

| Kazalo | 28 | Kanjskigrad <br> Podkanjski slap <br> K zakleti kraljizni | 160 161 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 29 | Gorski škrat Obirske jame Potovanje vpodzemlje | 164 165 |
|  | 30 | Gozdni mož <br> Poden <br> Po pravljiíni dolini | 168 169 |
|  | 31 | Žalk žene <br> Soteska Čepa <br> Domovanje gorskib bitij | 172 174 |
|  | 32 | Cajzelc <br> Sele in Koča pod Košuto <br> Pod mogoónimi ostenji | 178 179 |
|  | 33 | ajdovski oltarji Gora svete IIeme Naravno svetiš̌e | 182 183 |
|  | 34 | SIROMAŠNO DEKLE IN KRALJ MATJAŽ <br> Peca <br> Na goro kralja Matjaža | 186 187 |
|  | 35 | STARA BABA, STARI DED <br> Radgonski kot <br> Na obeb straneh reke | 190 191 |
| Madžarska | 36 | DVE miši <br> Tromejnik <br> On kraj Srebrnega brega | 196 |
|  | 37 | Monoštrska bitcka in zlato tele Okoli Monoštra Prestolnica porabskib Slovencev | 200 202 |
| Hrvaska | 38 | MURSKE DEKLICE <br> Svetomartinska Mura <br> Vilinska rečna pokrajina | 206 207 |
|  | 39 | Vilevjami $^{\text {Vindiji }}$ <br> Varaždin in jama Vindijja <br> $V$ mestu slovenskega zapisovalca pravljic | 210 211 |
|  | 40 | tinska gora in ajdi <br> Krapina <br> Sprebod vpradavnino | 214 215 |
|  | 41 | Legenda oVeroniki deseniški <br> Veliki Tabor <br> Kjer sepetajo zgodbe | 218 219 |

## JEŽA NA VODI

Nekoč je v Devinu živel graśsak Torriani, povsé dezéli znan kot najpogumnejs jezdec. Divie je galopiral cez krasko skalovje ali pa ga je bilo videti, ko se po Cez nasipe in sipine lagune. Ko je nekega dne jezdil vzdolž morske obale, je srěal moža v dolgem črnem plašu in s sirokokrajnim klobukom na glavi. Tujec se je ustavil in rekel z nasmeskom: "Po morju pa ne znate "In do kod bi radi dreeli po vodi?" je vztrajal prvi.
"No, morda do izliva Soče in nato por reki navzgor."
"Ne vee?" je evprasal neznanec. "Ne, ne več," je odvrnil jezdec.
Takrat pa se je tujec približal jezdecu in rekel: "Vaša želja se bo izpolnila: nekega dne boste lahko jezdili do izliva Sočev morje pa še po reki navzgor.
"Kdo pa ste vi, da lahko tako govorite?" ga je presenečen vprasal Torriani.
"Hudié sem, in da vam dokažem svojo mǒ̌, lahko že jutri poskusite z ježo. In že ga ni bilo več.
Naslednje jutro je Torriani zajahal svojega naibol ǰ̌ega konja in se lotil podviga Morje se je bleš̌alo vjutranjem soncu, ko je pogumni jezdec spodbodel konja proti valovitt povrsini. In glee cudo, namesto da bi se potopila, je zzival dirjala po
morski gladini kakor po trdni povrsisin, mimo Timave in Tríca do izliva Sơ̌e. Lahkotno in zaneslivo je prodirala po reki navzgor, dokler se ni naveličala in se naenkrat obrnila, da bi se vrnila v Devin.A ko je naredila prvi korak v nasprotni smeri, sta obaz jezdecem izginila. In nikoli več ju niso videli.


## italua

## Izliv Soče in otok Cona

Imenitno ptičje letovišče


## Vrsta izetet

Nezahteven sprehod po naravnem
parku. Vzemite s seboj pticiif priroč -
nik in dalinogled!

or močnejesem dezzuu bisk odsve-
ujemo, ker so potil lahoo delno
poplavijene.
Ogled parka in muzeja
Marec-oktober: $9.00-17$
Marec-oktober $9.00-17.00$,
vostalih mesecih: $9.00-16.00$
Ob eetrtkih zaprto!
$\checkmark$ Centu za obiskovalce Cona (La Cona Wetland Centre - Staranzano e tudi manjisi muzej, ki je odprt istocasno kot park.
Dolzzina izleta
1 h
Gostiše na poti
Okrep̌̌evalicica Al Pettirosso

[^0] se graciozno hranijov plitvi vodi. Se vam zdita podobi sanjski je shudicevo pomotio e ezdil povodii No, medtem ko je zgodba plod ludske domislijie, lahko druga dva prizoravidimo in doživimov Naravnem deželnem rezervatu Izliv Soče/Riserva Naturale Regionale Foce dell' 'sonzo
Pesnik Simon Gregortic jev svoji znameniti pesmi Soči reko povzdig nil kot naravni biser in narodni simbol. Zacetne verze verjetno prav vsi poznamo se iz solskih klopi. Vemo, da "krasna in bistra hci planin" precej dramatǐ̌no izvirav Trenti in si pot utira proti jugu. Zadnja tretijna njenega toka se vije čez italijansko ozemlje, zato pospremimo "predrago znanko", と̌e si sposodimo besede goriskega slavckk, še do Zadniih 15 ki
vkliurenihv naraviraegat toka je skupajz neposredno okoico voda se je tuoblikoval povsem samosvoi svet: obalno mokrič̌es pestrimi živlieniskimi okolij, kiomogočajo pravi razyrat živalkega rastlinskega sveta.
A ni bilo vedno tako. Nekoc so lastniki zemjijisc mokrotne povrsine

## Otok Cona/Isola della Cona

okolje za najrazzličnejsé živali in rastline, clovek pa lahko vanj prosto topa in ga opazuje od blizu
Severni del rezervata je otok Cona//sola della Cona (izg. Kona). Izliv soce namreč umetno razdeljen na dva kraka - na reki so zgradi pregrado, da bi preprecili naplavjjanje morskega dna v plitvem
Trískem zalivu, kar bi seveda onemogocalo normalno delovanje rřiskega pristaniš̌a in ladjedelnice. Med obema krakoma je nastal tok Cona, ki predstavlja osřje naravnega rezervata.
Ena najuečijh naravnih vrednosti rezervata so ptice. Območje je

agotovo pticij hotels petimi zvezdicami! Ima veliko gostov, odiicno hrano, raznolike "nastanitve" in neprestano zasedenost. $V$ rezervau so nastelli več kot 320 razliennih vrst ptic. Največja raznolikost je abeležena aprila, kar 180 vrst, medtem ko je število osebkov najveç $j$ oovembra, ko lahko preseže $50.000!$ Približno četrtina ptic si je mocje izbrala za gnezdenje, drugim predstavja a prezimovalisce severne Evrope do Sibirije.
Nekatere popisane ptice so izredno redke, na primer veliki škurh, pti az vpadjlivim kljunom, ki je postala simbol rezervata. Škurhi, osem rst jih je, siz zabadanjem svojih dolgih, navzdol zakrivjjenih kljuno vmehka tla pomagajo do hrane- nevretenčarjev, ki jih $s$ krajisimi klju ai ne bi dosegli. Škurhi veljajo za eno najbolj ogroženih skupin ptic na našem planetu. Do tega zaskrbljujơ̌ega statusa jih je pripeljalo igginjanje njihovega življenjskega okolja, predvsem obalnih mokriš̌ Ierliv Sơ̌e ali naš Naravni rezervat Škocianski zatok pri Kopru, tako elo pomembna.
oleg ptic so svoj življeniski prostor tu naśle še druge živali: srne, merjasci, dihurjii in divje macke. Posebnost rezervata so tudi na prosem živeci beli kamarski konji, ki so ime dobili po francoski pokrajin Camargue, kjer je njihov prvotni habitat na ustiju reke Rone. Skupajz govedom pa pomembno pripomorejo kohranjanju vlažnih travnatih
povrsin. površin. poosem izsusili ter jih spremenili v pasnike in koruzna polja. Ob razglasivvi naravnega rezervata leta 1996 so območje renaturaliziral Narava je bila dobesedno obnovljena in teh $25 \mathrm{~km}^{2}$ je postalo idealno

Opazovalnica na izlivu Soče
ribiskem naseliu Caneo



Otok Cona vvio od živjenja, hkrati
 smo liudje le gostie. Na zaşititentite
točkah za opazovanje ptic je zapovedana in zaželena tisin


Živobarvne čebelarie, ki za gnezdenje potrebuiejo pesičene
sinine, lahko vidimo tudi na otoku sipine,
Cona. Spoznavanje narave v rezervatu
lahko zdruzimo sje z obiskom bliziniega Gradeža, ljubkeg
birnjega Gradezza, lubl
pristaniskega mesteca.

Še beseda o rastlinju: tu samoniklo raste več kot 650 cvetnic, od tega jih je 22 na italijanskih rdečih seznamih ogroženih hrst, dve sta evropskega pomena. Samosvoje in zanimive so tudi slanus, ,a solv zrah in na tele pria Sol Od tu se lahko odpravimo na kraiso, enourno ali dal ijo, peturno pot. Utriene stezice vodijo po nizkih nasipih in se vijejo med trsiem, kanali, jezerci in mó̌viriji. Lahko se sprehodimo sami ali pa se vnapre) dogovorimo za jahanje ali voden ogled pě̌, s kanujem ali kolesom.


54

## ZHODISCE

oprimorski avtocesti se mimo Seżane cez mejni prehod Fernetici peljemo do italijanskega Trǐila/Monfalcone (prvi izvoz, Monfalcone est), nato sledimo levo oznakam za Grado/Gradež. Kmalu se pojavijo rjave table Foce dell' Isonzo. Pred mostom cez široko Sơo zavije informaciiskega središ̌a še slaba 2 kilometra hoje po cesti, zato se $z$ majhnimi otrok rajsis izapeljimo do vstopav park, kjer je tudi manise parkiriš̌̌e, ki pa zna biti obzelo obiskanih dneh zasedeno.)
OPIS
Izbrali smo krajšo krožno pot okoli otoka. Dolga pot do izliva Sǒ̌e in nazaj meri 10 kilometrov. Mimo otroskega igrisča in okrep X̌evalnice sledimo stezi i oznako Ai Percorsi (napisi sov italijanš̌inini, redkov nglesćcini). Obxasno se lahko ustavimo na opazovalnih tockah za ptice- zapovedana je tisina, da ne zmotimo pernatih prebivalcev. Na rt Spigolo gre dejansko do izliva Sočev vorie). Kmalu pridemo do velike lesene opazovalnicev treh nadstropiih. Srednje nadstropie je ornitoloska postojanka. Tu se odpre pogled tudi na drugo stran, proti livu Soce (redke table tudiv slovenscini). Od opazovalnice napre) e počasi zavijamo in se vračamo, delček poti hodimo po dvignjeni leseni brvi. Zadnji košček potigre ob vodi in se zaključi za centrom z obiskovalce.


Bela divja koza na Brški planini
V Zilijski dolini, obvznožu Brške planine, je nekoč živel bogat kmet. Imel je lepo hčerko, kije po svoji lepoti slovela po vsed dolini.
V to krasotico se je zaljubil reven mladenix. Nekega lepega večera, ko je sijala luna, ijie razodel svojo liubezen. Toda bridko se je $z$ motil. Posmehovala se mu je in mu zlobno rekla: "Kdor hoce imeti mene zazeno, mora imeti zlate zobe
in zlate lasel" Mladenic je grozno zaklel, preklel je deklico in se razocaran vrnil domov. Prevzetna deklica pa se je takoj spremenila belo divio kozo, kije zdirijala govoricao ơudni živali na Brski planini. Marsikateri lovec se je predrznil in se ji približal, avsakega je zadela čudna nesreča.
Żivel pa jev tem času star lovec, samv gozdu. Mladenǐi iz doline so ga veckkrat obiskovali, ker je znal zanimivo pripovedovati. Nekega dne so prisisi n jemu trije bratie lovci. Pripovedoval jim je o čudni beli kozi, ki prebiva na Brski planini. Brate je prevzela strast in sklenili so, da gredo na lov na krasno živalc poskư̌ali približzti A pladenixi ga niso poslušali poskusuali priblizzati. A mladenicic ga niso poslúsali.
sam ustreli, drugi e kot voiak padel vvoini, retii ip ieli: prvi se je po nesreči Od tega časa bele koze niso več videli. Brez sledu je izginila.

$\qquad$
Krniška soteska

Ob divji vodi pod Brško planino

ivje bele koze ob obisku Krniske soteske ociitno ne bomo srě̌ali, bi nam pa nekaj njenih plezalnih spretnostic cisto pray prisilo. Čeprav je uradno ime soteske nemsko, ta priljubljea naravna znamenitost nedalě od Šmohoria/Hermagor, središ̌a Ziljske doline, slovenskega izvora imena ne more skriti. Nana ̌ăa se rtnerkofel, 195 m . bisk soteske, ki io je
 besedo. Drstaiv velicastno okolje, kjer ima narava še vedno prvo
 azi, slapov, draselj in tolmunov, ki is ij jh ogledujemo zdaj od blizu zdaj od daleč, tudis skaterega izmed številnih mostov. Tisti najbolj geolosko zagrizeni lahko svoje razumevanje pojavov poglobite ob ste vilnih pojasnjevalnih tablah $v$ nemśčinin, angleš̌ini ali italijanščini, žà cie oblikovaih terobanib skal balvov ste, odlomov Sotes
 Osuplijva je tudi sama ureditev poti. Spodnji del soteske je za obiskovalce odprt že od leta 1891, devet let kasneje pa so člani planinskega drustva v S Smohorju (Alpenverein Hermagor), ki so se danes skrbniki poti, uredili š e zgornji del s številnimi mostovi, galerijami in razglednimi ploš̌admi. Zaradi visokih voda in neurij so bile potižze veckrat močno poškodovane, zato jih je treba neprestano obnavljati. Poobisku soteske se lahko z avtom zapeljete do bližnje Brške planin Egger Alm, 1422 m , kjer naj bi se- $\check{\text { e e je verieti in aši zgodbi - nekǒ }}$


## Nadmorska visina: 910 m

 (konec 2. dela soteske),879 m (Sv. Urban) VISina lzhodisisá: 630 m Visinska razlika: 280 m oz. 267 m

## Vrsta izleta

 Izlet, za katerega potrebujemo dobro planinsko obutev. Krożna $p$ mimo cerkvice sv. Urbana je praviplaninski izetet, primeren samo za družine z gorniskimi izkušijami.
Najprimerne|stz zas Od zaceetka aprila do konca oktobra najbolisic acas pa je med junijem
in septembrom. Pot po soteski ni in septembrom. Pot po soteski ni
priporociliva v mō̃nejísem deżju a priporoctivav
kmalu po njem.

## Ogled muzeja

Ogled muzeja
Pokrainski muzej y Modrinii Poorrainskii muzej Modrinij
vasi/Gaitoler eimatmusum
Mödemdor Mödemdorf
Odpiralni čas:
Odpirani cas:

- od maja do oktobr
- od maia do oktobra:
torek-petek $10.00-17.00$
- od dsede julijia do oseptembr
torek-nedelia $10.00-17.00$ www,gaittaler-heimatmuseum.at



in Osilnico. Tako za mejnim prehodom sledmo oznakam za vas Hrvatsko do mosta čez Kolpo, kjer je na desni, še pred vasjo, zacetel.
urejene poti. Na levi i e maniše parkirisče, večie pa je kakih petsto metrov naprei, za vasjo Hrvatsko
metro
opIs
Pot se ves čas lepovije skozi prijeten gozd ob orografsko levem breg Kolpe in ne skopari $\mathbf{r}$ razgibanostio in zelenimi pogledi. V̌asih se precej priblizamo vodi, spet drugit se dvignemo nekoliko nad njov
pobozie. Otroke bodo morda kratkočasile instalacije (požje hisice

drevesih, naravna igrala, obrazi vdrevesu ...), ki so jih snovalci poti boljali manj posrě̌eno postavili v prostor. $V$ manjjem zaselku Donj Kupari nadaljujemo levo po cesti. Na krizisiscu, kjer se levo cez mo odaliujemo naraost ez Srednie Kupare do obiskovalcev Narodnem parku Risniak. V"Roistni hisí reke Kolpe"si lahko ogledamo tudi manjšo razstavo ali si privoščimo okrepčilo. Od centra je slabe pol ure do izvira.
Vrnemo se po isti poti; pri mostu cez Kolpo na omenjenem razpotiu lahko preckamo reko ter se po drugem bregu vrnemo $v$ Hrvatsko in cezz most do izhodisča.
Krajisi razlicicici:
Krajsi razlicicici:
Do izvira Kolpe bomo peš najhitreje prišl po serpentinasti stezi iz Razlog (45 min). Pot je krajǔs, a zato strmejša kot iz vasi Hrvatsko, poleg tega veliko vectasa prezzivimo v avtu. Opisano pot iz Hrvatskeg pelie proti Malemu Lugui $\mathbf{Z}$ nie zaviiemo prioznakiza Izvi Kolpe (tudiv tem primeru se vožnja na izhodiš̌̌e opazno podaliǰa)



[^0]:    redstavjajite sid divje bele konje, ki prosto tekajo med lagunam
    in trsticiem. Predstavliaite sivelike jate rožnation in trsticijem. Predstavljajte sivelike jate rožnatih plamencev, k

