
I. kötet. 1892.

Szerkesztő: RADNÓTI DEZSŐ.
Fठdolgozótársak: Hankó Vilmos dr., Herrmann Antal dr., Téglás Gábor, Hangay Oktáv, Veress Endre.

## $X$. füzet.

 November.
## Turistaság a kőzépiskolákban.

Irta: Herepei Iván.

Gyakori a panasz, hogy a középiskolákban túlterhelik tanúlással az ifjuságot testi fejlödésének megmérhetetlen hátrányára; a fiatal nemzedék napról-naprà csenevészebbé válik, nagy része görbe hátgerinczozel, beesett mellel, rossz szemekkel, sápadt arczczal, gyönge idegzettel kerül ki a tanúló termekből. Hogy ez igy van, senki nem is tagadja és hogy ennek aziskolaaz okozója, sajnosan bizonyitják az időnkint tartatni szokott orvosi vizsgálatok statisztikai adatai, melyek megdöbbentően mutatják, miként nỏ osz-tály̛ról-osztályra a szük mellüek, à rövidlátók, stb, százaléka. Bizony megdöbbentően; mert hiszen kevés mondás fejez ki oly nagy igazságot, mint a számtàlanszor idézett, de mindamellett épen korunkban legtöbbször szem elöl tévesztett: «mens sana in corpore sano.» Ernyedt izmokkal, beteg idegekkel, vajmi nehéz végig küzdeni az életnek sokszor erős szervezetet is megpróbáló küzdelmeit. Nem egynek férfikora teljében megszegi életerejét a meg nem edzett, gyenge test, az élet izgalmainak ellentállani nem tudó beteg idegrendszer. Pedig a mi csapás az egyesekre, csapás az az államra nézve is, melynek ereje az egyesek erejének összeségéből áll. Tehát nemcsak az egyéni, de a magasabb állami és társadalmi érdek is sürgősen követeli, hogy gátat vessünk a rohamosan terjedő bajnak, hogy
megakadályozzuk, míg nem késő, a nemzet tagjainak testi elsatnyulását.

Sokan gyógyitó szerül a tanúlás anyagának kisebbitését óhaj̣tják, -igénytelen nézetünk szerint - nem helyesen. Az egyik bajon, a test baján, tán némikép, mert hiszen a tanitás anyagának nagyobb leszàllitására gondolni sem lehet, segitve volna; de keletkeznék más baj helyébe: az iskolai oktatás nem tarthatna lépést a tudományok rohamos fejlődésével. A mit nyernénk testben, veszitenők szellemben. Csak bajt cserélnénk, s ki tudja kisebbet-e a nagyobbért?

Általánosabb az a vélemény, hogy a módszer-javitással kell az iskolázás terhén könnyiteni ; helyes, de a bajt ez legföljebb csökkentené, teljesen meg nem szüntethetné azért, mert az anyag, melyet tanitani kell, ha az általános szellemi haladás fokán akarunk maradni, bármiy módszerrel előadva is igen nagy lenne.

A baj sikeres orvoslásának egyedüli módja: a testnek a szellemmel valb összhangzatos fejlesztése. És - fájdalom épen ebben az irányban történik napjainkban a legkevesebb. Szinte hihetetlen, hogy mig a szellem képzésére a középiskolákban heti 24-26 általánosan kötelező orát forditanak, a test fejlesztésére, jóllehet test nélkül a lélek - legalább e földi életben - nem létezhetik, 2 óra tornázást rendel a törvény; és bár legalább ezt a két ơrát jól felhasználnák arra, hogy kipihenje magàt a sok tanúlásban kimerült lélek, szabadon mozogjon a folytonos és gyakran rose padokban való üléstöl elbágygyadt test, tiszta, friss levegöt kapjon a tüdő, mely a tanúló-termek porral telitett levegöjében a görbe testtartástól összeszorúlt bordák között alig fejlödhetik. Ám e helyett legtöbbször poros, néha nem is eléggé tágas teremben nyakatekert czirkuszi produkcziókkal kinozzák a tanúlót. Orvosi szakértők sokat irtak már arról, hogy az ily mesterkélt szerekkel való
tornázásnak testfejlesztő hatása alig van; keveset használ, soknak meg épen árt.

Kétségtelen, hogy az ú. n. szertornázást egészségi szempontból magasan felülmúlják a különböző, szabadban üzött sportok, pl. lovaglás, korcsolyázás, úszás, evezés, az újabb keletü kerékpározás, bár ez utóbbinak hatása az egészségre még kellően kipuhatolva nincs, és a turistaság. Szándékosan emeltük ki ezt, mely - nézetünk szerint a legjelentösebb; nemcsupán azért, mert, míg a többi sport többé-kevésbbé egyoldalúlag fejleszti a testet, a túristaságban valamennyinek elơnyei, azok hátrányai nélkülösszepontosúlnak; de különösen, mert az iskolákban való minél tágabb elterjedése gyakorlatilag legkönnyebben érhető el. A ${ }^{\text {Pr }} 10$ vagláshoz ló kell, a kerékpározáshoz kerékpár, mindkettő aránylag sokkal költségesebb, semhogy általános elterjedésre számíthatna, viszont a korcsolyázás, meg az úszás az évnek csak egy igen kis részében gyakorolhatók. A túristaság, ha a túristaság maga a czél és nem csak ürügy az «eszem-iszom»-okra, kevés pénzbe kerül és alig van az évnek oly szaka, melyet kirándúlásokra, ha in -m ismindíg egyforma előnyösen, fölhasználni nem lehetne.

Az E. K. E. egyetemi osztálya legközelebbi választmányi ülésében elhatározta, hogy fel fogja hivni az erdélyrészi összes közép- és szakiskolák igazgatóságait Erdélyrészi Karpât-Eyyesilleti ifjusági alosztalyok alakitására. A megállapitott terv szerint ezek az alosztályok minden iskola kebelében teljesen önállóan, de azért szervi kapcsolatban az E. K. E. egyetemi osztályával s ennek közvetitésével a központi vezetéssel, lennének alakítandók. Az ekként létesült alosztályok aztán valamely tanár vezetèse mellett, kinek persze meleg szeretettel, odaadó buzgalommal kellene az ügyet az ifju nemzedék testi fejlődése érdekében felkarolnia, évenkint minél több kisebb és nagyobb kirándúlásokat tennének, melyekben természetesen az alosztály tagjain kivül mint vendégek azok is résztvehetnének, kik
szük anyagi viszonyaik miatt a 2 frt tagságı dij befizetésére nem képesek. Szabad délutánokon nagyobb sétákat, vasárnap vagy más szünnapokon a vidék egyik-másik közelfekvő szebb pontjához kirándulásokat rendezhetnének. Évenkint 2-3-szor, pl. a husvéti, pünkösdi, szüreti vakácziókon több napra terjedő kirándulásokra, az útat részben gyalog, részben tengelyen téve meg, lehetne menni. Ha jól tudjuk, több erdélyrészi középiskolában szokásban is vannak ily iskolai kirándulások. Igy például a nagyszebeni m. kir. államfögymnáziumban ifjusági «van-dor-egyesillet» létezik, élén mindig egy tanárral, és évenkint 8-10 kisebb és $2-3$ több napra terjedő kirándulást rendez. E sorok irója, ki maga is a nagyszebeni álllamfögymnáziumban tanúlt, mindig kellemesen fog vissziuemlékezni ezekre a kirándulásokra. Rendszerint kǒ reggel indúltak el, többnyire gyalog, Szeben vidécének valamelyik szebb pontjához; ott töltötték játszással, növény- meg bogár-gyüjtéssel az egész napot, csak naplementekor indúltak haza. A szüreti vakáczión valamely közelfekvő szölötermő helyre szoktak elmenni, a hol aztán közös pénzből igen olcsón egy darab szőlöföld egész termését megveszik, s mialatt a városban maradottak szobában ülve unalmasan töltik az időt, a kirándúlók vigan szüretelnek. Húsvétkor és Pünkösdkor - természetesen mindig a vezető tanárral - több napra kirándulnak az erdélyi részek valamelyik szebb vidékère; egyszer a délkeleti Kárpátok festői havasaira; máskor pld. a regényes bánya-vidékre. Az ember alig hinné, mily kevés pénzbe kerülnek ezek a kirándulások; az egy napiak, miután kis hideg ételt és kenyeret a kirándúlók mindig visznek magukkal, alig pár hatosba; a több napig tartók, minthogy az igazgatóság olcsóbb vasúti jegyeket s más kedvezményeket is szokott kieszközölni, 2-3 frtba. Ha az iskolákban E. K. E. alosztályok szerveztetnének, természetesen ezeknek tagjai mind-
azokban a jelentékeny kedvezményekben részesülnének, melyeket az E.? K. E. nyujt, a mi az ily iskolai kirándúlásokat még olcsóbbá tenné.

Nem tudjuk szokásban van-e még; de régebben:úgy hallottuk -az enyedi Bethlen-fóiskola tanúlói a nagy nyári szünidökön kisebb nagyobb csoportokban beútazták, leginkább gyalog Erdély legszebb és legnevezetesebb részeit, szerezve tapasztalatokat és, a mi a fö, erősitve izmaikat ès idegeiket; nem egy ily társaság tagjai teljesen útiköltség nélkül indúltak neki az útazásnak; útközben a falvakban és városokban egy-két napra megszálltak, hangversenyt rendeztek s ennek jövedelméböl folytatták egy darabig tovább vándorlásukat. A létesitendỏ E. K. E. ifjusági alosztályok is, ha akadna vezetőnek vállalkozó tanár, a miben alig kételkedhetünk, vagy esetleg egy pár érettebb tanúló vezetése mellett is, rendezhetnének majd nyaranta nagyobb kirándúlásokat; úti tervet adna az E. K. E.; az útirányba esỏ helyeken olcsó elszállásolásról, étkezésröl, kalauzolásról stb. gondoskodnának az ottani E. K. E. osztályok, melyeknek tagjai esetleg szintén csatlakozhatnának a kirándúlókhoz. Jól kidolgozott úti tervvel, tájékozott vezetéssel s aránylag igen kevés költséggel nehány szünidỏ alatt egy-egy ifjúsági osztály tagjai bejárhatnák hazarészünk összes szebb helyeit.

E cikkely szükre szabott kerete nem engedi meg, hogy azokat a kulturális hasznokat fejtegessük, melyekkel a túristaság mívelése az ifjúságra nézve jár. Hogy mily kitünően összeköthetők az iskolai kirándúlások a természettudományok tanitásával, hogy földrajzi és népismereti oktatásokra, különösen ép napjainkban, midőn a szemléltetési tanitás a jelszó, mily elönyösen felhasználhatók stb., hivatott tollak már sokszor és szépen megirták. Csupán csak még egyre, a turistaságnak nemzeti szempontból való fontosságára óhajtunk pár szóval rámutatni. Mig «Helvéczia
hótakart tetőit»s a «Provence daltelt mezöit» megnézni mindenki siet, hazánkat s annak szépségekben oly gazdag erdélyi részeit aránylag még mindig olyan kevesen ismerik, pedig sajàtságos viszonyaink ép itt, a Királyhágón túli részekben, napjainkban fokozott hazaszeretetre, ha ugyan a hazaszeretetnek különböző fokairól szabadna szólanunk, útalnak. És hogyan szerethetnők igazán, önzetlenül, forró ragaszkodással a hazát, melynek földjét nem láttuk s fiait, testvéreinket, nem ismerjük; mert hiszen szépen irja Orbán Balázs - «öntudatos forró ragaszkodas, igazi mély szeretet, csal közelebbi ismerelségnek lehet eredménye; e szerint minél közelebb jutunk hazank ismeréséhez, annal forrobba valik szeretetünk iránta.»

## Még valami a Brodnikokról.

## Irta: Veress Endre.

Olvasgatás-közben jutott eszembe, hogy a Brodnikokról az oláh irodalomban is jelent meg egy igen érdẹes dolgozat,*) melyet szükségesnek tartok Kuun Géza gr. munkạtársunk hasonlótárgyú (s folyóíratunk idei első füzetében megjelent) becses kis czikkelye kiegészítéséül, e helyen ismertetni. S teszem ezt annyival inkább minthogy Rosetti Radu, ama közlemény írója, kútforrásai alapján e néprôl egész ùj adalékokat sorol fel.

A brodnikokról nemcsak nehány magyar királyunk oklevele és pápai bulla szól, de még az orosz krónikák is megemlékeznek. Ezek 1147-ben említik ôket először, mịdön Sviatoslav Vladimirovics hada, kalandozása közben, az Oka-folyó partjai mellett lakó kunok és brodnikok kánjától kapott segitséget. Karamzin orosz történetíró azt is mondja róluk, hogy: a brodnikok keresztények voltak és a Don-melléki síkságon laktak a barbár népek közt, kikhez hasonló vad életmódot folytattak, s legnagyobb részük muszka szökevény volt, kik az oroszországi polgárháborúk alatt,

[^0]hol egyik, hol másik nép szolgálatába álltak. ${ }^{1}$ ) Később 1224-ben újra említve látjuk őket a Kalka-melletti csatában Ploskinia nevú vajdájuk alatt, mint a tatárok szövetségeseit, midôn az orosz fejedelmek seregét a mongolok tönkretették. ${ }^{2}$ )

Sokkal jellemz6bbek azonban a magyar vonatkozások, melyeket Kuun Géza gr. czikkében is olvashatunk. II. Endre királyunk 1211-ben a Barczaságot a német lovagrendnek adományozta, hogy azok megvédjék a kun-beütésektől. ${ }^{3}$ ) A következó évben újabb kiváltságokat adott nekik, megerősítvén őket egyúttal Kreuzburg (Crucpurg) vára birtokában, melyet a lovagok újból felépítettek volt. ${ }^{\text {4 }}$ ) Viszály következtében a király azonban elvette tőlük adományát, de aztán 1222 -ben (a mint Kuun Géza gr. közleményében láttuk) nemcsak ismét nekik adta át a Barczaságot, de egy jó nagy területet is hozzáadott még túl a havasokon (Montes Nivium), mely föld Cruceburgtól a Prodnikok határáig, másfelől a Burza vizétơl a Dunáig terjed. ${ }^{5}$ ) Miként már szintén tudjuk, ez adományt ugyanez évben III. Honorius pápa is megerősíti, a földet a vlachok határáig terjedőnek írván, ${ }^{6}$ ) a mi tehát ugyanazonos volt a brodnikok határával. A szóban forgó Kreuzburg pedig, a szászúl mai napig is hasonló nevű Nyén falu Háromszékmegye sepsi-i járásában, a Prázsmár vize mellett.

Czikkely író most a határok megállapítását kisérti meg. Az adományozott földterület délnyúgati határa nem szabható meg biztosan, mert az oklevél szövege szerint oly határozatlan, hogy a megjelölés az Alsó-Duna bármely pontjára vonatkozhatik. Az északnyúgati határ azonban, mely a Brodnikok földjéig ért, könnyebben megállapítható lehet. Az okmány nem említi ugyan, de feltehetjük, hogy a Kreuzburgtól a brodnikok határáig huzódó vonal, nem léphette át a hegyeket az. ojtozi szorosnál feljebb. Mert, ha a határvonal csak valamivel feljebb vonúlt volna Ojtoznál, az már Kézdi-széket érintette volna, mely pedig a székelyek régi birtoka volt, s így azt a király nem adományozhatta a német lovagoknak. Másfelöl bizonyos, hogy Bereczk község, mely az ojtozi szoros bejáratánál fekszik, még a XV. század

[^1]elején sem tartozott a székelyekhez. Ha már most ezek után vonalat húzunk a térképen Kreazburgtól az ojtozi szoros felett uralkodó Mogyorós hegyig, ennek egyenes meghosszabbítása Moldvaországban a Szeret folyót Rekecsén (s tegyŭk hozzá még, hogy Akna, Tatros) esángó-magyar község irányában vágja át, a mi akkor berládiak határa volt.

Több oklevelünk van, melyek szerint a brodnikok országa nyúgati határát csakugyan Moldva déli részén kell keresnünk. Kuun Géza gr. is felemlíti IX. Gergely pápa amaz 1227-iki levelét, melyben Róbert esztergomi érseket (Bortz kun-vezér kérésére) Kun-országba küldi, mely - úgymond - szomszédos volt a Brodnikok földjével. $S$ mivel a moldvai kunok a Szeret völgye lapályán laktak, a szomszéd brodnikok ettől csakis északra, vagyis Berlád tartományban lakhattak. Majd 1231-ben üdvözli a pápa ugyanazt az érseket, a miért oly buzgón téritgette a kunokat s újból feljogosítva, hogy prédikáljon és templomot építsen a kunok és brodnikok szomszédos tartományában. ${ }^{7}$ )

A bekövetkezett gyászos végú tatár-invạzió nem változtat a dolgokon, mert IV. Béla 1254 -ben segélyt kér IV. Inocentius pápától az újra betörni készülö tatárok lés egyúttal la ruthének, kunok és brodnikok ellen, kik az ország keleti határán laknak és most a mongol-tatárok alattvalóivá lettek. ${ }^{8}$ ) S mivel tudvalevöleg az említett oroszok Moldva északi, a kunok pedig déli felében laktak, a brodnikok tehát csak e két nép közt lakhattak. azon a területen, melyen a berládiak tartománya végighúzódott, a miből azt is bizonyosnak vehetjük, hogy (a fentebbi okleveli tanuságok szerint is) a brodnikok és berládiak egy és ugyanaz a nép lehetett. Berlád és népe pedig (a mint más adatokból is tudjuk) oláh volt. - Czikkelyíró végre lehetetlenségnek tartja Karamzin amaz állítását, hogy a Don vidékén is laktak volna brodnikok, ${ }^{9}$ ) de másfelől örvend, hogy még maga Huntalvy Pál is beismerte a brodnikok oláhságát és moldvai hazájukat.

Ennyi az, mit Rosetti közleménye alapján (felkeresve hívatolt forrásait is) hazarészünk e XIII. századi bevándorolt sajátságos, barangoló népéról érdemesnek véltem elmondani.

[^2]
## Az áttőrt völgyek,*)

## Irta : Czirbusz Géza dr.

A fơvölgyek a harántvölgyekkel egy vizrendszert képeznek, az áttört vagy általvölgyek ellenben egy vagy több hegyderekon törnek át és több vizrendszert kapcsolnak egybe. Keletkezésük maig a geofizika legérdekesebb problémái közé tartozik.

Vannak u. i. folyók, melyek forráshelyüknél sokkal magasabb hegyderekakat szelnek át, a mikor pedig kényelmesebb utat találhattak volna lefolyásukra. A Duna p. o. 800 m . gerinczből fakadván, kis vártatva áttöri az 1000 m . magas sváb Jurát. Greinnál 500 m . magaslaton ront keresztül, a mikor felhasználhatta volna az Amstetten mellett levő 390 m . zökkenést is. Sz. Pölten mellett ujra 700 m . tetőket fürészel keresztül (a Wachau-i szoros), a midőn ugyancsak Sz. Pölten elött 290. m, vonalon elkerülhette volna az akadályt. De nálunk is inkább által tör a Pilis-Börzsönyi 700 m . vonulaton, semhogy a Györ és N.-Kanizsa melletti 250 m . alacsonyabb kerülöt választotta volna.

Hasonlóképpen töri át az Olt a 2000 m . magas erdélyi déli Havasokat, pedig forráshegyeinek magassága 1000 m . A kisebb dombságon fakadó Kinczig patak a Schwarzwaldot hasítja ketté. Az Irzker a Rilo-daghon fakad, áttolyja a szamakovi alluvialis síkságot, áttör a Vitos hegység szienit törzsökén, majd a Szófia körül levő sikon folyik, mig végre az egész Balkánon keresztül sokszorosan kanyargó utat váj magának. A perui Andoknak vizválasztója az alaesonyabb partmelléki hegység, mig a központi Kordillera a legmagasabbik hegylánczolat. Mégis az Amazon vizköréhez tartozó folyók a nyūgati oldalon az alacsonyabb hegysorokból keletkeznek. A Himalája rendszernek vizválasztója a Musztag nevű hegylánczolat, mely sokkal alacsonyabb, mint a csucsokat viselő hegyderék. Mégis az Indus, a Szetlecs, a Brahmaputra valamennyi hegylánczon bevágódtak, sốt a Pungthú nevű folyó épen a legmagasabb hegyderékot a legmagasabb esucsai között fürészelte keresztül. Észak-Ámerikában a Delavare, Susquehauna, Potoruae az Alleghany hegységnek a tenger felé egyre magasodó öt gerinczén tőrnek át, ugy hogy Peschel Oszkár nem átallja kimondani, hogy lehetetlenségnek, orografiai képtelenségnek tartja az eféle völgyeknek erosionalis jellegét. ${ }^{1}$ )

[^3]
## Pedig azok!

Ha elfogadjuk a visszahátráló erosio elméletét, mely szerint a forráshelyek mindinkább hátrafelé tolatnak, akkor el a kell hinnünk azt is, hogy a visszafelé haladó erosio elhordhatja a viz választót. Az oldalas erosio hajlataival s a most emlitett hátráló erosioval egyetemben szintén kettészakíthatja a hegyderekat és ig eltérítheti a folyó vizet eredeti irányából, minélfogva az valamelyik mellékfolyójának völgyén keresztül egy másik vizrendszerrel lép összeköttetésbe.

Feltünó jelenség továbbá az ilyen áttöréseknél, hogy a hegység kettészakitása rendszerint a fôvvölgynek valamely szamközti oldalvölgyének irányában történik, ugy hogy a völgyek fölc̈serélơdnek, fơvölgyből mellékvölgy és mellékvölgyből fővölgy lészen. Az Olt folyó jobbról kapja a Cibin patakot, melynek folytatólagos iránya a Vöröstoronyi szoros. Hasonlóképpen a Rhône a Drance folyót, a Rajna az Oberhallsteiner patakot, a Salzach az Arl patakot, az Enns a Radmert és a Hain patakot, a Tiber az Aniót, a Mura a Tragot patakot, az Adda a Mérát, az Aranyos a Jára vizét veszi magába, mielött keresztül törne az utjába esó hegygerinczen s valamennyi a mellékpatak völgyét használja föl a hegyderék átszakitására. Találó továbbá, legalább Kárpátjaink áttört völgyeire nézve Tietzenek megfigyelése, hogy t. i. régibb helyekröl és vizválasztókról lefolyó viz töri át a fiatalabb, magasabb hegyeket, jeléűl annak, hogy a vizek már akkor kezdték bevájó munkájukat, a midőn az illetó hegyderék a felgyürödés kezdetén volt. Az erosio és a feltüremlés tehátlépést tartottak. Pench mindezekhez az erosionalis tényezőkhöz még a forráshelyeknek beomlását és meszes vidékeken a földalatti barlangoknak, meg folyók által kimosott földalatti folyósok és csatornák beszakadását is elégséges oknak találja az ily általvölgyek keletkezésére. ')

Magam részéröl, a mennyiben megfigyeléseim terjedtek, ilyen beszakadásokból magyarázom a türi és tordai hasadékvölgyek koletkezését, melyeken a Túr, illetoleg a Hesdát patak folyik keresztül. Igy keletkezett az Aranyos meszes mellékén az a sok hegynyilás, melyeket az oláh cséjának nevez. A buvó patakok ma még a hegyek belsejében bujkálnak, de ha egyszer a hegyeik belsejét egészen kimosták és kihordták, és barlangjaik leszakadnak, medrük a tordai hasadékhoz hasonló áttört völgyet fog képezni.

[^4]Pench tehát az áttört völgyeket három főcsoportba foglalja:
a) Régibb folyók mederfolytatásai. b) Fiatalabb folyók áttöei a vizválaszték lehordásával. c) Beszakadt viz és forrásrendrek.

# Két természeti ritkaság. 

Irta: Téglás Istvan.

## I.

## Maladinkö (Hasadtkó).

A festői szép részletekben bővelködő Tömös szoros keleti olát a hosszan elnyuló Nagykő-havas és annak dús fenyvesekkel rított elöörsei képezik. A Nagykő-havas délnyugoti sziklás ollán hanyathomlok rohan alá a Felsó száraz Tömös pataka és es utjában a 49 m . magas Maladin követ tetejétől aljáig egén átmetszi. A természet e nagyszerü müvének megtekintésére ekező társaság a tömösi vasuti állomás közelében a Bányagy és Száraz Tömös közötti meredeken hatol fölfelé. Félórai aloglás után a Maladinkő (vagy másnevén Hasadt kő) tetejéhez nk. A vad patak ketttős zuhataggal ugrik a szikla sikátorba, vá az itt még elég tágas közben 15 méternyi távolra mi is köhetjük, de ott a csak alig egy méternyire keskenyedő szorosalyat ugrik a mélységbe alá, melyet innen felülről még megmi is istenkisértés. Visszatérünk s a szikla külsố lankás oldalán óriási erdei csalánokkal összefonódott málna és szeder bokrokl küzdve, inkább alácsúszva, mint menve a Hasadtkő lábához unk. A viz által üveg simára koptatott esúszós nedves szikla aja, az apróbb vízesések s azok zubogó medenczéi nehézzé tek a hüvös homályos folyosóba behatolást; a nők rendesen beazza l, ha a ragy zuhatag alját megpillanthatják. A férfiak zül is csak azok hatolhatnak bennebb, kiket a hideg és mély vissza nem riaszt; azok börig átázva s fázva eljuthatnak a 30 ternyi magas s öt lépesőzetben megtört gyönyörü vizesés mély denczéjének széléig. A magas és szük kőköz tetejét átsátorozták sötét fenyők összefonódott ágai, e bltiven át csak imitt-amott iszik le a déli nap egy-egy sugara, mely mint drága opál raog a vizporral telt levegőn. A zuhatagok csattogása a falakról szaverödve oly pokoli lármát idéz elô, hogy az ember a maga
maga szavát se hallja meg s a gyengébb idegze'üek rendesen bedugott füllel teszik meg rövid látogatásukat e mészkő sikátorbe

Ha a Maladinkőtől sziklán, facsonkon, kidölt fán, "majđ meternyi átméröjü levelekkel ékes alpesi szattyu tömegén át a folyását követve lefelé haladunk, még öt szép vizesés képéb gyönyörködhetünk, míg egyszer csak a rohanó patak vízbősé fogyni kezd. Még nehány dekaméternyí ut s csak a sivár szár meder fekszik elöttünk. A patak a föld alá tünt el. Innen nye e patak a Száraz Tömös nevet.

## Il.

## A Zsidó-asztal.

Messze benn a szász-sebesi havasok gyönyörü tömegében, ho nan a Sebes vize zúgva siet Sugág havasi község több négysz kilómeternyi torületen szétszórt kunyhói felé, szüntelen válto

szebbnél szebb kép tárul elénk. Magas zord csillámpala szirt szakadatlan lánczolata, melynek egyes szálai magasra meredn
az égfelé. Egy ily szikla szál a Masa Sidovului - Zsidó-asztal, a Sebes folyó fölött tekint a Teu pagonybeli erdészlakhoz vezetó utra alá. A Sebes vize szük völgyében e $h_{\text {avas }}$ rengetek tulajdonosa, az állam, elég jó utat tart fenn. Imitt-amott egy-egy esinos villa, a pagony erdészének nyári tartózkodási helye, lep meg. Ilyenek például: Dobra, Sugág, Teu, Gílsák stb., de legkellemesebb a Brigona csucsoldalán 1500 m . magasságban lévő Brigona nevü. Ennek verandájáról elragadó szép képben esoportosulnak elénk az átellenben levő Piatra Alba Vurvu lui Petru és Surian havasoknak a kuszó fenyőkből kinyuló s 2180 m . magas hideg régióban csillogó kopár esucsai. Kik a Vurvu lui Petru nagyszerü kilátással kinálkozó tetejét, vagy a Surianon csillogó szép tengerszemét föl keresik, az éjjelt rendesen a brigonai villában töltik.

## Erdély képekben.

Irta: Nonquis.

Erdély már meglehetősen fel van fedezve. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesületnek nem igen lehet az a feladata, hogy még meröben ismeretlen tájszépségeket találjon, hanem, hogy a már megtaláltakat általánosan ismertekké tegye, a hozzájuk juthatás módjával együtt, s hogy lehetolleg meg is könnyitse a hozzájuk férést $s$ azt minél élvezetesebbé és tanulságosabbá tegye.

Különösen azoknak, a kik az egyesület ügyeit vezetik, jó minél szemléletesebben ismerni az országrészt, kivált tájrajzi nevezetességeit. Mindnyájan azonban nem járhatunk mindenütt. Kivánatos tehát, hogy egyesítve használhatók és szemlélhetơk legyenek mások tapasztalatai, észleletei és elmélkedései is. Ezeknek gyüjteményére van szüksége az Egyesületnek. Szerveznikell szakkönyvtárt, a mely lehetőleg felölelje mindazt, a mit Erdély látnivalóiról irtak. Föld-, táj-, hely- és néprajzi könyveket és közleményeket, térképeket, minden nyelvü régibb és újabb útleirásokat. Soft a történelmi és természettudományi monográfiákat és dolgozatokat is, mert az igazi értelmes túrista gyönyörködve okulni is kiván. A legjelentősebbek pedig a képek, ábrák. Egy szerény kép gyakran alkalmasabb, mint hosszú leirás és tudós fejtegetés, felkölteni a figyelmet a természet és a kultúra remekei iránt, s ellenállhatatlan óhajt kelteni azoknak természetben való szemlélésére. A látnivalónak a kép a természetes előize, oz gerjeszt
vágyat a lélekben, hogy alkalmat adjon a szemnek, az eredetinek teljes élvezetére. S a kép egyúttal a legalkalmasabb emléktárgy, mert nem csak távoii eszmetársítás által emlékeztet a látott helyekre, s az ott élvezett gyönyörüségekre, hanem közvetlenül és élénken felkelti magának a tárgynak képzetét, reprodukálja képét, a melyhez szintén eredeti frisseségben és elevenségben füződnek a kellemes emlékek.

Sokat írtak már Erdélyröl, szépségeiröl, érdekességeịröl. Kivált külföldi utazók, müvelt, fogékony megfigyelök útleirásaiban sok becses, tanúlságos részlet van országrészünkről. De az ezeket tartalmazó könyvek részben kevésbbé ismeretesek, részben nehezebben kaphatók. Nagyon sok kép is van Erdélyről, egyrészt ide tartozó munkák illusztrácziója; még több pedig önálló rajz, különösen igen sok fénykép. Az országrésznek legjelesebb szakfotografusai, élénk érzékkel bírván Erdélynek táj- és néprajzi, rendkivúli érdekességei iránt, már régebben különös ambiczióval és passzióval foglalkoztak azok lemásolásával. Lelkes elismeréssel emelhetjük ki a fényképmüvészet egyik elsőrangu tudományos kapaczitásának a mi Veress Ferenczünknek, több száz darabokra menó, legnagyobb szabásu és tökéletességü erdélyi tájkép felvételéts Koller tanárnak néprajzi sorozatait. A Dunky fivérek dicséretes anbiczióval lépnek mindkét nagy mester nyomába. S a műkedvelők légiója számtalan, részben igen sikerült erdélyi felvételekkel töltik meg albumaikat.

Mindezeknek összegyüjtéséhez, egy erdélyi turistakönyy 一és képgyüjtemény alapszervezéséhez, most, alapvető nagysikerü működésének próbaéve után, már komolyan hozzáláthat az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület. Nem arról van szó, hogy e czélra bármi fontos legyen is, nagy apparatuet mozgósitson, vagy nagy áldozatokat hozzon. Intézzen felhivást tagjaihoz és különösen buzgó vidéki ügyvivơihez, hogy ajándékozzák az egyesületnek e tárgyu nyomtatványaikat és kézirataikat, képeiket és rajzaikat. És kérje fel azokat, kik Erdély Turistaságát érdeklő kiadványokat bocsátottak közzé, hogy egy példányt lehetó ismertetés végett az Egyesület számára az Erdély szerkesztoségéhez juttassanak. Keresse meg az erdélyrészi fotografusokat, hogy idevágó régibb és újabb fényképeikbobl egy-egy példányt bocsássanak az Egyesúlet rendelkezésére. Ezekböl állandó kiállitást rendeznének, a mi nemesak a nézegető közönségre nézve volna élvezetes és tanulságos, hanem az illető fotografusokra nézve űzleti szempontból is előnyös volna

Ezek a fényképek elóállitóit, megnevezését és árát sorozatonként tennék közzé az Erdély-ben, egy-egy másolat közlésekor pedig elismeréssel emlékeznének meg az illető fényképészekről.

Az érdeklödés intenzivebb felköltése s a gyüjtemény megszerzésének megkönnyitése czéljából, de egyéb nem lényegtelen okból is talán tavaszra egy kis kiálitást lehetne rendezni az erdélyi turistaságot érdeklő nyomtatványokból, iratokból és képekből, esetleg más tárgyakból is. Ezeknek egy részét, adakozás vagy jutányos vásár útján, meg lehetne szerezni az egyesület állandó birtokául. Hogy ily gyüjteménynөk mily nagy hasznát venné első sorban az Erdély szerkesztője, azt ő maga mondhatná meg legjobban.

Már e kiálítás alkalmára egy monumentális emlékmüvet lehetne kiadni az E. K. E. és esetleg az E. M. K. E. védősége alatt: egy nagyszabásu diszalbumot erdélyi tájképekből. E czélra megszerzendôk és sokszorositandók volnának Veress Ferencz gyönyörü felvételeinek lemezei, hozzá képmagyarázatul rövid érdekes szöveg, különös figyelemmel az egyes helyekhez füzodõ mondára, a melyekből épen maga Veress is értékes gyüjteményt irt össze fényképezoo nagy útjaiban. A szöveg német, angol és franczia nyelven is kiadandó. Az album czélja nem nyerészkedés volna, s olcsó ár mellett nagy kelendőségnẹk örvendene minden nemzetbelieknél, kik Erdélyben útaznak. S ez nem csekély elönyére volna az erdélyi turistaság ügyének.

## A gyopár szedése.

## Irta: Czirbusz Géza dr.

Ez egyszerü pelyhes havasi csillagvirág mindenki előtt ismeretes, a ki a havasokban jart. Kevésbbé ismeretes szedésének módja, mert a turistát rendesen kész csokrokkal kinálják a havasi pásztor gyerekek.

A legszebb példányokat a radnai havasok Koringyis nevű havasán ( 1935 m .) és a Bucsecsen találtam. Kiválóan szépek az utóbbiak. Hófehérek, igen nagy szirmúak és tömött virágúak.

A bucsecsi oláh fiuk kampós-botokkal szedik azokat egyes meredek sziklák peremérơl. Néha a leghozzáférhetetlenebb peremen ülnek sorjába. Ilyenkor macska módra kúszik az oláh fiu érette,
nem töródve a szikla sikamlós fallal, sem az alatta tátongó mélységgel, ügyesen ráilleszti kampós botját és sajnos gyökerestől tépi ki a gyopárbokrot.

Megesik az is, hogy visszamenet, vagy szedés közben ha-nyatt-homlok lezuhan a vakıneró virágtolvaj. Tavaly a Bucsecs havason való jártomban történt meg egy szegény fiuval, hogy összezúzva szedték föl a sziklahasadék fenekéröl.

Ha elgondoljuk, hogy egy csokor hegyi gyopárnak ára ott fenn a havason $4-8 \mathrm{kr}$. úgy fogalmunk lehet, mily értéke van a pénznek a hegyek között, a hol a juhtúrón és a kukoricza-málén kivül, jobbat nem ismernek.

Érdekes a Királyké éles gerinczén való gyopárszedés. Ott a szó szoros értelmében ülve kell tova esúszni, hogy a sziklacsúcs végén felburjánzott gyopárhoz az ember eljuthasson. Nekem nem volt bátorságom a hegygerinczet megnyergelni, de vezetőm megtette egy pár krajczárért ezt a vakmerő szívességet nekem. Egyáltalában az erdélyi Királykő megmászása annyira fárasztó s a lejtős hegyoldalak miatt annyira veszedelmes, hogy efféle szobában ülö tanárember nem igen bízik magában és lábszárainak erejében.

Sokkal hozzáférhetóbb a radnai havasok Koringyis csucsán, illetve mezején való gyopárszedés. Ez a hegy Erdélynek botanikailag legnevezetesebb szigete. A szibériai, a kelatázsiai, a balkáni és a nyugot-európai növẹ́nyköröknek valóságos centruma ez a Koringyis. Szebbnél szebb, ritkábbnál ritkább növényeket szedhet itt a botanikus. Még a szibériai flórának is akad itt képviselöje.

Itt terem a gyönyörü gyopár ${ }^{1}$ ), melylyel a radnai bányászok az embernek kedveskednek. Egész bokrokban zöldellik és fehérlik a turista virág. A napsütötte mészfalak legmagasabb kiszögellésein, legélesebb hasadékjában láthatni. Rendesen köteleken ereszkednek le hozzá vagy hosszú póznák segítségével emelik ki fészkéből.

A radnai gyopárok között igen sokszorsikszirmu példányokat találhatni, melyekből a bányászmunkások és gyermekeik csinos gyopárképeket formálnak. A magam példányait kufferembe pakoltam és csak 4-5 nap mulva tettem a csomót vizbe, a hol teljesen fölfrissültek és oly üdék lettek, mintha aznapszedtem volna ôket.

A turistának az ilyen gyopáresokor igen-igen kodves emlék.
(Természettudományi füzetek.)

[^5]
## Milyen külfőldi ásványvizeket pótolhatunk az erdélyi vizekkel?

Irta: Hankó Vilmos dr.

A ragadós betegségek mérge leggyakrabban az ivóvíz útján jút a szervezetbe. A hol nines megbizható tiszta viz rendelkezésünkre, helyesen teszszük, ha ásványvizet iszunk. Ásványvizekben gazdag országrészünk bővében van mindenfajta ásványviznek. Ha egy kissé több életrevalóság volna àsványviztulajdonosainkban az erdélyi részekre az ásványvizek révén a gazdagságnak új és gazdag forrása nyilnék.

Ásványvizeink hatalmas nemzetgazdasági tokét képviselnek. Kihasználásuk első sorban a tulajdonosoknak, másodsorban az orvosoknak és a fogyasztó közönségnek volna kötelessége. A tulajdonosokat e természeti kines birtoka a víz tiszta, gondos és a balneoteknika követeléseinek megfelelő kezelésére, az orvosokat azok orvosi értékének tanulmányozására és ajánlására, a közönséget pedig azok használatára kötelezi.

A most dühöngő koleravész alkalmával rendkivül sok ásványvizet fogyasztottak el országunkban. Ebben a szokatlan nagy ásványvíz fogyasztásban is a külföldnek volt legtöbb haszna; igen, mert rendkivüli eröfeszitéseket tettek, óriási apparatussal dolgoztak a vizek érdekében tulajdonosaink.

Az erdélyi vizek közűl csak az egyetlen borszéli érdekében dolgoztak a reklám eszközeivel úgy, a mint kell. A plakátok a hirdető-oszlopokon és táblákon, a hirdetések a fővárosi hirlapok nyiltterében - tagadhatatlan - sok száz forintjába állnak a tulajdonosoknak; a hirdetésekre kiadott pénz azonban sohasem vész kárba; a borszékieknek sokszorosan megtérűlt a tett kiadás. A kolera ideje alatt több ízben kellett a páratlan jóságu vízből új - meg új szállitmányokat a fővárosba küldeni.

Csehországban a legimpertinensebb agitáczió folyik a föld legjobb lisztje, a magyar liszt ellen; mi magyarok a magyarországi vizek mellőzésével. száz meg százezer palaczk giesshübeli meg krondorfi vizet hozatunk Csehországból. Sok ezer palaczk fogy el nálunk a regedei- és Korona-nevü stájerországi vizekből is.

Hogy bebizonyitsam, hogy sem ezekre, sem más idegen vízre nem vagyunk útalva, összehasonlítom vizeinket a hasonló természetü külföldiekkel.

1. Lugos savanyú-vizek. Az ebbe a esoportba tartozó vizeket kitünó hatásuaknak tapasztalták a légző- és emésztőszervek húrútos betegségei és vesebajok ellen; igen jó asztali és élvezeti vizek.

A csoport külföldi képviselői: Radein, Bilin, Preblau, OberSalzbrunn, Krondorf, Giesshübel, Vichy.

Magyarországiak: Luhi Margit, Lipik, Hársfalu, Tarcsa, Petasicz, Parád-Csevicze, Sulin.

A csoportnak erdélyrészi képviselöi: Bodok, Kászon-Jakabfalva, Zajzon, Mâlnás, Répát, Hoşszú-Aszó, Korond. Összehasonlitásúl ideiktatom a vizek jellemzб alkotó-részeinek mennyiségét 1000 gramm vizben.

|  | Szdabikarbona | Szensav |
| :---: | :---: | :---: |
| Répát | 4.3241 | 2.218 |
| Bodok | 2.8607 | 3404 |
| K.-Jakabfalva | $2 \cdot 7978$ | 084 |
| Málnás | 2•1060 | 2357 |
| Zajzon | $1 \cdot 4882$ | 2002 |
| Luhi-Margit | 4.0026 | 87 ce |
| Szolyva | $8 \cdot 4533$ | 2557 c |
| Vichy | 4.883 | -908 |
| Bilin / Con | 4.2572 | 1337 |
| Preblau | 3.525 | 1.5908 |
| Giesshübel | 1192 | 1205 cc |

2. Lugos sós-savanyú-vizek. Az idetartozó vizeket az orvosok a lélegzö-szervek- és a gyomor-húrútos bajaiban, úgyszintén görvélyes betegségekben rendelik.

Külföldi vizek: a seltersi, gleichenbergi (Constantin), emsi (Fürstenbrunnen), luhatschowitzi.

Magyarországiak: a czigelkai, bikszádi, bártfai (Doktor), Turvékonya.

Erdélyrésziek: a sztojkai, kovásznai (Horgácz és Galambok), o.-szent-györgyi, radna-dombháti. Melegitve az emsit is helyettesithetik. Életrevaló ember kezében aranybányát képozhetnének a sztojkai és kovásznai vizek. Mind a kettő bérbe adó.

|  | bona | Konyhasí | Szensav |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ems | 20366 | $1 \cdot 0110$ | - 559ce |
| elters | $1 \cdot 2366$ | $2 \cdot 3346$ | 204 |
| Czigelka | 16.722 | $5 \cdot 054$ | 051 |
| Bikszád | 66767 | 2.6295 | 285 cc . |
| Gleichenberg | 3 อ55 | 1.851 | 266. |
| ovászna <br> Horgúcz) | $4 \cdot 1702$ | 1.0360 | 18 |


|  | Szódabikarbona | K ny hasó |  | Szénsav |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kovászna | $\breve{5} 4899$ | $2 \cdot 0254$ |  | 15061. |
| (Galambos) |  |  |  |  |
| Sztojka | $2 \cdot 7698$ | 32160 |  | 1067 cc |
| O.-Szt-György | gy 3.8623 | 2.6105 |  | 1108ce |
| R.-Dombhát | 9.8866 | 1.0397 | - | 1120 |

3. Konyhasós vizek. Eme csoport vizeit rheumás bajokban, görvélyes bántalmaknál, vérbajoknál, izzadmányoknál rendelik, az egyszerü sósvizeket belsőleg és külsőleg, az erőseket esak külsőleg.

Külföldi vizek: Baden-Baden $\left(68 \cdot 6^{\circ} \mathrm{C}\right)$, Wiesbaden $\left(68 \cdot 7^{\circ} \mathrm{C}\right)$, Neuhausz, Hall $\left(28 \cdot 7^{\circ} \mathrm{C}\right)$, Kissingen, Kreuznach, Auese, Ischl, Hall (Tyrol), Reichenhall.

Erdélyrésziek: Déva, Csonthegy, Székely-Udvarhely, Szováta, Gör-gény-Sóakna, Maros-Ujvár, Kolozs, Torda, Bázna, Pintál.

| Baden-Baden | Konyhasó. $2 \cdot 15$ |
| :---: | :---: |
| Wienbaden | 6.835. |
| Neuhausz | $14 \cdot 181$. |
| Hall -1- | 4 |
| Kissingen | 5822. |
| Kreuznach | $9 \cdot 494$ |
| Aussee | 2445. |
| Ischl | 23613. |
| Hall (Tyrol) | 254.660. |
| Reichenhall | 22436. |
| Szováta | $193 \cdot 616$ |
| Csiz | 15.592. |
| Görgény-Sóakna | $240 \cdot 00$. |
| Vizalina | 157.63. |
| Maros-Ujrár | 40-200.0. |
| Bäzna | $45 \cdot 37$. |
| Kolozs | 219:537. |

4. Földes savanyú-vizek. A földes vizeket különösen vesebajok angol-betegség, tüdőhúrut ellen szokták rendelni; ezénkivűl azokban a bajokban, melyekben a lugos savanyú-vizek jóhatásuak.

Külföldiek: Wildungen, Inselbad.
Magyaroszágial: Baldócz, Lubló, Salvator, Wéghles, Moha (Ágnes), Német-Keresztur.

Erdélyrésziek: Borszék, mely a mellett, hogy a fennebbi betegségekben kitünő hatásu, a föld legelső élvezeti vizének van el-
ismerve. Ide tartozik továbbá a kitünően kezelt sa fővárosban is felkap ott erdốvidéki Baross forrás, Borhegy, Jegenye stb.
5. Vasas vizek. Az ide tartozó vizeket a sápadtság, vérszegénység, gyöngeség és az idegbetegségek eseteiben alkalmazzák.
a) Vasas savanyu vizek. Külföldiek: Königswart, Driburg, Schwalbach, Pirmont, Karlsbrunn, Spaa. Magyarorszáqiak: Bu ziás Koritnicza, Parád (Clarisse), Gergyánliget, Ajnácskô, Rosnyó, Lippa, Uzsok. Erdélyrésziek: Borszêk (Kossuth), Borvölgy (Borberek), Korond, Csik-Zsögöd, Boholt, Solymos, Kiruly, Lobogó-fürdö.
b) Lugos vasas savanyú vizek. Külföldi: Geilnau. Erdélyrésziek: Elöpatak, Homoród, Kézdi-polyán (Venusforrás).)
c) Sós vasas savanyú vizek. Killföldi: Homburg. Magyarorszagiak: Bártfa, Visk, Suliguli. Erdélyrészi: Tusnád.

| Spaa | Vasbicarbovat |  | Szesnsav. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $0 \cdot 1964$ |  | 1288 |
| Schwalbach | $0 \cdot 0422$ | - | 081 |
| Pyrmont | 0.0770 |  | 71 |
| Buziás | 0.1528 |  | 43 |
| Elöpatak | $0 \cdot 468$ |  | 09 |
| Tusnád | $0 \cdot 137$ |  | 12 |
| Borszék | $0 \cdot 1051$ |  | $1 \cdot 4322$ |
| Bártfa | $0 \cdot 0744$ |  | 1209 |
| Homoród | $0 \cdot 064$ |  |  |

6. Keserú vizek. Vérbőség, elhízás, májbajok eseteiben rendelik.

Külföldiek: Pülna, Saidschütz, Fridrichshall.
Magyarországiak: A föld legértékesebb keserűvizei a budaiak: a Hunyadi János, Rákóczi, Ferencz József, Viktória sat. Ide tartóznak még: a kócsi, nagy-igmándi, alapi és ivandai keserüvizek.

Erdélyrésziek: a türi és szentjakabi.

| Púlna | $\begin{aligned} & \text { Keserã вó. } \\ & 12 \cdot 121 \end{aligned}$ | - | $\begin{aligned} & \text { Olauber so. } \\ & 16 \cdot 119 . \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Saidschütz | $10 \cdot 961$ | - | 6.091. |
| Hunyadi János | $22 \cdot 350$ | - | 22.551. |
| $T \ddot{u} r$ | $2 \cdot 604$ | - | 15703. |
| Szent Jakcib | 16.00 | - | keserű- |

7. Glaubersós vizek. E csoportba tartozó vizeket a gyomorés bélhurut, a májbaj, köszvény és elhizás eseteiben rendelik.

Külföldiek: Carlsbad, Marienbad, Rohitsch.
Erdélyrészi: A kolozsi Tolnay-forrás.

| Carlsbad (Sprudel) | Glaubersó. $2 \cdot 40 \bar{a}$ | - | Szénsav. <br> 0189. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Marienbad (Ferdinand) | $5 \cdot 047$ | - | 1127 ce. |
| Rohitsch | $1 \cdot 9606$ | - | 2490. |
| Tolnay-forrás | $5 \cdot 7288$ |  | $0 \cdot 2816$. | kélyek. börbántalmak ellen használják.

Külföldiek: Lostorf, Harrnvgate.
Magyarországiak: Szobráncz, Szinyák, Leibicz.
Erdélyrészieł̇: Kérö, Málnás (Herkule fürdő), Szejke, Köhalom, Garbonácz.
9. Hévvizek. Idegbántalmakban, bénulásoknál, esúzos-, kösz-vényes- és börbajokban, izzadmányoknál sat. használják.
a) Tiszta hévvizek. Kïlföldiek: Tobelbad ( $28.6^{\circ} \mathrm{C}$ ), Neuhausz $\left(36 \cdot 3^{\circ}\right)$, Römerbad $\left(38 \cdot 4^{0}\right.$, Gastein $\left(48 \cdot 3^{\circ}\right)$, Teplitz-Schönau $\left(49^{\circ}\right)$ - $M a$ gyarországiak: Eger (32 ${ }^{\circ}$ ), Menyháza ( $32^{\circ}$ ), Keszthely-Héviz ( $33^{\circ}$ ), Rajecz $\left(33^{\circ}\right)$, Nagy-Várad ( $343-41 \cdot 2^{\circ} \mathrm{C}$ ), Daruvár $\left(46^{\circ}\right)$, Stubnya ( $46.5^{\circ}$ ). - Erdélyrésziek: Feredö-Gyógy (31.9$)$, Kis-Kalún (27-2900).
b) Földes hévvizek. Magyarországiak: Szkleno (37-5350), Budapest: Sárosfürdõ (כิ $0^{\circ}$ ), Ráczfürdō ( $435^{\circ}$ ), Rudasfürdő ( $45^{\circ}$ ), Gánocz $\left(23 \cdot 9^{\circ}\right)$. Erdélyrészi: Ó-Toplicza (26•25 ${ }^{\circ}$ ).
c) Kénes hévvizek. Külföldiek: Baden $\left(46^{\circ} 50^{\circ}\right)$, Aix ( $46^{\circ} 5$ ), Baden (Bécs mellett, $34^{\circ}$ ), Achen (45-730). - Magyarországiak: Harkány (62 $2^{\circ}$ ), Budapest: Császárfúrdő (24-64:7$)^{\circ}$, Lukácsfürdő ( $27-58^{\circ}$ ), Margitsziget ( $43 \cdot 3^{\circ}$ ), Városliget ( $74^{0}$ ), Pöstyén $\left(64^{\circ}\right)$, Trencsén-Teplicz $\left(38-402^{\circ}\right)$, Herkules-fürdó (284-56.6 $)$. - Erdélyrészi: AlVicza ( $36^{\circ} \mathrm{C}$ ). ${ }^{\text {1 }}$ )

## TURISTASÁG.

(Görgény-szentimrei kirándulás.) Tanulni, ismereteit scaporitani, mulatni és gyönyơrködni vágyó kis társaság indult el ez év aug. 20 -án az E. K. E. maros-vásárlelyi és maros-tordamegyei osztályának kirándulására, s e czélját várakozáson feliul el is erte. Tanult a tár-
> saság minden tagja, megtanulta ismerni a természet egy oly fenséges alkotását, melyről addig fogalma sem volt. A czél el volt érve, mert gyönyörködött, bámult, lelkesült mindenki a remek tájak látásán. A kirándulást megelơzö napokban 18-20 volt a jelentkezök száma-
${ }^{1}$ ) A tárgy bövebben less kifejtve szerzönek tavaszszal megjelenő Melyik für döre menjünk, milyen vizzel éljünk czimű nagyobb illusztràlt munkájában. A munka tanácsadója kiván lenni az orvosoknak ès küzünségnek a fürdök és ásvanyvizek meg. választását illetőleg.
azonban az induláskor ez a szám 7-re apadott le. Rossz kedvvel, lehangolva indultunk el a részvétlenség miatt. Azonban nem a szám, nem a nagy tōmeg határoz. Nehány, a természet szépsége iránt érzékkel biró egyén ôsszejön, és a legszebb sikerre lehet kilátás. Az Isten kedvezésének tekintettük, hogy Gör-gény-Szent-Imrén hasonlo számu társaság csatlakozott hozzánk. A kirándulást életünk legszebb napjai közé számitjuk, hiszen nem is lehet máskép. Isten közelében, a szabad természet őlén voltunk. A szász-régeni állomáson Csiki Lajos tanár ès Soós Lászlo áll tanító szives fáradozásai következtében szekerek várták a társasaag nőtagjait. De bizony hölgyeink nemtöltötték meg a szekereket, feltelepedtünk hát azokra mi, férfiak is, a kiknek a megállapitott sorrend szerint gyalagolni kellett volna, s vigan koczogtunk be a reggeli nap kellemes fényénél Gör-gêny-Sóaknára, a kirándulás első állomáshelyére. Szép helyen fekvõ, de még nem eléggé rendezett telep ez a magyar kincstár tulajdonàt képezö és kitünö, kiapadhatlan sósvizzel biro fürdö. Pihenni akartunk, hogy aztán türödhessünk. Akkor hozza az előzékeny vendéglốs a hirt: sJön a tutaj. * Nem mindennapi lảtvány. Útunkban láttuk a Görgény vizét. Száraz lábbal a kiállo kōveken keresztül lehet menni rajta. Hogy jöhet ott a tataj? Nézzük meg. Felkerekedett a társaság és a partra leülve, türelmesen várt. Egyszer csak nö a viz, nagyobb, nagyobb lesz. Ez az elöjel. Meg is jelent nem sokára a tutaj. De micsoda óriási tutaj volt ez? Egy mérföld hosszú. Elöl $1 / 2$ méternyi széles az egész, s faragott gerendákbol van ôsszeállítva. Tovább mind szélesebbek a tutajok, vastagabb fákbol. Igy jön egymásután 38-40 tutaj. Az utolsokban egy gerenda átmérōje több az 1 méternél. Hoós föerdősz ar nyilatkozata szerint ily óriasi tutajozàs nincs sehol egész Magyaror-
szágon. A folyócska mentén több helyt duzzasztokat (dugás) készítettek. Mikor itt a viz megnö 4-5 m. magasra, megeresztik s ez hozza a tutajt is a másik dugásig. Itt új dugás-vizet kap s az hozzá tovạ́bb. $20-25$ ember levezet igy egy 40 tutajbol álló alkotmányt a szászrégeni vasúti állomásig, a „Herbus"-ba, 32-35 kilóméternyi úton, 2 nap alatt. Nagy örōmmel a felett, hogy láthattuk e szép fa-szállítási módot, az ezalatt megérkezö kerékpáros társakkal együtt mentünk a sós toba üdülni, melynek kellemes hatású, de különben kevéssé tisztán tartott vizében jol megfürodve, kilonyi sósréteggel testünkön, - mert édes zuhany nincs, - költöttünk el jol sso villásreggelinket. 11 orakor megint szekerekre ültïnk, folytatni útunkat Gör-gény-Szent-Imréig. A jo görgényiek, ismerve vidékük páratlan szépségeit, abban a tévnitben ringatták magukat, hogy a fülledt városi levegőt - ha rövid időre is - tiszta, fertőzetlen levegövel felcserélni, a remeknél remekebb természeti alkotásokat megismerni, tömegesen todul a maros-vásárhelyi közơnség. Az egész közőnség inteligencziája felajánlotta lakásait az érkezöknek. Kiment a község szélére mindenki, várni az érkezöket. Egyik 5, a másik 2-3 vendéget igért, hogy visz kedves nejének, $\mathrm{kl}_{\mathrm{a}} \mathrm{az}$ alatt készítette a jó ebédet. Kapaczitáltuk az egèsz fürdőző vendég sereget Sóaknán. Tartson velünk bảr Görgényig, hogy a fogadtatáson, minek neszét vettük, mutasson a kirándulo társaság számban is. Nem jött senki velünk. Látjuk a nagy fogado közönséget. Leszalllunk. Körjegyzö úr, a szónok, csak nézi kicsiny csapatunkat. Néz a kerités szeglete felé, nem fordul-e több szekér a faluba. Végre látva, hogy bizon mind itt van, a ki jött, elmondja üdvozzlö beszédét. Közülünk a rendezö bizottsȧg jegyzöje válaszolt, mire elkezäődött az interpellácziôk sora: Hol a tobbbi? Csak ennyien jottek? Mi sokkal tobbet vár-
tunk! Mi aztán (vadásznak, turistának szükségböl hazudni is szabad) tudattuk nagy hangon velök: „Oh sokan jönnek még délutanra loháton, bicziklivel." Nem tudom elhitték-e, de elég hosszú ábrázattal mentek haza azok a szives, vendégszerető urak, kiknek nejeik 3-4 vendéget vártak otthon, s egy se jutott. Elmentünk szállásainkra. Szives házi gazdáink valôdi magyar vendégszeretettel láttak el mindnyájunkat. Egyhangulag hoztuk a határozatot eltávozásunkkor, hogy e kedves emberekkel kötött ismeretségünk, irányunkban tanusitott körültekintö, elözékeny viseletük mindíg élénk emlèkünkben marad, és viszonozhatlan fogadásuk feledhetlen elöttünk. A sorrend szerint d. u. 4 orakor a Rákóczi vár, porczelldin gyár és a park megtekintésére indult a társaság. A gyárhoz mentünk elöször. Sajnálatunkra, - munkaszünetes nap lévén, - nem dolgoztak a munkások. Végig jártuk azért a gyár helyiségeit, melyekben igen erős és eléggé csinos házi és gyógyszertári edényeket s kisebb mértékben disz-tárgyakatis készítenek. Útunk innen a második állomás felé a ${ }_{n}$ Schiefer lyuka"-hoz vezetett. A nép azt beszéli, hogy a hegy belsejében egy kád arany, meg ezüst, továbbá aranybol öntött borjuk stb. vannak elásva. Egy Schieter nevü kalandor aztán felfogadott egy csomó mưnkúst, $s$ ásatott velök a hegyen keresztül 2 alagútat, kcreste a kincset. Mikor aztán látta az eredménytelenséget, feledve munkásait, különösen azok munkddijait, megszökött. A kelet-nyugati irányban nyuló alagútak nyilásai ma is láthatók. Ezek sōtét belsejebe bele kámulni mentünk le, meglehetős rossz úton. Innen az elpusztithatlan keménységü várromok meg. tekintése után a tetöre értünk fel. $\lambda$ tetön egy, az újabb korban épitett kápolna, s egy fedett kis kaliba áll. Ez utóbbi alatt rajzolgatta gyakran Stefania ö fensége a szebbnél-szebb tájképrészleteket, melyekben e magasan
fekvő s külön álló hegyröl gyönyörködni lehet. Megnéztük azután a parkot, s benne Rezsö trónörökös összes lakó-szobáit. Polgári egyszerüséggel butorozott szobák ezek. Falai vadász-jeleneteket ábrázoló képekkel vanuak beaggatva $s$ az asztalokon az itteni havasokon elejtett medvék börei feküsznek. Kissé későn jutva ide, csaknem teljes sötétben nem nézhettük meg elèg körülményesen mindezeket. Ezzel a sorrend elsö napra kitüzött pontjait kimerítve, mindenki piheuni tért, eröt gyïjteni a másnapi hosszabb kiránduláshoz. A kirándulás havasi része kezdődött 21 -én. Reggel 6 órakor a kellö pontossággal indultunk szekereken Alsó-Faiscsalra. Gyönyörï erdök közt vezető úton folyton a Görgény vize mellett haladtunk felfelé. Kétfelöl a zöldszin minden változatában tarkáló lombfaerdők szegélyzik az útat. Késöbb egy-egy fenyö jelenik meg közüttünk. Távolabb a tenyö kezd többségben lenni. Laposnyán -az napi útunk végponţján, - már tisztán fenyves között találjuk magunkat. Útközben, --10-11 óra között - pihenöt tartottunk Alsó-Fancsal közelében s megtekintve a mesterséges pisztrang tenyésztơ telepet, jolesö ozsonnához itltünk. A társaság férfi tagjai előbb azonhan j(1 megfürödtek a Görgény jéghideg vizében. Itt, Alsó-Fancsal kazelében, - van az elsö duzzasztó, s mögötte egy $45-50 \mathrm{~m}$. magasra emelkedö, karcsú, henger-alakú kószikla, mely a neki háttért képező öserdő lombjaival egyikét nyujtja a legszebb és legritkább tájrészleteknek. Innen a férfiak egy resze gyalog, a többiek szekeren haladtunk tovább 11 órakor Laposnyára. Az eddig igen kedvező idő megváltozott. Sőtét felhők boritották el az eget A dörgés moraja ezerszeresen zágott, viszhangzott vissza a hegyek közül. De vajjon nem bizonyitja ez is a kirándulás fényes sikerét? Hiszen tơkéletesen hézagosnak kell va'a azt neveznünk, ha
a természetnek e szép játékában nem gyönyörködhettiink volna. Az igaz, hogy az időnek e változása változást idézett elö sorrendünkben is, a mennyiben a terv egy pontját elmosta, de a délutant igen $\tilde{K}$ ellemesen töltve, kárpótolva lettünk böségesen. Megérkezve Laposnyára, elömutattuk Hoós föerdész úrnak Gör-gény-Szt.-Imrén kiállított irásbeli útasitását. Beráriu Virgil erdösz gyakornok ur fogadott, s a legnagyobb elözékenységgel szállásolt be a tiszti pavillonba. Neki ültünk s az eső zajos suhogása küzött, csak a szabad-természet ülén tapasztalható jó étvágygyal költöttük el ebédiunket, azután vidáman borozgatunk, kárpótlásúl az elmaradt kirándulásért. Vigan, énekszó és a jokedv minden nyilvánulása közt töltöttük a délutánt. A G.-Szt.-Imréről csatlakozott társaság nőtagjai is élénk részt vettek a mulatságban. Gyönyörü énekökkel felvilanyozták amúgy is pezsgő kedelyünket. De jott az est, s nekik haza kelle térniök. Távozásuk nagy ürt hagyott. Késöre szoktuk meg nélkülözni öket. 22 -én reggel 6 orakor gyalog indultunk a $\mathrm{k} \ddot{0}-$ riilbelől 12 klm . távolságra levő „Ke-reszt-hegg" megtekintésére. Ez volt a legutolse a sorrendben, de a legélvezetesebb is volt mindannyi között. 11 orakor voltunk a tetön 1500 m . magasság. ban a tenger szine fölütt. Felséges kilátás! Lábaink alatt a gyergyói községek hosszú sora látszik. Korrüs-körül egymás feje fölött átnéző, erdöborította hegyek csoportjai. A világ egyik legszebb képét nyujtja a szemlélönek. Alig tudtunk megválni annak élvezetétöl. Nagy kár, hogy e szép kilátá sal biró pontra a feljárás igen nehéz Egymásra dült fák, rendetlen bokrok akadályozzák a feljutást a meredek oldalon. A Kárpát-Egyesület teendöi közé tartozna, hogy egy csigamenetï ösvény vágatása által könnyebben megközelíthetövé tegye azt. Vissza kellett végre indulnunk; mert 12 klm . gyalogút és Laposnyáról

Görgényig 30 klm . szekeren való Gitazás várt még az nap reánk. $1 / 22$ órakor érkeztünk meg Laposnyára. A férfiak a dugás alatt elöidézett zuhany-fürdö alá mentek, mig kedves $\mathrm{j} \sigma$ asszonyaink at anyagi érdekek kielégithetésén fáradoztak, melegitve számunkra a kitünö töltelékes káposztát. 3 órakor nagyszerü étvágygyal megebédelve, egy órai pihenés után szekerekre telepedtünk. 9 ora volt, mire bedöczögtünk Sz.-Imrére. Kedves házi gazdáink vacsorával vártak, minek végezté;el lefeküdtünk kipihenni a nap fáradalmait, hogy 23 -án reggel jókor - befejezve a kedves és tanulságos idötöltést, - haza indulhassunk. Haza is értüak Isten segitségével. Azonban a kedves orák s azok szép emlékei örökké élnek sziveinkben. Soós Lászlo áll. isk. taníto, Csiki Lajos tanár, Márton Lajos körjegyzö, Korpon:i Simuel kereskedö, Keiser Sándor kereskedö, Herlbet Károly körorvos, Laszló Miklos birtokos és Schweiger urak mindent lelkövettek arra, hogy időnk jol teljen, kirándulásunk jol sikerüljön. Nem is kötelességből, de őszinte szívből szólva mondunk e helyen is köszünetet nagy szivességuikért, kérve, tartsanak meg minket éppen oly jó indulatban, a menynyiben ők és barátságuk elöttünk mindig állani fognak. Most pedig kedves kiránduló társak Isten veletek a jövö nyári viszontlátására! Szentgyörgyi Dénes.
(A fele'k-fogarasi vasút.) A nagy-szeben- illetőleg felek-fogarasi vasutat november hó 20 -ín adtik át a forgalomnak Turistákra nézve alig van az erdelyi részekben ennél érdekesebb vasut. Nagy-Szebentöl Talmácsig délkeleti irányban vezet a déli határhegyek felé s megközelítve a verestoronyi szorost, jókora kanyarulattal nyugat keleti irányban halad át ez Olton: A Fogarasmegyében levő alsó-porumbáki, alsó-árpási, als $\delta$-visti és szombatfalva-vajlai állomások érintésével Szebentöl Fogarasig mintegy négy órai idö alatt teszi meg
rendes útját naponta kétszer, oda és vissza. A felemlitett állomások bármelyikéröl alig $1 \frac{1}{2}$ orai kocsin valo utazás után a merészen kiemelkedö és bámulatos iömörséggel összefüggö fogarasi havasok tövéhez érhetünk, melyek látványosság és érdekesség tekintetében az erdélyi kárpátok gyúrújében páratlanul állanak. Az alsö-porumbáki állomásrol útba ejthetjük a felsö-porumbáki üveghútát s lóháton is eljuthatunk a 2536 méter magas Nyegoj tetőre; az alsóárpási vasutállomásról két irányban is kinálkozik havasi kirándulásra valo alkalom, egyik Felsö-Árpás irányában a Podragul tóhoz, a másik Kerczisóra felé a Bulea tóhoz E két érdekes tengerszem fölkereshetö egy kirándulással is, ủtküzben pedig nagyszerú vizesésekben is gyönyörküdhetünk s megmászhatjuk a hegyláncz legtekintélyesebb emelkedéseit; ejjeli tanyára a szükség szerint betérhetünk a buleai sa a visti menedék. házakba. Alsó-Viströl a visti és úcsai erdekes és majdnem megmászhatatlanoknak tetszö csúcsok kecsegtetik a túristát zerge-falkáikkal s egész Oláhorszảgot és az erdélyi részeket átérö kilátással Fogarasról a brizai havasok és a Virfu-Urli 2497 m. nagas tetö, valamint az tnnek tövében fészkelö sziklavölgyön dúsan tenyészö gyopàr-virág csalogat érdekes kirándulásokra. Késöbb, ha közeledni fog a kirándulások ideje, bövebb közleményekkel fogunk szolgàlni az érdeklödő turistáknak; a fentebbieket azonban a fogarasi vasút megnyitása alkalmábúl is jónak láttuk figyelemébresztés czéljából elmondani; az Emke fogarasvírmegyei választmánya pedig bárhonnan jüvô tudakozódásra mindenkor készségesen szolgál utbaigazítással.

$$
V . B .
$$

(Topliczai ès parajdi vasút.) Új vasútat terveznek Maros-Torda és KisKüküllő vármegyék. Marosvásárhelytől Topliczaiig és más irányban Parajdig épitnék e vasútat, melynek érdekében
már történtek lépések. A topliczai ona ${ }^{1}$ 75, a parajdi 55 kilometer lenne. Költségeit négy milliöban állapították meg. Maros-Tordamegye 500,000 frttal járulva a költségekhez. Az új vasut fontos érdekeket szolgálna és a magunk szempontjából is melegen fogadjuk a kezdeményezést.
(Uj vasut.) A zsibó-nagybánya-sz.csehi vasúti szárnyvonal érdekeltség végrehajto bizottsága okt. hó 23-dikán Teleki Géza gr. elnöklete alatt gyülést tartott N.-Bányán, mely alkalommal az érdekeltség szerzödésre lépett Peterfi Zsigmond vasúti mérnökkel, hogy az útronalat kijelölje és a tervet is a nyáron elkészítse Ez időtől számítandó egy évre a szárnyvonal felépül s a szamosvölgyi vasut vonalán át SzolnokDobokamegye videkén a forgalom lendülni fog, annyival is inkább, mert az által e vidék N.-Bánya és Szilágy-Csehvel küzvetlen összeköttetésbe jön.
(A brassó-kézdivásárhelyi vasut) személyforgalmának példátlan elénksége arra indította az intézö köröket, hogy jövö tavaszszal ezen a vonalon gyorsoonatot léptessen életbe. Egy kissé hihetetlenül hangzik a hir, hanem a forrás authentikus. Azt hissziik, hogy ez a viczinális vasut lesz az elsö, melyen gyorsvonat küzlekednèk. Vérmes reményeke t nem táplálva, egyelőre nagyon megelégednék közönségünk egy személyvonattal is, mely véget vetne annak a normális nyomoruságnak, hogy az utazó minden nagyobb állomásnál gyakran egy fêl vagy egész óráig várakozzèk a megindulásra. Mint kellemes hirt közölhetjük ugyancbböl a forrásból azt is, hogy a kézdi-vásárhelyi állomás épület nemsokára tetemesen ki fog bővitfetni. Lesz tágas váróterem, vendéglö, az emeleten pedig a vasuti alkalmazottaknak ednak lakást. Ha ezek a reformok létesülnek, azt bisszäk, hogy a forgalom még élénkebb fog lenni s a közönség kényelmével a vasut jövedelme is emelkedni fog

## FURDƠƯGY.

(Királynénk Kovásznán.) Nagy örömet okozott Kovásznán egy Bécsből, a királyi kabinetirodából érkezett leirat, melyben a «Pokolsár»-ból kértek fel vegyelemzés végett mutatványt $s$ egyszersmind tảjékoztatást arra nézve, hogy alkalmas helyiség lenne-e található és berendezhetó Felséges királyasszonyunk részére nyári tartózkodásra. A leiratot onnan magyarázzák, hogy a királyné görög nyelvmestere Russopolus Russova mult nyáron Kovásznán fürdózött s visszatérve az udvarhoz, elbeszélte a Pokolsár csodás hatását. Már az elöleges tudakozódások is egészen lázba hozták Kovásznát s bizonyára az egész Székelyföld nagy örömmel nézné a hir megvalósulását. - Az E.K.E. ebből az alkalombol diszes bársonykötésben felküldötte a kabinetirodának Hankó Vilmos dr.-nak az erdélyrészi fürdőkröl irt köny vét, melyben Kovászna a legalaposabban leirva van.
(Az ásványvizek a járvány idejen.) Mióta tudjuk, hogy a kolera mérge pusttán mikroskóppal láthato gomba, mely az ember száján át jut a testbe, ezsta könnyebben védekezhetünk ellene. A kolera mẹ́rgét a beteg váladèkai rejtik magukban; a mihez e vàladék csak hozzáfér : a beteg teste, ruhája, ágynemäje, butora, vagy az ezekkel érintkezo egészségeśs ember keze, a kilincs, a ko-- siüles, a vendéglök nedves sôrơs kan-
esfja, pohara, a gyümölcs, a zsemlye. kifli, kenyér, melyet a fertözött ember érintett, a viz, melyet a beteg fertözö anyaga beszennyezett, egy sárdarab, a melyet az ember czipäjével a szobába szállit, sőt az utczapora vagy még egy rászâlo légy is terjesztơje lehet a rettenetes betegségnek. -- Szerenese, hogy a kolera-baczillusok, az emberi szervezetet elhagyva, igen rövid életüek. A szabadban, különösen száraz vagy savanyu közegben hamar elveszuek. Hogy e betegségtöl megóvjuk magunkat kerülnünk kell mindazt, mit a betegség merge, a kolera-baczillusok altal megszällva gondolunk, a mennyiben pedig nem kerülhetjük, olyan hatásoknak kell azokat kitenniink, melyek a baczillusokat megsemmisitik. Az árnyékszékeket, udvarokat, csatorníkat, a beszennyezett talajt 20 százalékos vasgàliczz, 10 száǎalékos rézgálicz vagy kresylmész-oldattal 20 százalékos mésztejjel ( 1 rész oltatlan mész, 4 rész viz) fertötlenitjük. A küľőnbözö tárgyak, kilincsek lemosására, a lábtörlök megnedvesitésére 5 százalikos karbolsav-oldatot ( 50 gr . karbolsav 1000 gramm $=1$ hiter vizben feloldaa) használunk. Kezünket, mielött az ételek elkészitéséhez fognánk, evés elōtt, vagy általában mielött ezt szȧjunkhoz emel. nénk, eczettel, 3 százzlékos karbolsav, 2 százalékos lysol, vagy $1 \%$ gramm ( liter vizben) szublimat-oldattal mossuk meg. A kenyeret, kifit, zsemlyét felmelegitjük, megpiritjuk, a tejet, vizet felforraljuk. A vasgalicz, rézgalicz, kresylmész, mésstej, karbolsav, lysol, szublimát, eczet és a meleg megsemmisitik a betegség mérgét, a kolera baczillusokat. A kolera mérge leggyakrabban az ivóviz utján keriul a szervezetbe. Azért helyesen tesszük, ha az ivóvizet használat elött felforraljuk, azután lehïtjüuk, Természetes, hogy a forralt viz is tisz-
tán és lehetőleg zárt edényben tar'ando. A vizforralás és hütés meglehetős időrablo munka lévén, a helyett, hogy a vizet felforraljuk, valamely savval keverhetjoik. Ismeretes dolog, hogy i: savanyu folyadékokban a kolera-baczillusok gyorsan (de nem azonnal) elpusztulnak. A sós.v, czitromsav a vízben levö baczillusokat megölik s igy a vizet az emberi élvezetre teljesen ártalmatlanná teszik lgen kellemes és teljesen ártalmatlan vizet kapunk, ha a viz minden literében 1 gramm czitromsavat vagy 15 esepp sosavat oldunk fel. Még kellemesebbé tehetjük az igy készitett savanyu vizet, ha a kitōltött vizbe ivás elött egy késhegynyi szóda bycarbonát keverünk. Nagyobb savtartalmánál fogva még a savanyu bor is baczillus-ölö tulajdonsággal bir. A hol nincs megbizhato tiszta viz rendelkezésünkre, helyesen teszszük, ha ásvanyvizet iszunk. Járványos időben igen kellemes és talán a legegészségesebb ivóvizül kinálkoznak a természetes savanyuvizek. Csakhogy erre a czélra sem ajánlható minden természetes savanyuviz. A giesshübli, krondorfi, regedei, korona stb. vizeket elvboll nem ajánljuk; nem pedig azėrt, mert idegen vizek. Magyar ember ne igyék idegen vizet akkor, a mikor ezzel egyenlö értékü legalább is 50 van ásványban bővelkedő országuukban. Olyan ásványvizet sem tudnék lelkiismerettel ajánlani, bárha magyar is, - melynek kezelése nem a modern balneotehnika alkalmazásávaI történik, melyet tölcsérrel töltenek a palaczkba, melynek dugoját - ha kemény - togaival puhitja meg a töltőember, melynek palaczkját, dugóját roeg se mossák, vagy hạ megmossák azon nedvesen, meg se forditva, állani hagyják, mig napok, hetek multával megtőltésükre kerül a sor. - Az ilyen vizekbe nem csoda, ha baktériumokat keresuek és találnak. A jol kezelt és kitünö ásványvizekben is talaltak már elvétve baktériumokat. A talált baktériu-
mok természetesen ártalmatlan természetüek voltak. A vizsgálonak esetleg olyan palaczk került birtokába, me'y a rendes tisztitási proczedurán a kezelök elnézéséböl nem ment keresztill. A helyes kezelés módjainak figyelembe vételét a többi között az a tapasztalat is követeli, hogy a kereskedésbe bocsạtott viz összetétele abban a mértékben közeledik a forrás vizéhez, vagy tér el tôle, a minő pontossággal megtartották vagy figyelmen kivül hagyták a viz kezelésének a balneotechnika által elöirt szabályait. A borszéki savanyu viz a tavasz óta a legjobban kezelt vizeink közétartozik. Rangban határozottan a legelsö hely illeti meg a föld összes élvezeti vizei között. A ki borszéki vizet hozat haza a kereskedésböl, az tényleg azt a kellemes, széndioxid gyöngyöktől buzogó, kristálytiszta vizet élvezi, mely fenn az erdélyi havasok földi tisztátlanságoktól mentes régiójában, csodas zép fenyöligetek ölében a sziklából előtör. A legnagyobb gonddal kezelt vizek még nálunk a mohai-Ágnes, a Salvitor, melynek páratlanul tiszta és helyes kezelését utánozhatnák sok hirneves külföldi forrásnál, a luhi-Margit a legkellemesebb gyógyito és élvezeti vizek egyike és a szolyvai-viz. A borszéki, Ágnes, Salvator, Margit és szolyvai vizek a magyar savanyu vizek arisztokratái. A kereskedésból hazahozatott palaczkok a forrásnak üditö, erősitö vizét nyujtjak teljes eredetiségében, gyöngitetlen erejében, változatlan tulajdonságaiban. Kitünö és nagy utánjárással kezelt savanyu vizek nálunk még az erdövidélici Baross-forrás, a bikszddi a gleichenbergi vizeknek e páratłan mása, abaldoczi, taresai, lublói, a véghlesi-Vera, a luhi-Erzsébet, a bártfai, a szántói, a parádi, a németkereszturi, a suliguli, a czigelkai, a szepes-tottfalvi, balatonfüredi és a mohaiReform.Sokan irigyelik az erdélyrészieket pompás ásványvizeikért, a minők a répati ès a kovásznai Horgácz. Ezeket Er-
délyben és Oláhországban annyira fogyasztják, hogy a tulajdonosok a fövárosnak nem is juttathatnak belöliuk. Nagy jövöre hivatott vizek még Erdélyben a sztojkai, korondi, kászoni, homoródi és radna-borbereli (utóbbi egyesületünk tulajdona) vizek. - Az ás-
ványvizeknck egy olyan versenyében, mint a minö a mai, midön a kolerátol tartva, mindenki ásványvizer iszik s a keresletnél mégis nagyolb a kinálat, nem utolsó hely fog kijutui számukra.

Hankó Vilmos dr.

## EGYESÜLETI ÉLET.

(Torda-Aranyos vármegyei osztály.) Egyesületünk Torda-Aranyosmegyei osztálya okt. hó 22 -én alakult meg Tordán. Az alakuló gyülésen elnökölt Bethlen Géza gr. föispán, kit az E. K. E. még mult évi május hó 12 -én Kolozsvárt tartott gyülésén választott meg közfelkiáltással osztályelnöknek. Az alakul6 gyülésnek más különös tárgya nem volt, mint a tisztviselői kar é: a választmány megválasztása. A gyülés közfelkiáltással a vàlasztást a következö eredménynyel ejtette meg: alelnökök lettek: Rédiger Béla és Velits Ödön; itkarok: Wolff Gyula dr., és Domokos Andor dr.; jegyzök: Nagy Olivér és ifj. Csegeży László; pénztáros: Borbély Máté; ellenör: Nagy Albert; jogtanácsos: Horváth Miklos dr. Választmányi tagok lettek: Füzi Sándor, Telehi László gr., Velits Károly, Dindár István, Zeyk József, Nagy Balázs, Mészúros Istvín, Thoroczkay Lajos, Zsakó János, Gal Miklós, Pálí János, Dulló János, Nesselfeld Miklós, Betegh Miklòs dr., Páskó Antal plébános, Kórnya György, Vach Mityás, Galandauer Henrik, Jakab Gergely, Páska Simon, Dávid Lajos dr., Tamási Péter Magyari György, Harmath Jenö, Mészaros János, Gabor Mihály, Binder János Tomutza Vazul, Zarandi Károly, Lövy Dávid, Kotisel Nikodin, Gombos József, Vlásza János, Asztalos Gábor, Szöts Yéter, Nádudvari László, Sandor Kálmán, Boér Dénes, Szentpéteri Lajos dr., Szentkiralyi Lajos dr, Veress Ferencz, Gal

Mór, Felföldi Elek és Béla, Gal László, Szemerjai Gyula, Zarúndi Lipót, Kolmer. Herman, Taszler Rezső, Kósa Sándor.
(Az E. K. E. egyetemi osztálya) nov. hó 11 -én tartotta első választmányi ülését, inelyre a tisztikar és a választot to taguk majdnem teljes számmal megjelentek; ezeken kivïl jelen voltak a központi választmány részéröl Radnoti Dezsö közp。fütitkár és Kuti István közp. jegyző. Ifj. Bánffy, Miklós grof elnök meleg szavakkal üdvözhe az egybegyült tagokat s reményét fejezte ki, hooy a választmány önzetlen buzgalommal meg fog tenni minden lehetöt az osztály szép és nemes czéljainak megvalósitására. Ezután Herepei Iván titkár, n Ügyrend" javaslatot terjesztett elö, melyet a választmány egyhangulag elfogadott. Inditványozza továbbá, hogy intézzen az osztály felhivást a közép és szakiskolák tanuló ifjuságához az E. K. E.-be valơ belépés, illetőleg ifjúsági alosatályok alakitísa iránt; utal arra, hogy több kïzépiskolában "Vándor-egyesület" stb. néven szervezetek léteznek a turistaság mivelésére, s az általános kulturális és nemzeri czélok érdckében, melyek megvalósitására az E. K. E. hivatott. Czélszerü volna ezeket az iskolai egyesületeket az E. K. E. kütelékébe bevonni mint alosztalyokat. Radnóti Dezsö fótitkár melegen pártolja az eszmét, melyet rövid vita után a választmány elfogad s felkéri az elnökséget az ez iránti felhivásoknak még à év folyamán való
kibocsátására. Élénk tetszéssel fogadta el a választmány Radnóti Dezső fötitkár javaslatát, hogy az osztály a télen tánczmulatság ot rendezzen; a máris mutatkozó nagy érdeklödés elöre is biztositja sikerét e mulatságnak, mely valoszinüleg az évszak egyik legfényesebb bálja lesz. E tárgyban külünben a választmány még legközelebb ülést tart. ( $-n$ )
( Az eg ctomi cozta'r ügyrendje.) 1. §. Az osztály müködési köre kiterjed Magyarország erdélyi részének erület́rre. Szókhelye: Kolozsvár sz. kir. város Pecsétje: az „Erdélyrészi KárpátEgyesület" pecsétje „Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület egyetemi osztálya" körirattal. 2. §. Az osztaly czélja: A turistaságot az egyetemi ifjusággal megkedveltetni, s ez által e testedzö és lélekmivelö sport terjedését elömozditani. 3. §. Eszközei : A választmány által idő-röl-idöre meghatározott és a központ által jóváhagyott osztálypótlék; a kỏzpont által esetleg megszavazando segélyösszegek; az osztály czéljaira tett adományok és az osztály által esetleg rendezendő mulatságok jōvedelmei. 4. §. Tagok Az osztály keretébe tartoznak az E. K. E. amaz egyetemi polgár tagjai, a kik e szándékukat a választmánynak bejelentik és egyúttal az osztá ypôtlék fizetésére magukat kötelezik. 5. §. Az osztály tagjai ıngyen kapják az E. K. E. és az osztály kiadványait és élvezik az alapszabályokban megálapitott jogokat és kedvezményeket az osztály keretén belül is. 6. s. Minden rendes tag köteles a 2 frt tagsági dijat es a megállapitando osztálypótlékot minden év elsö negyedében az osztály pénztárosához befizetni, a mely alkalommal tagsági igazolványul szolgáló nyugtát kap. Alapito tagok csakis az osztálypótlékot fizetik. 7. §. Az osztály ügyeit az osztály közgyülése, választmánya és tisztikara intézik. 8. §. Közgyïlés minden évben egyszer, október
hó első felében tartatik, azonban 20 tagnak az elnökhöz bejelentett kivánságára az elnök vagy helyettese köteles rendkivüli közgyülést bármikor öszszehivní. A közgyülés hatáskörébe tartozik: a) a választmány és tisztikar megválasztása; b) az osztály elnöke vagy helyettese altal az osztály müködéséröl elöterjesztendö ćvi jelentés meg. hallgatása és tárgyalása, valamint ennek a központhoz való felterjesztése; c) az évi költségvetés megállapitása; d) a választmány által elökészitett és megvizsgált évi zárószámadás ieläl vizsgálása ès a fölmentés megadása; e) tagok kizárása; $f$ ) az ügyrend megváltoztatása; $g$ ) inditványok tárgyalása; $h$ ) az osztály feloszlásának kimondása. A közgy ïlésnek tagja az osztály minden tagja. 9. §. A választmány tagjai : a) az elnök; b) 2 alelnök; c) a titkár; d) a pénztáros; e) ellenör; f) 3 jegyzö és g) 14 választott tag. $A$ valasztmánynak hivatalbol tagjai az E. K. E. központi tisztikara. - A választmány és tisztikar 1 èvre választatik. A választmány hatásköre: a) mindamaz ügyekvégzése, a melyck nincsenek a közgyülésnek fenntartva; b) az egyesü let czéljának megvalósítása $s$ ennek megfelelöleg az osztály munkaprogrammjànak megallapitása; c) az évi költsúgelöirányzat és a zảrszámadás előkészitése; d) a közgyülés határozatainak végrehajtása; e) a küzponti választmány megkereséseinek elintézése; $f$ ) a pénztár ellenörzése; g) tagok felvètele és tiszteleti tagok megválasztásának a kőzpontnál való ajảnlása $A$ választmányta szükséghez képest az elnök vagy helyettese és a titkár hivjàk össze. Érvényes határozathozatalra a tisztikar jelenlévö tagjain kivül legalább 5 választmányi tag jelenléte szükséges. A választmány üléseiről jegyzőkönyv vezetendö, melyet a következö ülés hitelesit. 10. §. A tisztikar a hatáskörébe tartozo ügyeket elintézi és a választmányhozte-
endọ̃ utólagos jelentès mellett sürgös esetekben önállóan intézkedik. 11. §. Az elnök képviseli az osztályt. Elnōkōl az osztály köz és választmányi üléseken megssavazott összegeket utalványozza és elöre nem látott szïkségletek fedezésére 25 frt erejéig, saját felelösségére utalványozhat. Az osztály iratait a titkárral együtt aláirja, 12. §. Az alelnökök a megválasztás sorrendje szerint hasonló jogokkal helyettesitik az elnököt. 13. §. A titkar ellátja az irásbeli ügyeket, kezeli az írattárt, gondoskodik a gyülések ősszehivásáról, köz- és válazztmányi gyüléseken elơad. 14. § jegyzök vezetik az osstály köz- és választmányi gyüleseinek jegyzökünyvèt és kötelesek a teljesen elkészitett ès hiven szerkesztett, általuk is aláirt jegyzökönyvet a gyülés tartása után 8 nap alatt átadni a titkárnak. - Az irásbeli teendök végzésében a titkárnak segitenek. 15. § A pénztaros fölszedi a tagsági dijakat, azokat nyugtázza, az elnök vagy helyettese utalványait kifizeti, a bevételekről és kiadásokrol számadást vezet s erröl a kőz- és választmányi gyüléseken jelentést tesz. 16. § Az ellenör ellenőrzi a pénztárost $s$ ennek jelentéseit ellenjegyzi. 17. §. Az osz'ály feloszlása. Feloszlik az osztály, ha külön e czélra üsszehivott közgyülésen az összes tagok $2 / 3$-a a feloszlás mellett nyilatkozik s ez esetben az oszt.ly vagyona a központ tulajdonába megy át. Ez ügyrendet elfogadta az osztály1892. évi novem-
ber hó 9-én tartott vá lasztmányi gyülése. Ifj. Banffy Miklós grớf osztály elnök. Herepei Iván osztály titkár.
(Csikmegyei osztály) van alakulóban. A központi választmány már megnyerte az ügynek a vármegye alispánját, ki kitünö turista lévén, egyszersmind folyóiratunknak is munkatársa lesz. Az elökésziiletek már folynak.
(Brassómegyei osztály.) Ez osztályunkat is a tel folyamán alakitjuk meg. Az elsö munkálatokat Koós Ferencz, kir. tanfelügyelő vezeti, ki az alakuló gyülést már a jövő honapban összehivja. Ez osztaly ius irant a szảsz KárpátEgyesület kürében is meleg érdeklödés nyilvánul.
(Egyesületünk titkára) a mult hoban Budapesten tartózkodván, felkereste a Magyar Turista Égyesület titkárát, s résztyett a Budapesti Osztály kirándulási bizottságának ülésén. A kirándulási bizottság melegen üdvözölte titkárunkat $s$ annak az olhajnak adott kifejezést, hogy a Magyar Turista Egyesület és az E K. E. közt már mosé is fenállo barátságos viszony a jövöben még jobban megszilárduljon. Titkárunk ez alkalommal ams - lelkes örömmel fogalott nyilatkozatot tette, miszerint reménye, hogy a midőn az E K. E. a maga elé tüzött fontos nemzeti, kozgazdasági s kulturális czélokat az erdélyi részekben már megvalósitotta, a két egyesület egyesülését semmi megakadályozni nem fogja.

# Meissner gyogyszeresz központi szêtküldési raktára Pécsett fizet 100 darab cs. kir. aranyat annak. 

## a ki bebizonyitani képes, hogy az alábbi elismerô nyilatkozatok

Arany-érem.

hatásáról, mely legbiztosabb fájdalom nélkül ható szer tyíkszem, szemölcsök, bơrkeményedések és minden börrélö́sdiek ellen
hamisak, nem létezö személyektöl, rokonoktol erednek, vagy csak kérelemre lettek rendelkezésre bocsátva
20.000 elismérés az elsठ kilencz hónapoan.

## LEGUJABB TALALMÁNY!

Ez az orvosi rendelvény szerint készitett tapasz (tehat nem titkos szer, ment minden ârtalmas anyagtól, és ez az egyedüli biztosan ható szer, melylyel a tyúkszemfájdalom rögtön csillapittatik, a mig a tyúkszensek 3 nap alatt, szemölcsök az arczban és a kezeken 2 nap alatt és börkenényedések a talpon 8 -10 óra alatt a legegyszerübb alkalmazäs mellett (nagyobb mérvï gyalogolasoknál sem alkalmatlan) fajdalon nélkül eltárolittatnak és orvosi auktoritasok nyilatkozata szerint a szenvedö emberiség valósagos kincsének tekintendö. A Meissner gyógyszerész közp. szêtküldési raktär Pécsett mindenkinek, ki egyenesen hozzä fordml, visszakiuildi pénzét, ha ez a tapasz - minden más szert fölülmulna - a kellö hatást nemı eredményezi.


NY. GOMBOS ES SZTUPJÁRNAL KOLOZSVÅRT.


[^0]:    ${ }^{*}$ ) Lásd Radu Rosetti: Brodniciī, B. P. Hasdeu $\boldsymbol{\text { Revista Noua*-ja } 1 8 9 0 \text { -iki III }}$ évf. 55-61. 1. Bucurescĭ.

[^1]:    ${ }^{1}$ ) Ld. Karamzin, Historire de l'Empire de Russie. Thomas és Jauffret fordítása II. köt. 274. 1. $-{ }^{2}$ ) Ugyanaz, III. köt. 290. 1.
    ${ }^{3}$ ) Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente . . . I. köt. 56. 1.
    ${ }^{4}$ ) Ugyanott, 58-59 1. - ${ }^{5}$ ) U. o. 75. 1. - ${ }^{6}$ ) U. o., 771.

[^2]:    ${ }^{7}$ ) Ugyanott. 113. 1. - ${ }^{8}$ ) U. o. 260. 1.
    ${ }^{9}$ ) Ámbár szerintem ez nem olvasható ki az orosz iró idézetéböl és egyébiránt a brodnikok nomád, kalandozó természetüktől ösztönözve, nem letelepedve, állandóan, hanem talán csatangolva, szórványosan tartózkodhattak ott azon a vidéken.

[^3]:    *) Mntató Czirbusz Géza dr.-nak sajtó alatt levő Egyetemes földrajzá-ból.
    ${ }^{1}$ ) Peschel: Neue Probleme der vergl. Geogr. 153 l.

[^4]:    ${ }^{2}$ ) Pench: Die Bildung der Durchthäler 37, 45, 50 l .

[^5]:    ${ }^{1}$ ) Kivánatra száritott gyopárral szerkesztőségünk készséggel szolgál az E. K• E. tagjainak.

