleg egresületunk föpénztárosa Nemes Gyula, jól sikerült estélyt rendezett április hó 10 én a "Kolozsvári Nemzeti Casino" nagytermében, melyen a meghivoltakkal együtt negyvenen vettek részt. Jelen voltak a Casino vezctösége, az E. K. E, régi és az uj tisztikara, valamint szamos egyesületi tag is vendegek. Az elsö felköszöntöt dr. Jelen Gyula egyesületi tag, Casino elnök, mint házigazda mondotta; méltatta az E. K. E. régi vezetöségének érdemeit, kitartó munkajat, melyet eddig végzett; az új tisztikar lagjait pedig kitartásra buzditja, kilejazón azon óhaját, hogy az egyesületnek vezetése új és erös kezekbe lelt téve, kiknek tevékenységëll sok szépet lehet várni. Dr. Jelen Gyuha udsözlö szavait dr. K. Szádeczky Gyula equetemi taná, az E. K. E. volt ehöke - mostantól hozdve th. elnöke, köszönö szavai követte. Merza Gyula az egyesütolnck tavol levö hölgy tagjait élteti s üriti poharát azok egészségére. Végül dr. Tompa Kamil megesiileti alelnök, Casino választmányi tag a kirándulásokat naかyon kerivelö vébeli turista mondott humoros beszédet, rámutatván szavaival arra, hogy itten e társasásban sok alltuista érzelmia urat lát, de azt is látja, hogy ezeken kiviil sok álurista is van jelen, kik a turistaságot csak itt a városban és nem a zöld mezöben gyakorolják. Amidőn eqgészségükre üriti poharát, buzdítja öket legrenck ar ersyesületnek a kirandulásokon részt vevö rendes turistái s álljathak az eşesület zászlaja alá. A társaság jó hanguatban éjfél utánig volt csaknem együtt, az oft mardotak pedig hajnali 3 óráig töltötték el kellemesen ezen estévit, amely a jelen voltak részére kedves emlék maradt.

Turista szerencsétlenség. Megrázó szerenesétlenségnek esett áldozatul a nagyváradi Gojdu-liceum magéar tagozatának egy 7 -ik osztályos növendéke. A magyar szekcóo római katholikus növendékei V. 21-én Csillag Nándor hittanár és cgy segridlelkisz vezetésével a révi Zichy-barlanghoz rándullak ki, m.e. százan. Égrószïk hajnalban, másik részük reggel 8-kor indult teherautókon. A diakok 15 -ös lurnusokban mentek be a barlangba, a kïntrarakozók addig a vízesés feletti területen álldogáltak. A sziklafal alaft állott Nagy József 17 éves,

VII-ik osztályos fanuló, amikor a magasból 2 drb, emberfej nagyságú kő zuhant le s ezek egyike Nagy Józsefnek a fejét és a nyakszirtjét találta. A szerencsétlen fiú jajszó nélkül elörebukott és többé megse mozdult. Természetesen ezulán a kirándulásnak is vége szakadt. A lezuhanó kődarabok megmozdulásának okai pásztorfiúk, legelészö állatok, kutyák, rókák, söt szélrohamok is lehetnek s iyen esetekben természetesen kiszámíthatatlanok a végzet útjai. Turisták részére az a tanulság ebböl, hogy az olyan magas sziklafalas helyeken, minök a Tordahasadék, túri hasadék, Kököz, a Székelykö, a runki és pánỵiki szoros, az oncsászai és meziádi barlang, stb. a magasból történő legkisebb kögurulás esetén fokozott figyelemmel vigyázzanak és a lehetöség szerint közvetlen a sziklafal tövébe húzódjanak.
E. K. E. fényképészeti szakosztály. $A z$ E. K. E. vezetösége figyelembe véve azon körülményt, hogy tagjai között jelenleg is igen sokan vannak amatör fényképészek, akik ezen a téren eddig is lelkesen munkálkodtak, elhatározta egy fotószakosztály megalakitását a turistasággal szoros összefüggésben álló fényképezés nemes sportjának intenzivebb fejlesztésére. Ezen új szakoszáaly részére a vezetőségnek városunk olyan számottevö szaktckintélyeinek támogatását sikerült megnyernie, akik személyes munkálkodásuk és a köréjük csoportosuló fejlelt technikáju amatôr gárda bevonásával, teljes garanciát nyujtanak az új szak. osztály szép fejlödéséhez.

A fotografálás szakszerü fejlesztése érdekében az új szakosztály diíjtalan fotótanfolyamot fog rendezni, amelynek keretében ugy elméletileg, mint gya. korlatilag ismerteti a fényképezés minden kérdését, hogy ezáltal az érdeklödö tagok fényképészeti ismereteit minél magasabb fokra és müvészi irányok felé fejleszthesse. A szakosztály megalakulásával párhuzamosan a vezetösés az.E. K. E. hivatalos lapjában állandó fotó-rovatot nyit, amelyben hasznos és érdekes közlemények fognak megjelenni a folytonos fejlödésben lévö tototechnikai kérdésekről, ujdonságokról, kïlönféle eljárásokról és gyakorlati értékü apróságokról. Az amatörök tömöritése mellett egyik legszebb celja az új szakosztálynak a fotómüvészeti kiálítások rendezése, mort a nemes verseny a leghatảsosabb eszköz az egyén mưvészi törekvéseinck és esztétikai érzékének fejlesztésére.

Felhivjuk tehát városunk amatör fényképészeit, hogy a szép és nemes cel támogatására minél számosabban tömörüljenck az erdekeiket szolgáló új fotószakosztályba, mert csak az egyesült erö képes szépet és maradandó értékeket alkotni!

Csereviszony létesitése végett felkérjük a turista, természettudományi, földrajzi, néprajzi és történelmi folyóiratok szerkesztöségeit, hogy lapjaikat könyvtárunk részére az ,,Erdély"" ellenében nekünk megkuildeni szivesek legrenek.

Kérelem. Tisztelettel kérjük mindazokat a $t$. Tagtársainkat, a kik tagdijaikat még nem fizették be, hogy azt egyesületünk pénzárába mielöbb küldjék be, mert nemcsak az ", Erdély" folyóiratunk pontos megjelenése, hanem munka, programmunk többi pontjainak megvalósítása is csak akkor lesz lehetséges, ha tagjaink ebbeli kötelességeiket pontosan teljesitik.

Gyalogos és kerékparos versenyek. Gyalogos és kerékpáros tagjainknak figyelmébe ajánljuk az év folyamán rendezendơ kerékpáros és gyalogos versenyeket, melyeken minden egyesületnek az F. S. S. R.-nél leigazolt tagjai résztvehet nek. Felhivjuk a résztvenni szándékozó tagjainkat, hogy 3 drb. fényképet, személyi adataikat irodánkba adják be és a nyertesek részére kitüzött és ünnepélyesen átnyujtandó szép érmek kiérdemlésére szorgalmas tréninggel készüljenek.

Kérdések és Feleletek. Turistasảg, kerékpár, néprajzi és fürdő ügyekben állandó rovatot nyitunk folyóiratunkban, melyben az érdeklödök a szükséges tudnivalók tekintetében kérdéseket intézhetnek hozzánk s ezekre lapunk következö számában válaszolunk.


Az "Erdély" értékes régi évfolyamai megszerezhetök köletenként tagoknak 40, nem tagoknak so Leiért; ugyancsak Goró Lajos rajzai után készült, -- a Gyilkostót is a Remetei sziklaszorost ábrázoló nagy alakú szines mülapok darabonként 20 L . árban, valamint képes levelezö-lapok részint eredeti fényképfelvélelekben, részint reprodukciokban: a Mátyásház, a rajta levó emléktábiu, muzemmi syiijtemények képe, a Torda és Túri hasadék, Gyeröfy szöktetö, a Bercónsi turistahiz, Naryköhavas, Rév vidéke, Déva vára, a legszebb erdélyi gyopar stb. kaphatok az egyesïleti irodában.

Turista jelvények. dz E : K. E.-nek gyopárdíszes csinos jelvényei, hasonló kerekpar zászlóskák és arckipes turista igazolványok a tagok részére hivatalos idöben az irohaban kaphatók. Kirándulások alkalmával az egyesületi jelvényéa viselését kérjük.

A Beresényi turistaház látogatóit tisztelettel kéri a turistaház gondnoksága, hogy tetszésszerinti belópödijakat az ottan felfektetett vendégkönyvbe mindenkor sajátkezüleg bevezetni szivesek legyenek.

Helyreigazitás. Az 1930 április fón tartott közgyülés elnöki megnyitójának szövegeben azon tévedés történt. hogy az elnök által megállapitott eredeti szöveg helyett egy tervezet került a nyomatásba, ami különben az egresület érdekeivel nem ellenkezett. Viszont a kozgyülési jegyzökönyvbe, mint hiteles okmanyba a dr. Szádeczky Gyula altal fogalmazotl szöveg vétetett fel.

[^1]Hazai és valódi angol szövetek, mindennemü vásznak
turistarunamyagok
legolcsóbb beszerzési forrása

## lauderer 5.

 cég, Cluj-Kolozsvar, Deák Ferenc-u. 40.
## Sportclubok, turistaegyesületek részére jelvények, zászlók legszebben legolcsóbban

## Héjjánál készülnek.

Cluj-Kolozsvár, Str. Iuliu Man'u (v. Szentegyház-u.) 8.
:- Megkeresésre mintáí küld.

## Sárga Kristóf Utódai

fehérnemü, vászon, turista ingre és ruhára raló erős anyagok valamint harisnyák ís lábezárok.
E. K. E. tagoknak $5 \%$ engedmény.

Cluj-Kolozsvár
Str. Regina Maria (v. Deảk F.-u.) 3.


## MINERVA r.-t.

kiadásában meg: jelent turista könyvek :

察
Dr. Krösztler: Erdélyi
turista kalauz. Lel 40.
Dr. Tulogdy J.: Cser. készek és turisták könyve. Lei 80.

緊
Megrendelhetök a MINERVA
könyvesboltjában ClujKolozsvár, Str. Reg. Maria (Deák Ferenc ucca) Nr. 1.


## BCU Cluj / Central University Library Cluj


[^0]:    * Lásd a Special-karte Z. 20. Col. XXVII. Vaskóh mad Nagy-Halmágy cz. lapját.

[^1]:    Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Részvénytárs. Cluj-Kolozsvár, Brassai-u. 5.

