# ERDÉLY 

 HONISMERTETÖ FOLYÓIRAT Az Erdélyi Kárpái Egyesülel hivaialos ériesílójeMATYAS KIRALY EMLÉKÉV


Föszerkesztő és felelós kiadó: Dr. BALOGHERNÓ Laptulajdonos: ERDÉLYI KÁRPÁTEGYESÜLET

## Erdély

## T A R T A L O M

Csizik Béla: Erdély turistáihoz!--B I.: Elment az elnök, megjött az elnök. Dr. Balogh Ernő: A Rozsálynak egy ritka érdekesse̊ge. - Jancsika Albert: Három nap a Retyezáton. - Sik Sándor: Az Egyeskő. - J. A.: A Rozsályi menedékhảz felavatása. - Za-la: A sancanziano-i barlangszakadék és a Tordahasadék közti hasonlatosság. - B. I.: Túrára. - B. 1. : Régi túranaplókból. . . - Hirek. - Pályázatok. - A címlap Koválszky Károly felvétele.

Az „Erdély" elöfizetési ára egész évre 6 pengỏ. Tagoknak s pengö. - Tagsági dij évi 6 P. - Az elöfizetési dijak befizethetők az EKE 72.478. számú csekkszámláján és a központi irodában Kolozsvár, Jókai-ntca 2., II. emelet.- Hivatalos órák: d. e. 9-I-ig, d. u. 5-8-ig. Telefon 36-37.

Az Erdélyi Kárpát Egyesullet központjának és vidéki osztályainak levelezési címei:
Központ: Kolozsvár, Jókai-utca 2., II. emelet. Telefon 36-37.
Besztercei osztály: Dr. Stieber Lajos Beszterce, Erdōigazgatóság.
Csíkszéki oszzály: Székely Géza, Csíkszereda, OMIH.
Dési xCibles* osztály: Knizsek Károly, Dés. Villamosmüvek.
Felsöbányai osztály: Dr. Görög József, Felsöbánya.
Háromszéki osztály: Dr. Dobay Béla Sepsiszentgyörgy.
Marosszéki osztály: EKE marosszéki osztálya, Kazinczy-u. 13., Marosvásárhely.
Nagybányai „Gutin* osztály: Tréger Lajos, Nagybánya, Fürdötelep.
Oradnai osztály : vitéz Solthy László, Oradna.
Révi 》Zichy* osztály: Dr. Kulcsár András ref. lellész, Rév.
Udvarhelyi osztály: Zárug András, kereskedß, Székelyudvarhely.
Zilahi $»$ Meszes« osztály: Seress Miklós, Zilah, Király-u. 23.

## $X L$. évf. 1943 julius

## ERDÉLY TURISTÁIHOZ!

Sziuböl köszöntöm Érdély turisláit abból az alkalomból, hogy a Turista Szövetség elnöki tisstét clvállaltam. Küllönösen jól esett nekem és hálás lïszönctet mondok érte, hogy az Erdélyi Kúrpát Egyesület bizalmáról biztosított ezzel kapcsolatban. Erdély hegyei mindéy kedvesek voltak nekem s a visszucsatolás után sietlem újra felkeresni diákéveim számos vakációjúnak sainterét, Szovátat, aîol első dolgom volt túrát szervezni a Mezöhavasra. A=öta eg!y hivatalos küldetéssel kapcsolatban volt alkalmam kisebb prdélyi körútat temni, az idén nyáron pedig a keleti Székelyföld természeti szepségcinek felleresését tervezem.

Viszontlátásra az erdélyi hegyek közölt!
1943. július ô-én.

CSIZIK BÉLA.

## Elment az elnök, megjött az elnök

Zsemberly Gyula dr., a MaTuOSz elnöke lemondott. Távozása meglepte még legközelebbi munkatársait is. A ,,csak turisták" pedig csodálkozással találgatják ,"Gyula Bácsi" távozásának okát. Mert Ơ, mint gyakorlati turista, örök̈̈s vezetö, elöljáró és elnök élt mindenki gondolkozásában.

Akik közelebbröl ismerték a magyar turista életben végzett munkáját, nem csodálkoznak részleges visszavonulásán. Hisz évtizedeken át irányító szerepet vitl a magyar turista életben. frta a turista tárgyú cikkeket. Egymásután jelentek meğ szakirányú tanulmányai. Elöadásokat tartott a magyar lajakról és turista szakkérdésekröl. Nemcsak Budapesten ,dolgozott". Örömmel meģjelent Lazánk legtávolabbi vidékén székelő, legkisebb turista Osztály székhelyén és hirdelte a hazai síkok, dombok, völgyek, hegyek, kis, csemelyek és a magyar tenger csodás szépségét, elbïvölö varázsát, az egyszerï magyar nép lelkének gazdagságát és a magyar turistaság elhivatottşgát.

Zsembery Gyula elnök az új tartalmat keresö és találó magyar turista életet észrevétlenül formálta. Az ö irányitásával rendezték a turista munkaterületek kérdésél, elkészüll az országos kék jelzés és az eģséges iljelzés hálózat. Megszervezte a turista alkotások ellenörzését. Vemosak kezdeményezöje, de kiépítöje volt a turista-rezetöképés és vizsgáztatás intézményének. Mint turistából lett cserkész és cserkészhöl lett ,.hivatasor" turistat. nagy gyakorlati érzékkel rendelkezelt és ezérl könnyen vállalkozhalotl a legbonyolultabb feladatok megoldására.

Csendben dolgozolt Zsembery Gyula elnök. Nem lömjéneztette önönmagát. Nem dicsekedett a külföldi utazásokkal. Leğszívesobben a mağar tájak szépségéröl beszált. Fs ebben a lémában othon volt. Megtehelte hisz
 nem tévedünk, ha azt mondjuk: a livozó alnök élethivatásínak tekintelle a magyar turista ügy szolgálását. Ezérl bímok. hogy Szövelségünk kereliben ezulán is részl vállal az országos turista del monkálásabol. Ísy hiszszük, hogy gazdag élettapaszalatíal tovabbra is segit nekïnk a\% erdéti
 rekrö munkínkban.

Csizifa Béla dr. allambilkár ay új elnök. Gyakorlali lurista müködést az utóbbi idöben a Budapesti Budai Toma Egylet Turisla Oaztályámak . kerelében fejt ki. Minden szabadidejét a thrázásnak bachleli.

Szövetségïnk álében, - mint chökségi las, - csak akkor hallalla savé és olvashathok írását az Ertesíöben, ha irámy ketlell mulatni az áj magyar turista blelnek.

Mint turista alkotásokkal nem rendelkezó alakulat turistija, - caak a Mátrában van a BB'TE-nek útjelzése, - nemesak lálszóagosan, de ténylegesen is megörizte tirgyilagos turista szembetete Ezérl is Cogadhatja örömmel az új elnököt, igérelek zálogolása nélkül, minden lurisla alakulal.

Mi, erdélyiek is bizunk az ,érdehtelen elnök" semólyoben. És hisszaik. megértö segítöt kapunk sokoldalú turista tervïnk megralóvításához. Viagy szükségünk van támogatására, hiszen huszonkét érvel maradtunk el a hazai turista élettől...

LIment az elnök. megjöll az elnök!
Turista szived käszönljuik Ókel! B. I.


## A Rozsálynak egy ritka érdekessége

Régen ismeretesek a Nagybánya melletti Rozsálynak különös andezitsziklatornyai, melyek vagy egyenkent meredeznek a magasba, vagy csoporlosan egymáshoz támaszkodva, oriási váromszerü bizarr sziklaadakulatokal formálnak. Söt van ezck között olyan is, amelynél a szemlélö nem is hagy képzeleltel a varfalon ott lathatja egy-eģ védó vitéz hatalnas kölisurajat is kucorogni. A lozsátynak azonban nemesak kobbölvaló, hanem facoodája is van, söl ez utóbji més annál is különb, mert ludományos, növénytratologiai szemponthól is ritkítja párját. (Teratológia a torznövekedésckkel, torzképzödményekkel foglalkozó ludomány.)

Nagy kilerjedésü erdöben, amilyen a rozsilyi is, egy fát megtaláni bizony nehéz lenne, erre azonban itt nagyon könnyü ráakadni, söt egy kis figyelemmel szinte egyenesen belebotik az ember. Ha a Rozsály északi lejtöjén levö LKE mencdékhaztól a Rozsály tetejére, illetve az EKE-nek oll éppen mosi felavatoll, ,Mátyás" mened́́kháza felé vezetö ösvényen haladunk felfelé laz út régi kék turistajelzése jelenleg bizony felfrissitésre szoruló), úgy körrülbelïl egy óra mulva érkezünk ehhez a fához. Ott van ez alig pár lépésre az ösvény jobb oldalán a fiatal bükkszálerdöben. Tájékoztató, hogy közeledre hozzá az ösvenyen, balra clöre eqgy kis tisztás tünik elö.

Egy jokora combvastagságú bükkfa ez (I. mellékelt képet), melynek törzse magas ívalakban meghajolva, mindkét végével be van gyökerezve a földbe, s földbe gyokerezo egyik résébol (képen batoldalon) egy sudar bükksal emelkedik fel, a magasban a szalecdó töblifáihoz hasonló koronával. Az íves lörzs földhöz nött két vége 3.5) m-re van egymástól, s az iv legnagyobl maşassiga 2.3 m-nyi. Ág, levél a törzsön nincs, de élö fa, külsơ részén azonban korhadási csatorna húzódik rajta, mely mindkét végen majdnem a földig er.

Nyilvanvaló, hogy a fa eredeli töve a jobboldalon van, a törzs másik vége, hol a koromanak keflene lemie, csak másodiagosan gyökerezett a fölbe. Ezen a helyen a föld elkaparása után megálapítható, hogy a törzs ill a földben nagyobbrészt csonkén végzödik, esak azon a részen van gyökérzet fejlödve, ahol belöle a rendes allású törzs nyílik fel az erdö többi fái közé Az is kitapintható a föld alatt, hogy a felületi korhadási csatorna folytatásaképpen a csonk végéig zárt korhadási üreg húzódik.

Kétséglelen, hogy ez a kuilönös facsoda eredetileğ rendes növésű, egyenesen a، magasba nyúló fa volt, melyre azonban azután, de még jóval fiatalabb korában egy másik fa dölt rá úgy, hogy ezt ívesen meghajlítva, koronás végét a földhöz szoritotta. A koronás vég azután elpusztult, elkorhadt. Valószínü, hogy a csonkból most itt felnyúló növendékfa az eredeti koronának egy kis ága volt, mely a világosság felé törekedve, felfelé egyenesedell ki és így mölt tovíbl, s egyultal a coonk itt gyökeret is fejlesztett, hogy a fiatal új törzs rövidebb uton is juthasson táplálékhoz a földböl. Világos azonban, hogy a régi törzs az ujnak jelenleg is dajkája.

Az ilteni fiatal szálerdöben szinte lépten-momon láthatni íszerűen
 igy meg. Fzeknálaz iv telojen majdnem kivétel nélkül meg van törve a törzs küls"̈ része, ami az eröszakos meghajlításnak természetes következménye. Nyilvánvaló, hogy ezen a megtört helyen korhadás indul meg, ami
idövel továbbharapódzik a törzs hosszáhan. A mi fánkon levö korhadási rsatorna is nyilvánvalólas így jöt létre.

A képen jól kivehetö, hogy a tözs ívehez neg egyforma, rídszeríten egyenes fiatal büklisudár van hozzátámaszkodva. Ezek a meshajlíton ível együtt egy nagy hárfa alakjának benyomását teszik. A sudarak a húrok, a meghajolt falörzs a hárla kerete. De e különös alakmajmoláson kíviil

"Mátyáskapu" a Rozsályon.
(Dr. Balogh Emö fulvétele.)
ennek a négy bükksudárnak más édekessége is van. Ezek wgyanis amyira szorosan hozzá vannak feszälve a nagy törzshöz, hogy az frinkezési felïleten mindkét részrel crös domzälési seb is van. Az ilyen szoros érintke zés természetesen leglényegesebb föltétele a kísöbbi leljes összonörénnck. ami itt eddig azért nem kövelkezhetelt be merl a sudarakat komájoknal fogra a szél allandóan mozgatja. Ha tehát a sudarakat ili mestersigesen megrëgzitenök, el lehetne érni teljes összeforradásukat. De természetes !iton is können bekövethezhemék cz úgy, ha pl. hónyomás e sudarak koronáját letörme amivel a sudarak szemozotás megraïnók.

Altalában a fäk rendeflenes növekedésconek. feplödésénck legesakorifh esete az, amikor egy fa egyik aga behajolva, ијјa bonö usyanazon ẗ̈rshe. Ez az eset pl. ilt is megran. A belsöszélsö sudaron usyanis kézel elérheto

jó arasmyira megint beleolvad a tözzbe. (A mellékelt képen ez a kis ág fekete vomallal van feltünöb) léve.

Megjegyzendö, hogy - úg latszik - nem minden ilyen hasonló agbenövés okvellen természeles. A Láposhegrség vidékén lakók plazt mondják, hogy pásotomuhancok exupa szónakozáshól meg szoktak tenni, hogy fojazével bevagnak a faba, o az igy lámadt résbe betolják ugyamazon fa
 onrllas. ha dorva is, kommen sikerühet, s vele olyan torzok allhatnak elo. motyeken pál extizad múlva, mikor mír teljes letl az összeforradás, exalsusyan el lehel anodilkozni

I Rozatyi lamoda mindeneselre rilkal különtegessós. Erdemes arra,

 is raszolqual. Ajankom ezod bogy mivel hatalmas kapualakja van, és hogy mivel felfederáse a mai Mályás-ćven lörtént. .Mátrás-kapu"-nak nevezzäk.

Dr. Balogh Ernö.

## Három nap a Retyezáton

Kégen taposoll örvényekröl íok. Az emlékezés vágyo szava száll e suokból azok fele az utak fele melyek oly sok gä̈nyöräségel szereztek allmak idején nemesak nekem, hanem mindenkinek aki azokon járt.

I lietyezát. A leghatahasahb és legsasgatotabh tömege a DéliKimpátoknak. Roppani nag̣ kiterjedése vadsása, megragadó szépsége, fensers\%med és zerge csordái mindig nagy vonzóeröt gyakoroltak úgy a vadánokra, mint a termésteldarokra. Egész kis birodalom. Nagyobb, mint akir a Bucsecs, akár a Fogarasi havasok hegytömege. Flóraja gazdag, 1;h. 12 olyan fajo növónce van, amely máshol nem` taláható meg. Ez az myedäli hely, ahol a vadállomány is megőrízte gazdagságát. A zergék mén cordikhan jámok. s csak cgy-egy öreg zergebakk baktat egyedül, búsan :\% szikla-rengeteghen.

Varaljaig mentünk ronaton. majd itt éjszakázva, másnap a reggeli wonalal folyalluk utunkal a 20 km -re levó Bajesd állomásig, innen pedig Nukcońráis, ahol hátizsíkjaink cipelésére lovat fogadtunk. Nehéz terhänktial messazabadulva, fö́ríi kényelemmel folytatuk útunkat a Nuksoáravölsy felé, hogy minál elöbb clérhessük útunk aznapi célját, a Pietrile-i menedekházal. Elöltïnk kis hegy-kupacok emelkednek, ellakarva szemeink döl a Retyezat északi csúcsait. Xemsokíra elötúnik a Retyezát lecsapott csúcsa. A sok monda köziul az egyik szerint a heğy csúcsál egy óriás rágta te pallosatal, mert mesharagudot hatyjára, akinek kastélya a csicson volt. Tovab haladva a völgyön, 3 óra alatt ćrünk fel a menedékházhoz. A kiväloöl serány kepel mutatio menedakhaz megrepöen lisza és kényel-


Reggel korán indultunk elsönapi lulajdonképeni retyezáli lúránkra, I Pietrike vägyön mentünk a Buknea fele. Az af a Pietrile palaka mellett veref folfolé. Meglepüdue tapaspaltuk, hogy a növényviág gyors válozása és alpesi julleğ̃é valasa leqalabl, 200 méterrel alacsonyabban következik be. mial akar a Buesecenn. akáe a Fosarasi-havasokban. Eléree a törpe-
fenyök országát, kibontakozik elöttünk a völgy egész képe, minden szépségével. A nćhol két-három kilométer széles völgyet nyugaton a Szlenisora, keleten a Pietrile gerince határolja, míg északon a Bukura serince zarja be, 2436 méter magas csúcsával. A völgy nem cáfolja meg a Pietrile nevet (Köves). Utunk állandóan köhalmazokon, gránitıömbökön vezet keresztïl. Az elsö tó, melyel érintünk, a Pietrile tó már kb. 1900 méter magasságban fekszik. Eddig enyhe emelkedésü völgyben vezelcll útunk, most kezdödik az elsö mászás, amikor a Bukura gerincére kell felkapaszkodnunk. Fáradságos út, de a turistát egész életére maradandó képpel julatmazza meg.

Felérve a hágóra, elénk tirul a Retrezát leghenyöğözönh része. Elöt-


Bukura tó.
(Illyés István felvétele.)
tünk áll a Bukura hatalmas cirkusz-völgye, közvellen alaltunk pedis a Bukura-tó. Fenséges nyugalommal tekint az és felé a Retrerát legnagyobh tengerszeme. A pisztrángok kivancsian ugrálnak a víz szine fölé. Talán ök is a körbenálló csúcsokban gyönyörködnck. Oly naģyok a méretek, hogy clenyészö parányoknak érezziik magunkat ebben a nagy szépséghen s az a vágyunk támad, hogy mi is tünjuiunk el benne és leğyünk részesévé. A Bukura tó a Dékeleti Kárpátok legnasgobb tava. Naģságía jellemzio mérelek: legnagyobb hossza .j60 méler, legnaşobb sélésségo 320 méler, legnagyobb melysége $14 . \dot{\text { m }}$ méter. A Peleaga, a Bukura is a Bukura kapu felö jövö patakokból táplâkozik Leereszkedünk a lóhoz, ahol egy sránil asztal mellé telepedünk. Szemben velünk a Peleága 2.511 m ), a Relycatat legmagasabb csúcsa lör az ég felé.

Ebéd után a Peleága megmászása következelt. Felfelé kapaszkodás közben vissza-visszatekinlgetünk a Bukura völğy lavaira, a Bukura ka-
pura, a Judele és Szlavej gerinceire. A délnyugati oldalon kapaszkodunk tölfelé, meglehetösen kitelt sziklákon, Nagy óvatosságot követelö́ mászás után érünk fel a gerincre és itt szanaszét heverö gránittömbökön keresztül menve érïnk fel a csúcsia.

2511 méter magasan vaguonk. A Bukura to alattunk 500 méter mélységhen fekszik. Pompás kilátás nyilik a essucsról. Látjuk a Gáles vonulaial, a Rea vögral, Szlenisorát, tölünk keletre pedig a Papusát. A Papusa katlanjáhan már forr a következö nap és éjszaka meglepetése. Gomolygó ködök iramlanak fel eģészen a Peleága csúcsig. mạ̧d összeütközve a BuKura felöl jövö szóllel, viaskodva járják a ködök és felhök reltenetes táncát a Peleáqu sziklatornsai köriil. EZ természetesen quorsabl leereszke-


Bukura tó. Baloldalt a Szlavej gerinc, középen a Judele, ettöl jobbra a Bukura kapu. (Papp Jenõ felvétele.)
désre kényseril, s nagy igyekezettel haladunk a Rea völgy felé. A Papusa ís Peleaga közölli nyereghe leáre, látjuk a Peleága tavat. (iyönyörű fekrése van a kól hegyóriás közötl. A Rea völgy tavai is megesillannak a lemenö nap fényében. Négy tavat látunk, de egyik sem olyan nagy. mint az eddig látotak. A völgy maga valahogy komor hatással van mindnyájunkra. Ctunk hatalmas gránit saiklák között, illetve felett vezet, néhol egész komoly mászási igényelve. Valóságos gránit temetöben járunk. Az egyhansí sziklák kärälli úton érïnk le a Pietrile-i menedékházhoz.

Mannap reqgel elbúcsazunk a háziaktól és a Retyezát harmadik völgyoben, a Satenisora völgyén indulunk útnak, hogy felkeressük a lecsapolt Relejö Retyerát cstesol.

Bár a Retyezat hatalmas volgyei mind glaciális eredetüek, mégis mindegyik völgynek megran a maga sajátossága és egyénisége. A Szlenisora sép vizestesivel tünik ki. Fennebb pedig kilométer szélességben és hosszússághan borokir és törpefenyö-rengeteg képez átö̈rhetetlen gátat. Ha nem leme a hegsi pásztorok és radászok átal kivágot út, bizony lehetellen leme a Sztenisora vögyén felmenni.

A völgy keleti oldalán a Sztenisora-gerinc, nyugati oldalán a Retyezátgerinc húzódik, a völgyet pedig itt is a Bukura csúcsa zárja be. Utunk a Sztenisora tótól nyugatra fordul, elhagyja a völgy irányát, mert erre kell felkapaszkodnunk a 2251 mélerrel jelzett háromszögelési pontig, a Bukura és a Retyezát közötti nyeregre. Itt találtuk a legnagyobb gránit tömböket, amelyeknek megmászása a meredek úttal együtt igen nagy élvezetet szerzett. A nyeregre kiérve északnak fordulunk és elindulunk a Retyezát csúcsa felé. Aggodalommal látjuk, hogy az idö meşáltozik. Meggyorsítjuk lépteinket, hogy a csúcsól més szétnézhessïnk a köd leereszkedése elött. A Retyezát összes katlanjai füstölnek, a ködböl már csak néha-néha tünnek elö az elöhb látott képek. A Fekete-tó, az Iker lavak még csillognak a beléjük tekintö nap fényében. Még látunk két zergét is a Retyezát oldalán lefelé mászni, de nemsokára eltünik minden a ködben. Kavargó ködben érünk fel a Retyczál 2484 méler magas csúcsára. Cránit tömbök közé beékelt, viharvert, kis farúd jelzi a csúcsot. Pár pillanatig felszakad a köd és még megpillanthatjuk a kis Retyezat tavat. Az idó miatl grors ütemben térünk vissza a gerincen a Bukura kapu felé. A Bukura északi oldalán járunk $s$ még alig vagyunk az út elején, amikor az Ker vögyben egy zerge nyájat fedezünk fel. Ennyi zergét egy csoporthan még egyikünk sem látott. Szinïk teljesen egybefolyik a környezet színével, némelyik legel, mások pedig pihennek. Még nem vettek észre. Füttyentésünkre az egyik bakk mindjárt válaszolt, illetve fültyel figyelmeztette lír sait a veszedelemre. Erre az egész csorda minden zergéje úgy megállott, mint a cövek, valamenṇ̛ien felénk néztek és állak másodpercekig mozdulatlanul. Egy-két újabb füttyentés a zergehakk ajkáról és az eqész csapat menckülve indult el a rölgy fole Legutóljára maradt egy nagyobl zerge. mely csak a többiek eltủnése ulán szökkent le a szikláról és iramodott társai után. Felejtheletlen élmény volt.

Közben a felhök mind veszedelmesebben gyälekeztek, mi pedis folytattuk utunkat a Bukura kapu felé. A már megszokott gránit-sziklák kö. zölt vezet útunk, néhol gyepes, de annál veszedelmesebb helycken. Ez. volt túránk legnehezebb része, itt bizony elö kellett venni a mászó tudománỵ. Talán azért, mert egyenesen vágtunk célunk felé. Lehet, hogy van egy könnyebb út is, de mi azt nem kerestük és véletlenül sem akadtunk rá. Szerencsésen megérkeztünk a Judele és Bukura közötti nyeregre, melvet a Bukura kapujának hívnak. Lent mespillantjuk tegnapi ismeröscinket, de ma sokkal barátságtalanabb a kép. A Bukura tó komoran, mérgesen ráncolja össze felszínét s haragosan néz a Peleága felé, ahol naşy vihar készülödik. Alig állunk meg, már nyakunkban az eső. Elökerülnck a vizálló kabátok s rohanunk lefelé a tóhoz. Egy félóráis tarlott az út, de azalatt volt részünk esöben, hóban, jégesöben és végül enyhe havasesöben is. Szaladunk és ázunk. İgy érünk le a Bukura tó partján lévö egretlen menedékhelyhez, egy oldalra dölt hatalmas gránit-szikla alá. It húzódunk meg és itt töltjük viszontagságos éjszakánkal. Az odút a pásztorok is menedékhelyül használják, találtunk is némi száraz fát, amiböl tüzet raktunk. Lassan-lassan az odúban is minden vizes lell, a fa is átnedvesedett. Hogy valamiképen felélesszük a tüzet, kisebb-nag̣obb szalonna darabokkal tápláltuk. Nem könnyü szívvel bár. de igen jó tüzelöanyagnak hizonyult.

Reggel törődötten indultunk el a Bukura völqyén lefelé. Az egész Retyezátot sûrű köd takarja. Szitáó esöben ereszkedïnk le a völg̣ 1580
méteres pontjáig. Itt találkozik a Bukura völgye a Lapusnik völgyével. Elötlïnk délre a Papusa hatalmas gerince huzódik. Ennek kell a hátára felkapaszkodnunk. Utunkat állja azonban az esőtöl igen megnölt Lapus-nik-patak, és emiatt jól fel kell mennünk a völgỳben. Szép vízesések sorozata mellett vezet az út, míg végre kapunk átkelésre alkalmas helyet. Átvágtunk a Papusa oldatára s itt egy fiatal fenyöerdön keresztül déli irányĐan kezdtük oldalozni a hegyet. Jó kél órát tartott, migg a Papusa havas letejére értünk. Itt talalluk meg a rendes utat is, amely célunk felé vezetelt. Ezt az equetlen jelzetl utat láltuk retyezati utunk alatt. Piros jelzésü ut vezel egésen Nyóg mezejéis, az elsö lakott helyis. A többi Retyezati utak úsy vanak jelezve, hogy egy nagyobb köre egy kis követ helyeztek el a leleményesck. Szakadó esöben érkeztünk meş délután 5 órakor Nrág mezejére. A 11 órai gyaloglás alatl $1 / 1$ órál pihentünk s ez még a mi egvébként hozászokolt izmainkat is erösen próbára tette. Amellett ott voltak a nehéz hátizsákok, melyeknek súlyát csak akkor éreztük igazán, amikor lekerültek vállainkról.

Újra rendes szoßában vagyunk. Bakancsaink csurom vizesek, ruháink az éjszakai füstöl fertelmes szagúak. Mindent kiteregettünk, tisztálkodtunk, majd átadtuk magunkat a jól megérdemelt pihenésnek.

Másnap szekérerl mentünk Lupényba. Nem volt kellemetlen a vadreqényes szép Zsilvälgyén végigszekerezni. Lupényban vonatra ïltïnk és a Bóli barlangnál szállothonk le ismét. Az állomáshoz közel van a barlang. Nem nyújı semmi érdekeset. Egy hatalmas sziklát furt át a patak. Meglehetösen lágas, kénvelmesen járható, de cseppkö vaģ más érdekesség a barlanghan nines. 1 barlangi irodalom ellenben gazdagon van képviselve.

Ezzel be is fejezödölt a Retyezáli kirándulás. Fájó szível gondolok most vissza erre a lúrára. Fajaz a sok elveszetl sépség, melynek évenkénti folkeresést határoztam el akkor. Már sok idö elmult azóta, hogy oft jártam, de ma is olyan elevenen él bennem a Retyezál képe, mint közvellen a lúra után, Ưoy belevésödött, úgy hozzánölt szivemhez, mint Magyarország térképéhez.

Jancsika Albert.

## Sik Sándor: $\quad$ AZ EGYESKÖ

A Hayymás üzen az Öcsémnek, Az Öcsém felel a Heggymásnak. Mit üzenhetnek egymásnak?

Közepettülk a néey!ágá
Kökoromáoral ékes fö:
Ey!gerlül áll, a: E!y!eskö.
A Hat!! lmást uluk ölelik,
Az Öcsćmhez ösoényle fut.
Az Eyyeskióre mincsen út.

A Hagymás Guperg!póra könyököl, Az Öcsćm Csikországba néz, Az Egyeskö csak az égbe föl.

A Hag!ymás széntiért liönyörög, A: Ơcsem az embereliér,
A: E!geskö́n semmil se kér.
A Hac!!imis mondja: Légy velem!
A: Öcsém bizlat: Kegyclem.
Az Eyyeskö semmit se mond: Fę́є körül az đ̂r Lelke borong.

Megjelent a Forrás irodalmi és kritikai folyóirat 1943. áprilisi számában.

## A Rozsályi menedékház felavatása

A nagybányai osztály új alkotíssal gazdagítotla az egyetemes magyar természetjárást. A pünkösdi ümepek alall tartolla meg az EKE nagybányai osztálya Mátyás túra keretében a Rozsálỵi menedékház felavaló iunnepségét. Az ünnepségen igen szép számban vellek részl a löbbi fársegresiiletck részéröl is. A Magyar Turisták Országos Szövetségél Romhányi intal képviselte s ugyancsak öt bizta meg a MTE és a BSE is a képviselellel. Már szombaton megindultak a turisták a forrásligeti menedékház felé Tréger Lajosnak, az EKE nagybányai osztalya elnökének veretéóve!. hosy másnap már korán olt lehessenek a ház felavatásán. Fgy másik nagyob,

coport dr. Balogh Ernö́ ERE k̈̈zponti elnök vezelisével vasamap indnif a Rozsály felé. Az újomnan ipailt menedékhaz lépesiojére elöször Trézer Lajos lépett fel és üdvözölte a város, a Szövetsés és a teswreregeoülelek kiküldötteit. majd dr. Balogh Ernöl felkérte a ház felavaláára. Dr. Palogh írnö beszédében a Mátyás lurák jelentöségéröl emlékezell mes. Idéze a nagy király szellemét és kifejtette, hogy mat is teltekre van szüksés. nem hatásos beszédekre. Visszaemlékezelt a forrásligeli monedékhiz felavatasi ünnepségére, amikor az idegen uralmal hírdetö képet arató beszéde käzben a szél lesodorta. Azóla ez a szellö megerösödötl és minden nem idevalót ki fog seperni és lelkünket is megtisztílva aldozathozalalra képesebbé tesz és kötelesséquink teljesítésében megalkuvást nem ismerökké. a nagybányai osztály törellen és önzellen munkássásál dícséri az a ház, amely nagy turista céljaink eléréhez segíl hozáa és megtanit arra hogy nem az egyémek, hamem a llazanak biztositható az örökedel az önzotlen munkával.
 a Rozsály régi szerelmese mondott költöi heszédet. majd Romhámyi Intai a Turista Szövetség. a MTE és a BSE nevoben mondon üdväzletel é 'Tró ger Lajosnak álnyújlota a Turista Szövetség és MTE embékémeil. A budapesti Törekvés Turista Egyesület kiküldötténck üdvözlö szavai után Tréger Lajos mondota el záróbeszédét. A házat a Mátyós év cmlékére Mátyás Ház-nak nevezték el.

Az esybegyiillek czután visszatértek a forrásligeti menedékházhoz, ahol Farkas Károly, a monedékház vezetője kitűnően ellátta a vendégeket, akik másnap a legkellemesehb emlékekel távoztak aról az ünnepségröl. amely a visszacsatolás óta a legjelentöségteljesebb volt a nagybanyai osztály életóben.

A ház még nem volt teljesen befejezve az avatás alkalmával, mert ezt meggátolta egrésal a kedvezötlen idójárás, másrészt az ezzel kapcsolatosan nehezehbé vál anyagfelszảllítás.

A rozsílyi menedékhaz felépítése a nagybányai osztály érdeme, azonhen fellatlenial meg kell cmlitenünk, hogy igazi életrehívoja Tréger Lajos, az ostaly clnöke volt, aki lankadatlan türelmével úgyszolvain a semmiből kierowzakolla énnek a haznak felépülési lehetöségét. A rozsályi menedékház Celépítésével elévülheteten érdemeket szerzelt Tréger Lajos és hisszük. hogy lovábbi änzellen monkássága épp ńgy megitermi gyümölesét, mint az eddigi.
$J . A$.

## A sancanziano-i barlangszakadék és a Tordahasadék közti hasonlatosság

A tordahasadéki természeti tüneményhez hasonló külföldi tajjszépségek soraban a Sincanziano néven ismert természeti nevezetességre elöszeretettel szokiak hivatkozni a geologusok és a turisták egvaránt, akik mindkét kirándubohelyen járlak. Olaszorszás San Canziano községének a határában fekszik ez a hires lászópség, mely Trieszböl Célnapos kirándulás keretében megrekinthetö. A Catatano-hegységhöl fakadó Timavo-patak tör át, egy két heiven beomoll barlangon, szakadékokat, vizeséseket, szép kilátó ponlokat lírva a spemléló elé, mely vadregényes látnivalók váloozato.; cgymásıtánban kövelik egymást itt-ott szédítö maģasságban vezetö kamalokon kereaztiol. Gazdag irodalma van ennek a természeti ritkaságnak, mely a eseppkobarlang, a búvópatak és a hegyhasadék változatos panoramáját egyesiti magában prehisztorikus barlangüregekkel egyetemben.

Az elsö föllárásokal, gyalogösvényeket olasz természelbarátok végezlék már czelatt löbb mint száz évvel, majd 1851-ben dr. Schmidl Adolf hirneves osztrákszarmazásí barlanģutató, a későbbi pesti eģetemi tanár, a Bihar-hegység és az aggteleki barlang klasszikus leírója fogott hozzá conck a félig barlang, félig heģszoros szakszerü tanulmányozásához, és Rudoll József segtötársával együttesen eszközölt megállapításai és leírásai alapján a Német Osztrák Apesi Egyesület vette kezćbe a teljes föltárás sikere, keresat $\ddot{i}$ vilclét.

A bejárá jelenleg az idegen ulasok kényelmével két órát vesz igénybe.
lgaz, hogy a szomszédsághan lévö postumiai adelsbergi cseppköbarlang hatamas versenytárs, melyet egy 10 év elotli stalisztika szerint esymillóo lángato kereste fel egy ev alatt, holott Sancanziano esak tizezer furistat mutathatolt fel. Azóta bizonyára utóbbi helyen is idegenforgalmi részvénytarsaság alakult.

Sancamziano amyival is inkább érdekelheti a Tordahasadék ismeröit, mert a keletkezést illetöleg a barlangelmélet klasszikus példáját matalja be.

## Turára

Hazai védett természeti emlékeli．．A Földmivelésügyi Minisztérium a Természetvédelmi T’anáes javaslatara védetté nyilváníloll számszerini is hazai természeli ritkaságot örzö helyet．Az edélyi részen（iörgényszent－ imre község hatáaban（az iszticsói m．kir．Erdöhivatal kezelés＠oen lévö） közel 82 hoid édekes növésü，idös tölgyállomány és a 20 holdnyi kiter－ jedésű Rákóczi－várhegy，mint történelmi és természeli emlék kapotl védel－ met．Ugyanígy nyilvantartásba került（iyergyóhékás község hatíráhan lévón （Popescu és társai tulajdonát képezö inğatlanon található cseppköves bar－ lang a bejáratat övezö 0.2 hold kiterjedesű felszíni területlel．

Pótfüzetek a Természethdományi Közlönyhäz． Bp．194：3 április－jóniusi stám．

Egyesülctünk munkaterülete tírhiza a természeli rilhasátoknak． Csaknem minden nagyobb túránkon talalkozunk hatalmas nö口ésö äre！ fákkal．Ismerünk ritka növénycket termö helyeket，csotis．szikla－ alakzutokut；nevezetes vagy alig ismert patak szurdokoket．Mondhat－ juk számtalan az erdélyi részek védelemre érdemess helye！a mui idök sajnos nem alkalmasak nayyoonalú természetoédelmi rendelkezésck végrehajtásíra－mint füzetünk is írja．Ezitton is felhíojul：lagjain－ lat：amig hioalalos hely szímbaveheti természeli szépségeinkel－－． jelentsék Központunkhoz＂védelemre méltó lúru！！akat．Közäljék a hely megközelitö lehetöségét，jelcnlegi birtokosál，a nönén！！ごt，szikknotr－ kulat rövid lérísát，lehetöleg a lárgy fényképénck eg！ide jü bekïldé－ sével．Gyäjtsük az adatokat，hogy alhalmas idöbcon kész anyay！！al siet－ hessünk az illctékes helyek munkíjínak támogatísiara！

A csicsókeresztúri rk．templom．İrta Entz Géza．．．Szolnok－Doboka vm．eme sok vihart átélt，Nagy－Szamos menli temploma，román，cstes－ íves és barokk mürészleteivel a magyar építö ludásnak egyik nasyszerü hírdetője．Építészeti szempontból D．kapuzata a legértékeseb）．．．

Erdélyi Múzeum，Kv．1942．XLVII．évf．1．sz． ＊

Müemlékcink müszaki felvétele．．．Kalauz－szerkeszớ turistáink olvas－ hatják élvezeltel ezt a tanulmányt．Mert bepillanlás nyernek általa az épí tésztudományba．Az eggszerü turista pedig rájöhel arra，hogy tartalmat vihet a látszólag érdektelen területen athaladó túrába is，ha az olt lévö régi templomokról vazlatot，felvételi rajzol készít．A vázhat－rajzokkal is vall－ tozatossá tehetjük tíranaplónkat．Az adatok továhbításával pedig felhív－ hatjuk az illelékesek figyelmét egy－esy ismeretlen míemlékünkre．（iyara－ píthaljuk így tudásunkat és kiterjesztjük turista munkaköriünkel．．．

Szépmüvészet，Bp．1943．IV．Évf．1．sz．
B．I．

## Régi turanaplókból...

, A Belügyminiszter érlesítette Egyesületünket, hogy elismervén az EKE eddigi sikeres müködésél a hazai fürdöügy terén s miután a maga részéröl is kivánatosnak lartja, hogy az erdélyi források és fürdök külföldön is minél szélesebb körben ismertessenek, 1000 forintot engedélyez az erdélyrászi fürdök ís ásvínỵvizek leírása címû mủ német kiadása költségére. A válaszhmány a Belüşminiszler segélyéét köszönetét fejezi ki és
 Erdély, 1896. V. évf. 8. sz.

Hankí Vilmos ar. szerheszlésében, mayyar és német nyelven megjelent kietlóalyunk általános érdeklödést és elismerést keltett, úgy hreai, mint külföldi tudomínyos körölken is.

A Gifcr!!!í név credete... Rési helyneveink keletkezését legtöbb esetben cak a mese örökitette meg szamonkra. Manapság szómagyarázatokkal iģokeznek kihámozni a k̈̈ltött dolgokból a valoságot. Igy Gyergyó
 egyik alvezérét. Györgyöt emlegetik mint névadót, aki a töredék hún népet ere a löldre vozette. A monda azt tartja, hogy a nép nevezte el az új hazát ., Cyörgy-jó-nak, röviden (iyergyonak. Kzt elfogadhatjuk mi is. De a , , ó" sá ilten nem tulajdonsigot. hanem a régi magyar nyelv szerinti: vizet, patakot, folyot jelentö sácskat idézi eszänkbe. A György szonak is meg van a régi masyar nyelvhen a .. ${ }^{\text {dyerg. }}$ valtozata. Es a Gyergyoban ma is létezï (iyägypataka szintén igazolja fejtegetésïnk helyességét. Így elfomadhatjuk, hogy dyörgy-jó, (iörgy-folyo és a mai Görgy-pataka névböl stimmazoll (iyergyo ösi neve...

Erdély, 1912. XXI. évf. 3. sz.

EKE hunyudmeqyei Osztálya 1892 június 26 -án tartotta alakuló ülését Déván, mintegy 6()-70 tag jelenlétében. Az Osztály elnöke lett Jósika Lajos búró. Az alakuló ülésen üğvivö alelnököket választotak: 1. Algyógy, 2. Rrád, 3. Gyalár, 4. Marosillye—Zám, 5. Hátszeg, 6. Körösbánya, 7. Kudzsir, 8. Nağýg, 9. Petrozsény, 10. Puj, 11. Szászváros és 12. Vajdahmyad székhelyekkel a helyi lurisla élet kialakítására és megszervezésére. Y’́taszmánỵi tagok közzöt szerepelt Téglás Gábor is. (O éveken át különösen sokat dolgozotl a Hunyadiak földjének turista feltárásán és ismertetése érdekében...

Erdély, 1892. I. évf. 5. sz.
Mályás-tíráinkon ! $\quad$ ondoljunk természeti kincsekben leggazdagabb bírmét!énl: történclmi és természeti saépségcire! Emlékezzünk az ötnen évoct reelöll alckiull Hunyadmegyci Osztályunkra!
B. I.


MaTıOSz június 1. tanácsüllésén Papp Dénes társelnök elnökölt és beszámolt a Szövetség jubileumi közgyülésćröl. - Szuniogh-firvay Nándor dr. ismertelte a május 15 - lif-án nagy érdeklödés mellett megtartott szövetségi lerepgyakorlatot. Majd az elnök kiosztolta az elsö: BDTE I., a második: MKE I. és a harmadik: BBTE II. helyezett esapatoknak a vándordijakat. Emlékveretet kapotl ezen kivïl az öt elsö helyezett csapat minden egyes tagja és hat förendezö. Flöadó javastatára tanács elhatározta, hogy a vidéki lurista ala. kulatokhoz is küld vizsgaztatókat. legaláb) 10 jelentkezö esetén. Babós Imre az eddigi Mátyas-turakról adoll összefoglaló jelentést. A beérkezett 25 tura-jelentés szerint 1370 turista résztvevöje volt eddiğ a Mátyás-turáknak. Az MTE 317, MKE 207, BSE To. 130, MMTE 102, EKE 99, BBTE 93 taggal szerepelt a lúrákon. Örvendetes, hogy csaknem minden turista alakulat szerepel néhány résztvevövel. Elöadó kéri a tírajelentések részletes kitöltését, e túrán elmondott ünnepi beszédek szövegánek és túrajelentéseknek mielöbhi beküldését. Tanács az almásfïzitöi Vacum Spe. To. egy évi proba-
idöre felvelte. Tanács a menedékhazi ágyalapítrányok összegét 300 pengöben állapítolta meg. Egy menedékház 10 szövetségi ágyalapítványnál täbbel nem kaphat. Agyalapílvinyt a jovöben esak szövetségi kütelezettségének eleget telt lagegyesületek kaphatmak. A Honvedelmi Misiszier álat liors csapatok részére adományozolt vindordíjért a szövetségi lerepgyakorlatot az MKE rendezi, szeplember elsö leloben. Fötilkí jelentése alapjan Tanács ellogadta a szöretségi irodalmi- és lényhéppályazatok kirrásámak felteleleit.
L. I.

Marosszéki osztályumk az 59. sz. tíra alkalmával löhb úljelzést vegezell. A II. sz. munkacsoporthan Both Károly és dr. Möck Viimos vezetésével if szemely Ratosnyáig utazoti és a Ralosnya völgy 20., illetre a Secu-vilsy 10 km nél megkezdte az úljelzést piros vizszintessel és azl folytalla a Moldovínka l'elöl jövö út csallakozásiig. Eltöl a ponllol kezdre az Istenszéke--Moldovánka-Kisbeszterce út színének megfelchen sárga színnel jeleztek egészen a Kissbeszterce csúcsáig. Részletesebben: ahol a Moldovanka felöl jövö úl és a Ratosny: Secu felöl jövö b tatálkozik, omnan a Rusz és Ratosnya községek erdöhatarán vezet az in egészen Pojana Priszlopigs. Itt kapesolodik be a Kolibicíabl jöö út is. Az osztály ill védkunyhó építését tarlja sziikségesnek ís amint lehetséges, azt fel is építi.

Fthöl a pontool kezdve az ismert katona ill visz fel a Kisbeszterce esúcsis.

A Kisbeszlerce csúcson az útjelaii csoport találkozotl a besztereoi © kolozsvári lúázókkal A kölcsio. nös örömteli üdvözlés perceit fe. ledhetetlenne tethe aze hogy az egész napi bortis e";ös idö után pár percre liderüll és a Kisbesztere mesmulatla környékének felejthetellen saépségeit. A beszterceiek és kolozsvariak visszatértek Kolibicára, mig a marosszékiek folytaták útjukat. Sajnos a jelzésböl nem ludtak megvalósítani egész terviiket, mert esetl az esö. Csak 4 óra mulva folytathatták az átjelzést, amikor a körek és fák megszáradak. Az országos kek jelzés a Kisbeszteree cosiesa alall a Strenior vizesóseknel keadodik. It a víz kb. 30 méter magassás... ból esik köröl-köre. Imen két ás fGlora atat crheto al a Paplába nyereg. alowá a lervezelt véd kumyho épilne. It itlott az SKV vedkunyhója is, azonban az ido teljesen önkretete, összeomlott.

A csoport lovábbi útja a Dundek északi oldalán vezetett, itt a föut mellett egy bövizú forrást foglallak és azt Mályás-forrásnak nevezlék el. A nevét a forrás mellefli nasy köre írták rá. A forrási kiképeztéz, lefolyo csatornával láliak el. A kék jelzést elkészitellók a Teleki-csúcs északi oldalán levö úlba ceatlakozó és a D. Ma. ieresclu 1871 m felöl jöö úl talafkozássíis. A Tiha-Ruska gerincen jövö utal a sárşa vizszintest bekö-
tötték a fö́ritba. Azon a ponton, ahol a fóúlba ér a Tiha-Ruszka felol jövő gerinc-lít, onnan indul a Teleki-csúcs gerinc jelzése kék keresztlel, melyet egy kis szakaszon sikerụilt csak elkészíteni.

Megjegyzések az út kivitelére vonatkozólag: a Kisbeszterce csúcs és a csúcs alatt elhúzódó föút jelzése hiányos, a Strenior vízeséstöl a Teleki-csúcsig a jelzés tökćletes Az oszlály rövidesen befejezi az egész gerinc út jelzését.

A III., IV. és V. csoport megfárla a Tiláa és Ruszka tetöket, sajnos kedvezötlen idöben.

A túra végén Palotailvára mentünk az összes csoporlokkal egyült, itt már vártak a levente alakulatok és a nagyszámú polgári közönség. A falu régétöl négyes sorokban vonultunk fel az iskola udvaráa levö Országzászlóig, ahol megtarloltuk Mátyás emlćk-ïnnepségünget. A magyar Hiszekegy elmondása után Gáll István ref. lelkész mondott emlékbeszédet, majd a Himnusz eléncklése után megkoszoruztuk az Országzászlót. A kirándulás 66 résztvevője jókedvvel és felfrissülve tért haza az 59. Mátyás túráról, melyen sikerült turista alkotó munkát is végeznünk és méltóképpen hódolhattunk a Nagy király emlékének.

## Both Károly.

A Mátyás-túrákra a Magyar Turistak Országos Szövestége botjelvényt késziltetett. Botjelvény kapható az EKE központjában. Kolozsvár, Jókai-utca 2., darabja 60 fillér.

Marosszéki osztály hírei. Az osztály június 3 -án a következő útjelzést végezte el: Szováta kisállo-más-Bekecstetö piros-fehér, Nyá-rádköszvényes---Bekecs piros-fehér és Bekecs-Nyárádselye útvonalat kék-fehér színjelzéssel. Az útjelzéseket Szente Béla. Máthé Borcsa, Both Károly és Bencze János készítették. A Bekecsi túrán 35 -en vettek részt. Egyrésze Nyárádmarosig autóbusszal, másrésze kerékpárral tette meg az utat. Ez volt a kerékpáros csoport elsö út ja.

Both Károly, a turista szakosztály vezetője június 6-án Szovátára utazott és az útjelzések ügyében Budai Gedeon fürdöigazgatóval tárgyalt. Az igazgaló úr a gyógyhelyi bizottság 1943. évi április 28-án tartott ülésén megszavazott 200 pengö úljelzési segély kiadását megtagadta azzal, hogy nekik nincsen turista forgalmuk, nekik Szováta-Mezöhavas-i útjelzés nem is kell, ök a helyi jelzésekre gondoltak, amil Krizsán úr már meg is csinált. Végül is belement abba, hogy az útjelzésre vonatkozó számlát a gyógyhelyi bizottságnál nyújtsa be az osztály.

Június 7 -én Both Károly és Nagy Géza reggel 4 órától délután 5 óráig elkészitették a Szováta-Mezöhavas-i piros útjelzést. Ez a jelzés Szováta fürdötelep igazgatósági irodájánál kezdődik, a patakmajor érintésével a Tekenösházig, az országuton feltér a Tekenös mezön át a gerincre, itt megy azután végig, érintve Csere-
peskö-mezö, Dürgöház (Szovátától $\overline{5}$ óra út) Asztalkö-Mezöhavas tetöt ( 1777 m .) (Dürsöh ${ }^{2} z-$ Mezöhavas tetö 2 óra út). Az útszakaszhez szükséges 4 drb. magyarázó láblát a legközelebbi túra alkalmával helyezik el.

Az Erdély mult (6.) számában megjelent „Pillantás a I Iortobágy. ra' c. cikk elsö képének magyarázó aláírása ,OOkörnyállal bevoni hortobágyi táj" tévedésböl elmaradt. Maga a kép finomabb részleteinek nyomdatechnikai okokbó való elveszése miatt nem sokat mondó ugyan, azonban valójában maga a laj ilyenkor, amikor tele van, száraz kórókba akadl rengeleg ökörnyállal, ennek látyolszerủ saövedékével, megkapó sajátságos képet nyújt, mert kedvezö megvilágítás mellett ilyenkor az egész mezö úgy fénylik, mint valani tükrözö vízfelület.

Zilahi osztályunk Nádastó-i menedékházának építése nagy üteniben halad. Az épület falai már az emeletig fel vannak rakva és ha nem jönnek közbe váratlan akadályok, a ház építése ez évben befejezödik. Az építési anyag beszerzése körül felmerült nehézségek miatt a hazat a tervezett idöpontra folyó évi augusztus 20 -ra nem re. het befejezni, emiatt a zilahi osz tály augusztus $\mathbf{2 0} 0$-ra hirdetett 103 . sz. Mátyás-túrája elmarad és : $z$ kesöbbi idöpontban lesz megtarlva.

## Pályázatok

A MATUOSz 1943. évi turistairodalmi pályázata. I. A pályamú tárgya lehet: a) Túraleírás; b) Egyes hegyvidéket ismerteto kalaúz-szerü munka (pl. Hegyestetö, Nagyvillám, Kevélyek stb.) c) Nagymagyarországi tárgyú vetitettképes elơadásra alkalmas szöveg. - II. A pályázat feltételei: A pályázaton résztvehet minden turista, aki rendelkezik a Szövetség 1943. évi igazolványával és nem hivatásos író vagy uajságiró. A pályázat titkos: a pályázó nevét, lakcimét, egyesületét és igazolványának számát zârt, jeligés boritékban kell mellékelni. Ugyanaz a szerzö több munkával és mind a három csoportra pályázhat. Más pályázaton díjazott, vagy dicséretben részesült munkával pályázni nem lehet. A pályamunkákat gépírással vagy jol olvasható kézírással iv alakban, a papiriveknek csak egyik oldalára irva, zárt borítékban kell beküldeni a Szövetség hivatalos helyiségébe (V., Alkotmány-utca 6.) A boritekon jelezni kell, hogy „Irodalmi pályázat...csoportra." III. A pályamunkák bekïldési határideje: 1943. nov. 30. - IV. A palyamurkák elbírálảsa és díjazása: A birálo bizottságot a Szövetség tanácsa küldi ki. Az a) csoport elsö dija 50, második dija 30, harmadik dija 20 P. A b) és c) csoportok elsó díja egyenkênt $100-100$, második díja 60-60, harmadik dija 40-40 pengö. Meg nem felelö eredmény esetén a bizottság a díjakat megoszthatja, söt azok kiadását részben, vagy egészben meg is tagadhatja. A dijazott és megdicsért pályamunkák közlési joga az eredmény kihirdetésétöl számitott egy éven belül kizárólag a MATUOSz-t illeti meg, a többi pályamunka az eredmény kihirdetésétôl számított két hónapon belül a Szövetség hivatalos helyiségében kellö igazolás mellett átvehetó.

A MATUOSz 1943. évi turistatárgyú fényképpályázata. I. A pályázat tảrgya: a) Nagymagyarországi tárgyú egyes felvétel; b) 4-6 képből allós sorozat, amely Mátyás királlyal kapcsolatos vidéket szemréltet. - IL. A pályázat feltételei: A pályázaton résztvehet minden turista, aki rendelkezik a Szövetség 1943. évi igazolványával és nem hivatásos fényképész. A pályá-
zat titkos: a pályázó nevét, lakcímét, egyesületét és igazolványának számát zárt, jeligés borítékban kell mellékelni. Ugyanaz a szerzó több képpel is pályázhat s mindkét csoport pályázatán résztvehet. A pályamunkák lehetöleg $18 \times 24 \mathrm{~cm}$ nagyságú képek legyenek, hátlapjukon a pályázati csoportot, tárgyat és a jeligét kell feltüntetni. A képeket zárt borítékban kell a jeligés borítékkal egyuitt a Szövetség hivatalos helyiségébe (V., Alkotmány-utca 6.) beküldeni. - III. A beküldés határideje: 1943, november 30. -- IV. A pályamunkák elbírálása és dîjazása. A bírálóbizottságot a Szövetség tanácsa küldi ki. Az a) csoport elsó díja 40, második dija 30, harmadik díja 20 pengö. A b) csoport elsö díja 100, második dija 70, harmadik dija 50 pengö. Meg nem feleló eredmény esetén a bizottság a díjakat megoszthatja, vagy azok kiadását részben, vagy egészben meg is tagadhatja. A dijazott, vagy dicséretet nyert képek a Szövetség tulajdonába nennek át és azok közlési és kiallítási joga egy éven belül kizárólag a MATUOSz-t illeti meg. A többi pályamunka az eredmény kihirdetésétől számított két hónapon belül a Szövetség helyiségében kellö igazolás mellett átveheto. - Úgy az irodalmi, mint a fenyképpályázat eredményét a MATUOSz 1944. évi közgytulésén hirdetjük ki.

A MATUOSz pályázata a vezetőképzésre és a terepgyakorlatok fejlesztésére. A MATUOSz pályázatot hirdet: 1. a túravezetö képesítés népszerüsítésére, a vezeto. képzés továbbfejlesztésére vonatkozó pályamunkákra; 2. Uj gondolatok a terepgyakorlatok népszerúsítésére és továbbfejlesztésére. - A pályamunkák közül mindket csoportban a legjobbat 100-100 pengövel jutalmazza a Szövetség,' a palyadij azonban csak akkor kerül kiadásra, ha a pályamunkák komoly értéket képviselnek. A palyamunkakat a papir egyik oldalára írva, jeligés levél kiséretében a Szövetség hivatalos helyiségébe (V., Alkotmány-utca 6.) kell beküldeni. Beküldési hataridó: 1943. szeptember 30. - A dijazott munkảk közlési és felhasználási joga a MATUOSz-t illeti meg.


A vadregenyes Hargitán kb. 1350 m . tenger szine feletti magasságban van az Erdélyi Kárpát Egyesület

## Uz Bence menedékháza:

8 szoba 18 ággyal, 2 zömegszállás 36 ággyal. Megközelitése: Csikszeredáig vonattal, innen naponta kétszer közlekedö Mávaut járattal.

Hálódijak: közös hálótermekben agynemü nélkül EKE tagoknak 1 P, szövetségi tagoknak 1.50 P , nem túristáknak 2 pengơ. Hálódij ugyanott ágynemíael $1.60,2.20$ és 2.80 pengỏ a fenti sorrendben. Kettő és három ágyas szobákban $3.30,4,4.70$ pengó. Hozzászámitanak még $10 \%$ kiszolgálási és $5 \%$ forgalmi adót. Levelezés: Székely Géza, Csikszereda, Kossuth Lajos-u. 26. sz.

Télen, nyáron nyitva. Korlátlan kirándulási lehetöségek a Hargita minden részébe.

Erdély kapujában, a Sebeskörös csodás völgyében, a Zichy esepköbarlang közvetlen közelében áll az Erdélyi Kárpát Egyesület


## Zichybarlangi menedékháza,

ahol 17 szoba és közös túrista háló áll a nyaralók rendelkezésére.

Megközelitése: Személyvonattal Zichybarlang megállótól 5 perc. Gyorsvonattal Rév nagyállomástól 6 km . gyalogút.

Hálódíjak: közös túrista szálláson pokróc nélkül: 1 pengö. Egyágyas szoba dija EKE tagoknak 2, szövetségi igazolvánnyal ellátott túristáknak 3, nem tagoknak 4 pengỏ. Kétágyas szoba a fenti sorrendben 4, 6, 7 pengö. Teljes napi penzio napi háromszori böséges étkezéssel EKKE tagoknak 12.- $P$, szövetségi tagoknak 13.- $P$, nem túristáknak 14.- $P$. 8 napnál hosszabb ideig tartó ott tartózkodás utấn engedmény.

