«Ни в одной стране Европы не встетишь такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли , как в Крыму…» - писав М.Волошин,відомий російський поет і художник, знавець і шанувальник Криму.

І ми , учасники туристичного походу по Південному Криму, учні та вчителі Болтишської СЗШ , мали змогу у цьому переконатися на власні очі.

А розпочиналося все у стінах рідної Болтишської школи. На засідання туристсько-краєзнавчого гуртка, присвячених підготовці до походу, атмосфера нетерпіння і довгоочікуваної зустрічі з невідомим та прекрасним ставала все напруженішою. Готувалися до походу весело і завзято. Ловили кожне слово нашого тренера та вчителя Манка Р.О., з заздрістю і захопленням слухали доповнення «бувалих» туристів – учнів нашої школи.

І ось довгоочікувана мить настала . Осінні канікули. Та ми проведемо їх не перед телевізором чи за монітором комп’ютера, а по-спортивному , жваво, весело і цікаво. Ми – це учні школи Магей В.,Жадан М., Левіцький В., Задорожня Я., Ревенко В., Новохатній М., Манко Я, Єна А., Гненний В., Чистоклєтова Ю. та наші вчителі Манко Р.О., Наливайко В.В., Наливайко Н.Л.

Позаду весела і жвава ніч у потязі «Кривий Ріг- Симферополь», переїзд від столиці Криму до Ангарського перевалу тролейбусом, і нас зустрічає подих свіжого гірського повітря і манливі , осяяні сонцем ,оповиті хмаринами величні Кримські гори.

Перший день у Криму приємно здивував сходженням на плато Чатир - Даг. Трішки стомлені та щасливі стоїмо на плато , оповиті хмаринами, милуємося краєвидами, радіємо відчуттю свободи, величі та безмежного щастя, яке дарує своїм прихильникам Крим .

Ось ми на першій нічній стоянці. У нічне небо злітають жаринки від нашого жаркого вогнища , вже скуштовані і наваристий суп, і смачна каша , лунають сміх, жарти , пісні біля вогнища, яку згуртувало нас у ще міцнішу туристичну родину. Так добре, так затишно… Заради цього варто йти у гори! І хай нам позаздрять ті, хто зараз вдома у мякому кріслі перед телевізором !

Наступного дня вирушаємо за тим, за чим прийшли – підкорювати гірські вершини. Адже ми маємо перейти через Ангарський перевал. Перше сходження дається нелегко, та всі йдемо тільки вверх , напружено вдивляючись у височінь гори, зупиняючись перепочити лише на хвильку, та й з тим, щоб подати руку товаришу.

Ура ! Ангарський перевал подолано.

Прямуємо вже пологішими схилами до місця стоянки . Сонечко чомусь на балує нас теплом та промінцями. Та це не псує настрою і не впливає на темп ходи. Адже ми справжні туристи, тож маємо витримати все: і нелегкі сходження , і непогоду , і відсутність домашнього комфорту.

Наступна нічна стоянка - Джурла. І знову звуки , що ллються зі струн гітари , розтоплюють серце, знімають втому, скликають до вогнища усю групу ,запрошують гостей. Ділимося враженнями, радіємо успіхам, плануємо завтрашній день.

А у темряві час від часу зявляються рівненькі рядочки світлячків фонариків: то нові і нові туристичні групи йдуть на місце нічної стоянки. І подумки радіємо, що нашого брата – бродяги-туриста- так багато в Україні.

Прийнято рішення здійснити наступного дня рідіальнй вихід до Південної Дімерджі.

І знову ранок. Спочатку спускаємося до фортеці Фуна, відвідуємо Долину привидів, фотографуємося біля каменю та дубу, де проходили зйомки відомої комедії Л.Гайдая «Кавказька полонянка».Дівчата з радістю збираються на камінь та витанцьовують на ньому, «приміряючи на себе» роль «кавказької полонянки» Н.Варлей.

І знову попереду сходження. Випробування на міць і стійкість, силу і витримку.

На вершині ,оглядаючи розташовані у підніжжі села та місто Алушта ,вкриті осіннім вбранням , відчуваємо захоплення від краси, величі та могутності гір, і подумки спливають рядки пісні

***Весь мир на ладонях , ты счастлив и нем,***

***И только немного завидуешь тем,***

***Другим, у которых вершина ещё впереди!***

Знову ми в дорозі. Цього разу на нашому туристичному маршруті окрасою подорожі стає водоспад Джур-Джур. Величний і спокійний, віковічний і прекрасний водоспад збирає коло себе сотні відвідувачів щоденно. Фотографуємося і ми напамять , та кидаємо до озерця водопаду монетки, щоб неодмінно повернутися сюди знову і знову.

Остання нічна прощальна стоянка на Аян Дере. На стоянці зустрічаємо нові туристичні групи з Харківської області, Донецької, з Росії. Туристичний дух так швидко зближує людей, і ось і ми знайшли нових знайомих. Навперебій розповідаємо про побачене, обмінюємося враженнями від маршрутів, співаємо пісень, бажаємо нових зустрічей на туристичних стежках.

А ось вже ми у місті Алушта. Вантажимо рюкзаки у тролейбус, який повезе нас до Сімферополя, а звідти вже потягом додому. (Треба віддати належне та подякувати місцевому населення , які з розумінням, добротою та підтримкою ставляться до туристів. За весь час подорожі тільки добрі побажання і позитивне ставлення до себе ми відчули від зустрічних людей, які проживають у Криму. А це свідчить про те,що Крим став своєрідною Меккою для усіх захоплених ідеєю туризму. )

Останній раз оглядаємося довкола, прощаючись з горами. Така бажана і довгоочікувана, манлива і приваблива подорож так швидко минула. Шкодуємо, що час біжить невпинно і вже треба повертатися додому. Та ми не говоримо вам, Кримські гори , «Прощавайте» , ми говоримо вам «До нових зустрічей!»

Адже

***Лучше гор могут быть только горы,***

***На которых ещё не бывал…***

Тож до нової зустрічі величні, могутні , красиві та гостинні Кримські гори !

Від імені учасників туристичного походу

***Чистоклєтова Юлія, учениця 11 класу Болтишської СЗШ***