

# Co Słychać ? 

## POZDRAWI AMY SPOD LESKOWCA

Maria Kramarczyk (oswiecim)
Polsko! Ojczyzno nasza! Ty jestes tak piekna, Nieodmienna uroda nas cieszysz. Ty jedna Jestes nam blizsza co dzier ... Nie z telewizora Ale $z$ naszych wedrowek, na ktore po gor ach Co raz sie wybieramy gromada niemata I zda sie, ze Cie wkrotce przedepczemy cata Od Battyku sinego, po Tatr ostre szczyty.

Dzis nam dzielnie przewodzit Michat niespożyty Taternik i Mysliwiec - a kompan nie lada.
Poprowadzit wycieczke, ze mucha nie siada
Do starego schroniska, co na Jaworzynie
Przygarnia (nie)strudzonych turystow. co imie Jana Pawta II nosi. Tu herbate
Czesto pijał ten WIELKI SWIATA OBYWATEL.
Trasa była dosc długa: Leskowiec z Rzyk, Hora Cała w deszczu warkoczach 1 zdaje sie Mlada (Wszak raczej o wiek damy pytac nie wypada). Gdy wiatrem wysmagani, przemoczeni deszczem Łamana żesmy Skałe zdobywali jeszcze, Znowu słoneczko sliczne nam sie pokazało I spod szczytu Potrojnej widokow niemato: Babiej Gory uroda podkreslona biela,
Polica i Jałowiec, co sie wokót ściela Pieknej bardzo, 1 ecz nawet latem chmurnej pani.
Na prawo Medralowa, Lachów Gron 1 Pilsko, A dalej Beskid Slaski, zda sie bardzo blisko, Na wyciagniecie dłoni... Wszyscy zapatrzeni Na morze gór wokoto, paleta zieleni
We wszystkich jej odcieniach barwione wspaniale. "Chwilo trwaj!" Lecz niestety, trzeba ruszac dalej
Do Kocierskiej Przeteczy przycupnietej nisko,
Na której niegdys stato drewniane schronisko; Dzis przepiêkny osrodek wczasów wita mile.
Tu na goracy napój przerwa była chwile.
Az w kohcu w wielkiej Puszczy, na matej polanie
Odbyło sie wycleczki spiewne pożegnanie.
Kiedy wiosenne stonce coraz wczesniej wstaje Wez plecak i chodz z nami nacieszyc sie majem!

## Adres Redakcij;

Barbara Morawska-Nowak
ul. Konarskiego 21/5
30-049 KRAKÓW

## ZNOW RUSZAMY ...

Konrad Siermontowski (Kraków)
Znow ruszamy. Jestesmy u siebie - w gorach. Zaczynamy jeszcze jeden sezon. Wielu $z$ nas wiofozy sie po gorrach od dawma, wielu musiato przerwac, przybyli młodzi, ciagłosc trwa, jest wspaniale.
$Z$ takim przeswiadczeniem opuszezałem sale po ostatnim walnym Zebraniu członkow Krakowskiego Oddzlatu PTT. Ta niewielka grupa osob potrafita na chwile zapomnied o "kłopotach codziennych" i wyzwolic nastrój, ktory przypomniał mi chwile cotygodniowych spotkak cztonkow PTT na ul. Potockiego... Było niemal identycznie: radosć $z$ zakonczenia wojny, kłopoty finansowe, nieodparta cheć przeniesienita sie $w$ ukochane gory, niewidziane od lat $i$ kjopoty $z$ dotarciem do nich. Organizowanie sie od nowa.

Teraz, jedyna niemal odmiennościa było widoczne zażenowanie nowego, mtodego prezesa, który funkcje te przejmowat z niedowierzaniem po dotychczasowym, doswiadczonym kol. Macieju Mischke ponownym wskrzesicielu PTT. Maciej, niehabilitowany gazda, przewodzit nam dotad ofiarnie i jak sam wspommiat, jest już troche zmeczony.

Mysle, ze ten nowy Zarzad wprowadzi grupe entuzjastow Tatr na nowe (stare) tory turystyki indywidualnej, uprawianej dla wasnej przyjemnosci $i z$ wasnej wolif. Wierze, ze wreszcie skonczy sie na dobre ta sztuczna masowosc, nagani ana rife tylko ze wzgledów statystycznych, ale i komercyjnych. Oby "Towarzystwo" nigdy nie stało sie "Przedsi ebiorstwem".

Zatem ruszajmy ... z Bogiem, wstuchujac siew plekne trele siowikow, z grudkami ziemi na pietach trzewikow...

## O SWOBODE WEDROWANIA.

Andrzej Stota (Krakow)
Nadszedł już czas, byśmy jako członkowie PTT mogli swobodnie poruszae sie po naszych Parkach Narodowych, a szczególnie po Tatrzariskim. Oczywiscie swiadomi jestesmy koniecznosci podporzadkowania sie przepisom ochrony przyrody i wymogom bezpieczeristwa.

Epoka turystyki masowej, która nastała po roku 1945, przyczynita sie do tego, że $w$ góry przybywali czesto ludzie przypadkowl, uczestniczacy w rożnego rodzaju imprezach, o miekomiecznie górskim charakterze. Ten sped spowodowaz, że zezwolono na poruszanie sie jedynie po sciezikach znakowanych, ktorych liczba i tak malała z kazdym rokiem. Ludzie zakochani w gor ach dopuszczali sie "niecnych" czynów 1 łamali przepisy, wedrujac tam, gdzie juz ruch turystyczny był definitywmie zamkniety. Dawna gorska elita znikneta w tłumie pospoiitej gawiedzi. Wyjatek uczyniono jedynie dla członków PZA i to tylko na "scisle wytyczonym obszarze" w Tatrach wysokich.

Przypomniec należy, że to członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzaniskiego, poczawszy od czasow Doktora Chałubinskiego, odkrywali coraz to nowe zakatki w dziewiczych dotad górach i poprzez wytyczanie nowych szlaków umozli wiali innym poznawanie Tatr. Oni byli plo-
niarami turystyki tatrzanskiej i taternictwa. Po odzyskaniu niepoddlegtosci w 1918 roku działalnose PTT znacznie sie rozszerzyła.

Przed II wojna swiatowa członkowie PTI mogli swobodnie poruszac sie po całych Tatrach przekraczajac $w$ dowolnym miejscu granice paristwowa $z$ Czechosiowacja. Legitymacja członka PTI była swoistym paszportem umożliwiajacym przekraczanie granicy - granicy paŕstwa, bo gory nie znaja granic. To cztowlek je wyznaczył, aby móc kontrolowac scisle okreslony obszar.

Nasi seniorzy dobrze pamietaja te czasy. Wielu młodym naszym towarzyszom tatrzańskim marzy sie ten dawny sposób wedrowania. Chcemy znależc zrozumienie dla naszych dazen i porozumienie z Dyrekcjami Parkow Narodowych.

Mamy nadzieje, ze nasza propozycja utworzenia społecznego straznika przyrody spotka sie wreszcie $z$ aprobata i po weryfikacji czesc naszych członk ów podejmie to zadanie. Strażnicy wyłonieni z naszych szeregow powinni pozytywnie wplymad na zachowanie innych turystow 1 ich postawa odniesie lepszy skutek niz mandat nałozony przez filanca. Chcemy też brac udział w pracach na rzecz Parku takich jak pomoc w zalesieniach lub akcje "Czyste Góry".

## BUDOWANIE PRZEJSC

Gazeta Wyborcza $z$ dnia 3 czerwca br. opublikowała wykaz przejse granicznych $z$ petna informacja o nich.

W wykazle zostato wymienione przejscie przez przetecz Okraj w Karkonoszach jako przejscie wyłacznie dia pieszych 1 rowerzystow. Czyzby to była pierwsza jaskołka tego rodzaju, typowo turystycznych przejsc?

Zostaty od tego czasu uruchomione nastepne przejscia:

- drogowe przejscie Marklowice Gorne - Dolni Marklovice w woj. katowickim Cdotychczas przeznaczone wyłacznie dla tzw. małego ruchu granicznego),
- drogowe przejscie Niedzica - Lysa nad Dunajcem
w woj. nowosadeckim (j.w.),
- mi edzynarodowe przejscie kolejowe Zwardon Skalite - Czadca
w woj. bielskim (dotychczas przeznaczone dla ruchu towarowego),
- miedzymarodowe przejście kolejowe Chałupki - Nowy Bohumin w woj, katowickim (j.w.).
Według informacji uzyskanych $z$ UKFiT-u Głowna Straz Graniczna wyrusza na dalsze pertraktacje z Czechostowacja Czaopatrzona m. 1n. w nasze propozycje).


## HISTORIA LINII KOLEJOWEJ ZYWIEC - CZADCA.

"W Polsce południowej za czasów zaboru austriackiego Cnie istniała wówczas granica polsko-słowacko-czeska) na podstawie wydanej ustawy $z$ dnia 28.02. 1883 r . zezwolono na budowe jednotorowej linil kolejowej Zywiec-Zwardon długosci $37,3 \mathrm{~km}$ oraz Zwardon-Czadca długosci 21.5 km . Czadca była położona na dawniejszej stronie wegierskiej. Dla przypomnienia należy podad, ze istniał układ austroweglerski, w ktorym Polska południowa nalezała do Austril, natomiast Stowacja była czescia składowa wegier (jest to bardzo skrocony rys historyczny). Według zapisow kronikarskich, wyzej wymieniona linie kolejowa miat wybudowac Zarzad "Pañstwowej Kolei Austriacko-Wegier-
skiej". Na limil Zywiec-Zwardon otwarto ruch osobowy dnia 03.11.1884 i 15.11 tegoz roku ruch towarowy. Równoczesnie uruchomiony zostat odcinek Zwardon-Czadca, połaczony z linia Koszyce-Bogumin i kolejowa siecia wegierska. Z ur uchomieniem linii kolejowej taczy sie budowa budynków dworcowych i tak w Rajczy budynek dworcowy zostat oddany do u̇̇ytku w roku 1898, natomiast $w$ Zwardoniu w roku 1890 . Koniec I Wojny Swiatowej i Ziemia Zywiecka ze Zwardoniem waacznie zostaje czescia składowa wolnej Polski, natomiast Czadca zostaje w granicach Republiki Czechosłowackiej. Rowniez czynne jest kolejowe przejscie graniczne pomiedzy Zwardoniem przez Skalite do Czadcy. Brutalny wrzesien 1939 r . przerwat wszystkie załozienia centralnych kolejowych wtadz Polski co do dalszej rozbudowy i modernizacji szlakow kolejowych, miedzy innymi na odcinku Zywiec-Zwardon. Pod koniec działan wojennych w II Wojnie Swiatowej Niemcy w odwrocie niszczyli linie kolejowa na trasie Bielsko-Biała-Zwardor, rownoczesnie dewastujac urzadzenta ruchu pociagow.

Nastat czas odbudowy zniszczen wojennych, szlak kolejowy Bielsko-Zywiec-Zwardon oddany zostaje do eksploatacji, ale kolejowe przejscie graniczne Zwardof-Skalite-Czadca decyzja owczesnych władz panstwowych zostaje zamkniete.

I oto doczekalismy sie, ze $w$ dniu 01. O6. 1992 r. ur uchomione jest. ponownie kolejowe przejscie graniczne Zwardon-Skalite-Czadca."
(przedruk z: Głos Rajczy, miesiecznik lokalny, Nr 15, maj 1992 r)

Podajemy rozkład jazdy pociagow:

| Zwardorf | 9.23 | 13.55 | 18.43 | 21.11 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Czadca .10 .08 | 14.37 | 19.37 | 22.03 |  |

$\begin{array}{lllll}\text { Czadca } & 6.34 & 11.00 & 15.30 & 18,32\end{array}$
Zwardoŕ
Ceny biletow: do Czadcy:
z Bielska
31.300.-
24.500. -
do Skalitego:
$z$ Zywca
11.300. -
$25.700 .-$
18.900. -
5.700. -

## SCHRONI SKO NA PRZELECZY OPACZNE ZAPRASZA

Tych, którzy jada $w$ gory, aby pobye $z$ dala od gwaru, a zarazem móc podziwiac ich swoisty krajobraz, zaprasza prywatne schronisko turystyczne na przeteczy opaczne pod Jatowcem C100 m od żótego szlaku). Obiekt czynny jest przez caty rok, a prowadzi go pan Stanistaw Front. Jest tutaj ok, 30 miejsc noclegowych ciózka pietrowe), dla romantycznych dodatkowa atrakcja moze byc nocleg na sianie $i$ to za potowe ceny noclegu w pokoju. Kuchnia turystyczna dostepna dla wszystkich. gorace positki nalezy zamawiac z odpowiedmim wyprzedzeniem. Wewnatrz obiektu łazienki z ciepta woda.

Atmosfera $w$ schronisku jeszcze do zagospodarowania - bedzie taka, jaka wytworza przebywajacy tutaj turysci, tymbardziej, że oswietlenie obiektu moze byc rożne:

- goscie niezapowiedzeni przy swiecach,
- goscie zapowiedzeni przy swietle elektrycznym z akumulatorow. Cena noclegu: 25.000 zt Adres dla korespondencj1: Stanisław Front

34-205 Stryszawa 580 tel. 76

