|  |
| --- |
| 2023-04-23 |
|  |
|  |
|  |
| <https://clubnordico.one/> |
|  |

**Vandring 11 april 2023, på Aitanas norrsida**

En essä från vandringen 11 april 23, på Aitanas norrsida.

Efter en slingrig bilväg från Benidorm upp till samlingsplatsen på Aitanas nordsluttning, kom jag sist fram, där övriga tjugo deltagare glatt väntade i solskenet.

Vi var redan på 770 meters höjd när Bippan och Anja påbörjade vår vandring uppför till första anhalten. En  
friskvattenkälla, dit lokalbefolkningen gärna tar sig och hämtar riktigt rent källvatten.

Vidare upp bland mandelräden, berättade Bippan om olika sorters mandelträdsmandlar och smak. Hon hade t.o.m. burit med sig lite prover, så att vi alla på plats kunde provsmaka. Längs vår vandringsväg växer det gott om mandelträd och för odlarna är en liten tropisk bakterie Xylella, en katastrof för flera dem. Inte nog med att bakterien skadar träden, man måste också hugga ner mängder av mandelträd, i ett försök att stoppa spridningen. Och för att lägga lök på laxen, berättade Bippan om att även lavendeln, drabbats av en sjukdom, som man också gör allt för att försöka stoppa med provtagning och märkning. Emellanåt blev det ett plötsligt kort stopp då någon i gruppen hade sett salvia eller lavendel, som många sedan med ett igenkännande leende luktande doftade på.

Så vandrade vi vidare och stannade i en vägkrök med en fantastisk utsikt och långt nedanför kunde vi se Guadalest, en liten by som en gång på 60-talet började så smått locka till sig turister. Med tiden växte orten sig så populär att turistbussarna pga den smala vägen, tvingades köra dit på morgnarna och tillbaka på eftermiddagen. Nu är det med sin bredare väg, en av Spaniens mest besökta platser.

Vi fortsatte, men den branta vägen uppåt ihop med sol och värme, tvingade fram regelbundna pauser i pinjeträdens svalkande skuggor. Så pausade vi vid ett stort hål intill vägen, kanske fem meter brett och lika djupt. Det var en stenomgärdad isgrop, där man till inte alltför länge sedan, samlade och packade snö på vintern, för att sedan sommartid plocka ut den från en öppning i botten och köra ner till kusten, så fiskarna kunde kyla sina fångster.

Men, transportörerna kunde ju inte åka tomhänta tillbaka. Därför tog dom med sig färsk fisk tillbaka, varför man idag kan återfinna fina fiskrestauranger uppe i bergen.

Vägen fortsatte uppåt bland vackert blåblommande ’Nunnans Kudde’ (En stickig sak) och när hälften av de totalt sju km var avverkade, var vi som högst upp på ca 1100 meters höjd. Där kunde vi mellan körsbärsträdens vita blomsterskrudar i fjärran skymta en stor ’golfboll’, som utgör en av flera antenner, högt uppe i bergen. Platsen heter Antiguo cuartel militar de Aitana och är en gammal, nu nerlagd Natobas.

Nu blev vandringen lite lättare för en stund, när vi väl var uppe på platån och då inföll lämpligt punkten för en längre rast och vila. Vandringsledaren Bippan slog sig ner i gräset under ett stort gammalt valnötsträd, alltmedan vandringledaren Anja, tillika geolog, passade på att berätta om bergen, den afrikanska tektoniska plattan som trycker på, att vi befann oss på en gammal havsbotten och det lilla jordskalvet som härförleden snällt sände en liten skakning i trakten av Altea. Efter all denna lärdom bar det sedan utför. Inte särskilt brant, men lurigt, då underlaget var liksom rullgrus. Som under hela vandringen blev det stopp vid ytterligare någon blomma, som dissekerades och diskuterades. Nerförsliden fortsatte i en hela tiden bedövande utsikt och efter drygt tre timmar var vi åter där vi en gång startat.

Bippan och Anja avtackades för sina insatser och vi ser i vanlig ordning fram mot fler vandringar. Därefter for  
merparten vidare till restaurang och middag, men det är en helt annan historia.

**All Off**