**A tordai hasadék**

Múlt héten a 7. A. osztályos tanulók ellátogattak Erdélybe.

Busszal mentünk el a hasadék közelében.

Onnan rövid séta az úton és elérkeztünk a bejáratához.

Utána nagyjából egy óra után elértük a hasadék végét.

A túra felettébb izgalmas volt.

Voltak hidak, amelyek nem igazán mondhatók stabilnak.

Ennél csak a csúszós sziklák jelentettek nagyobb veszélyt, mert ha véletlenül rossz kőre lépsz akkor simán bele eshetsz a hasadékban folyó patakba. Szerencsére lehetett mibe kapaszkodni.

Csúszós sziklák is nehezítették az utunkat.

 Az út nagyjából 5 méterrel haladt a folyóhoz képest és a legkeskenyebb része megközelítőleg 70 cm volt.

Az út során láttunk különböző rovarokat.  Megfigyelhettünk többek között galacsintúró bogarat is.

Mikor az utunk végéhez értünk, akkor volt lehetőségünk egy kis pihenőre mielőtt visszaindultunk.

A szünet alatt az idegenvezetőnk különböző érdekességeket mesélt nekünk.

Megemlítette azt is, hogy ott, ahol épp pihentünk vannak úgynevezett Szent István kövek. Emiatt sokan elmentek, hogy keressenek maguknak olyan kavicsot.

Mivel egy pár centis képződményről van szó, ezért sajnos csak szemfülesek találtak belőle.

Miután mindenki kész volt elindultunk visszafelé.

A visszavezető szakasz már kevésbé volt izgalmas, hiszen ugyanazt az utat tettük meg.

Odafelé láttunk egy gyíkot, amit visszafelé is megleshettünk.

Számomra ez volt a legérdekesebb túra, hiszen a többit betonúton tettük meg, vagy csak szimplán várost néztünk.

Ennél a programnál voltak meredekebb részek is, ami miatt sokkal kalandosabb volt ez a túra.