A Székelyjó vízesés

Beszámoló a Székelyjó vízesésről – a kedvenc élményem Erdélyben

Júniusban négy napra utaztunk Erdélybe az osztállyal a Határtalanul! program keretében. Rengeteg gyönyörű helyet láttunk, sok új dolgot tanultunk, és persze rengeteget nevettünk is. Bár az egész kirándulás tele volt emlékezetes pillanatokkal, számomra mégis a Székelyjó vízesés volt a legszebb és legkülönlegesebb élmény.

Már maga az oda vezető út is izgalmas volt. Egy kisebb túrát kellett tennünk a vízesésig, ami eleinte kicsit fárasztónak tűnt, de ahogy egyre közelebb értünk, annál inkább megérte minden lépés. A természet gyönyörű volt: sűrű erdők, madárcsicsergés, és az a különleges csend, amit csak az ilyen helyeken lehet megtapasztalni. Aztán egyszer csak megpillantottuk a vízesést, és mindannyian egyszerre kiáltottunk fel: „Hűha!”

A Székelyjó vízesés nem a legnagyobb, amit valaha láttam, de a hangulata teljesen elvarázsolt. A kristálytiszta víz a sziklákon csordogált lefelé, és apró tavacskákban gyűlt össze. A friss vízpermet szinte azonnal lehűtötte az arcunkat a nyári melegben, ami nagyon jól esett. Leültünk a kövek mellé, néhányan meg is mártották a lábukat a hideg vízben. Egy kis időre mindenki elcsendesedett, mintha mindannyian éreztük volna, hogy ez egy különleges pillanat.

Ami nekem a legjobban tetszett, az a nyugalom és a természet közelsége volt. A vízesésnél valahogy elfelejtettem minden hétköznapi gondot, és csak az számított, amit éppen akkor átéltünk. Jó volt látni, hogy az osztálytársaim is mennyire élvezték, és később sokat beszélgettünk róla a szálláson is.

Ez az élmény sokáig velem marad, mert nemcsak a táj volt csodálatos, hanem az is, hogy együtt lehettünk, és megoszthattuk egymással ezt a szépséget. A Székelyjó vízesés emléke mindig eszembe fog jutni, ha Erdélyre gondolok, és biztos vagyok benne, hogy ha egyszer újra visszamehetek oda, elsőként ezt a helyet szeretném újra meglátogatni.

