Madarasi-Hargita

Számomra ez volt a legkedvesebb emlék. A feljutás egy kisebb településre megkönnyebbülés volt vagy a túra a hegytetőre kellemesen megnyugtató volt-e, nem tudom viszont nekem ez maradt meg a leginkább.

Hogy kezdjem az elejénél, ez a harmadik napon történt, mint az első megállónk. A traktorozás nem sikerült túl jól, mert azon a kis utánfutón 41-en nehezen fértünk el ezért ezt a legrosszabb élménynek titulálom. Mikor felértünk és azt hittük vége jött a legjobb rész a túra. Igazából nem tudok sokat mondani én a szüleim miatt csak vastag pulóverbe mentem míg a többiek trikóban meg pólóban hógolyóztak a 30 fokban. Mire felértünk nagyon jól éreztem magam ezután a két kilométeres séta után és csak arra vágytam, hogy láthassam a legtetejét a hegynek, ami 1801 méter magasan található. Eléggé ködös volt a kilátás, de ettől függetlenül tetszett. Nem csináltunk sok mindent mert sokan elfáradtak. Ott ettünk egy kicsit és indultunk le. Kicsit lentebb egy turulmadár szobornál fényképezkedtünk és a hegynek búcsút mondva indultunk le azzal a kényelmetlen pótkocsival. 