# ВЕТАР „КОЦАВА" У ПОДУНАВЉУ 

## У В О Д

Олујни, јак и слаповит ветар који дува у североисточном ${ }^{4}$ делу Југославије - углавном у Подунављу - назива се кошава. У народу га обична зову кошавом и кад нема олујни карактер. у Шумадији овај ветар зову „устока" зато што дува са истока. Име „кошава" према Czirbusz-y долази или од "Косова Поља" или од глагола „косити", зато што све коси пред собом кад дува ( 1,151 ).* Oвај се ветар махом јавља у хладније доба године, од октобра до марта, али га понеке године има и у априлу, па чак и мају, а такође и у септембру, само са знатно слабијом јачином.

Кошава дува" када је висок ваздушни притисак (антициклон) изнад Украјине и Бесарабије, а низак (депресија) над западним делом Средоземног Мора. Изобаре се при таквој расподели ваздушног притиска пружају преко Југославије од северозапада на југоисток или од севера на југ, а градијент ваздушног притиска је управљен од североистока на југозапад односно од истока на запад. Такав правац и смер градијента условљава струјање ваздущних маса из југоисточног квадранта преко североисточног дела Југославије (2,333). Ово би се струјање могло овако окарактерисати. Хладан ваздух који струји од Украјине и Бесарабије према западу на свом путу наилази на Карпатски планински масив и, будући да је хладан ваздух доста тежак, то се он не може пребацивати преко планинског ланца. У извесним количинама овај се ваздух пробија кроз разне планинске превоје и кланце, а највећим делом се спушта у долкну Дунава и продире кроз Ђердапску Клисуру $(4,9)$ На тај начин се кроз теснац Ђердапа пробијају велике количине ваздушних маса, које при изласку из њега образују јак алујни слаповит ветар, из југоисточног квадранта. Према томе, кошава се може сматрати као последица каналског дејства $(5,120)$ ваздушног струјања кроз Тердапски Теснац и друге мање или веће речне долине и плаиинске кланце

Кошава се не јавља само у ужем Подунављу односно у Панонској Низији, већ она такође дува и лево по Србији и Срему и десно по Банату, па чак и по Бачкој. Разни аутори су постављали и разне границе до којих се осећа дејство кошаве $(2,332-\dot{3} 33 ; 3,18 ; 6,12)$. Међутим, тачна граница дејства кошаве још није одређена. Њу ћемо моћи одредити тек кад будемо имали гушћу мрежу метеоролошких станица, јер правац и брзина кошаве у великој мери зависе од земљишног рељефа, због чега она $\dot{y}$ разним местима има донекле и различите

* Првк број претстав се редви број у спвспу литературе а други стране дотвчне літературе.

правце и различите брзине. Ово настаје услед тога што хладне ваздушне струје, као што је кошава, бирају увек речне долине, планинске кланце и клисуре итд. Из тих разлога кошава у сваком месту врши извесно скретање које зависи од рељефа земљишта.

Изразита кошава ретко када дува један или два дана, она обично траје више дана, што зависи од постојаности и стационирања акционих баричких центара како антициклона нац Украјином, тако и медитеранске депресије.

Да бисмо се што бобе упознали са овим карактеристичним ветром, а нарочито са простором на коме се осећа његово дејство, обрадили смо податке о ветру на 18 метеоролошких станица у Србији, Војводини и Барањи у облапсти дејства кошаве. Те податке ћемо овде приказати. Станице чије "смо податке обрадили изнете су у таблици 1.

Као што се из ове таблице види, свака станица има података з̀а најмање 10 година, што је довољно. за приказ распореда ветрова. Период осматрања, сем у Београду, код свих станица лежи између 1925 и 1940 године

Обрађени материјал подељен је у три дела:
Први део садржи општи распоред ветрова, тј, честине свих ветрова и тишина, као и средюе и апсэллутие брзине ветра углавном за период 1925 - 1940 год., по полугодиитима (зимско и летње). Као зимско полугодиште узети су 6 месеци од октобра до марта, а као. летње полугодиште узети су осталих 6 месеци од аирила до септембра. Летње полугодиште могло би се још назвати и вегетационим периодом, пошто је то заиста време живота и радне активности многих културних биљака у нашим крајевима.

Из ових података се могу видети преовлаћујућа ваздушна струјања изнад целе области на којој се налазе метеоролошке станице наведене у таблици 1.

Други део садржи податке о честини ветрова́ и тищина, као и податке о средњим брзинама ветра са ових метєоролошких станица, за време када је' стварно дувала кошава у Београду..Ови подаци узети су за зимско полугодиште ( X до 11 ), а за непрекидан период осматрања од 1930 до 1940 године. Једино метеоролошка станица у Котрања од 1930 до 1940 године. Једино метеоро
вачици нема податке осматрања за 1933 годину.

Трећи део садржи периодичност појаве кошаве, тј. честину јављања и дужину трајања периода кошаве, као и вероватноћу појаве кошаве.

РАСПОРЕД В ВЕТРОВА У ЗИМСКОММ И ЛЕТЊЕМ ПОЛУГОДИШТУ НА 18 МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА
у СРБИЈИ, ВОЈВОДИНИ И БАРАЊИ
У овом делу приказани су подаци по подугодиштима, и то: честина ветрова и тишина $\mathrm{y} \%$ со средіне и апсолутне брзине ветрова у м/с.

Честине и брзине ветрова ва зимско нолугодиште (од X до HII )
Као зимско полугодиште узето је време када у Подунављу кошава најчешће дува, тј. од октобра до марта. Из обрађенихи прика-


заних података могу се видети: прво, честине ветрова из појединих праваца и честина тишина у \% и, друго, средње и апсолутне брзине ветрова такође из појединих праваца изражене у м/с. Честине праваца ветрова и тишина за зимско полугодиште одређене су из три дневна терминска метеоролошкка осматрања 7,14 и 21 час по локалном времену. Ове честине приказане су у таблици 2.

Станице у таблици 2 поређане су по областима на следдећи начин: у прву област долазе станице са десне стране Дунава (Буково, Велико Градиште и Београд) где је по прилици централни део дејства кошаве. У другој области су станице у Војводини и Барањи, а у трећој области су станице у Србији. Све станице једне области поређане су у списку од истока према западу. Правци ветрова на свим станицама, сем Букова, одређивани су на основи руже ветрова од 16 праваца, а у Букову на основи руже од 8 праваца. Сви су правци означени међународним ознакама, тј. словима која служе као међународне скраћенице за ознаознакама, тј. словима која служе као међународне скраћенице за озна-
чавање страна света. Честине тишина обележена су словом C (СаІme).

Према подацима из таблице 2 може се видети следећи распоред ветрова:

Највећи број честина од свих ветрова у Букову (крај Неготина) је при западном ветру ( $225 \%$ ), што значи да су преко зиме у Букову најчешћи ветрови са запада. Сем тога у Букову има $561 \%$ тишина. најчешии ветрови са запада. Сем тога у Букову има 561 оо тишина.
Неког нарочитог струјања ваздушних маса са истока и југоистока нема. Отуда се може одмах видети да кошава не дува у области источно од Ђердапске Клисуре, већ да ту преовлађују супротне струје. Ово се такођуе слаже са закључцима професора Павла Вујевића (2, 332-333), које он износи не само за Буково (Неготин), већ и за друга места на крајњем истоку Србије (Брза Паланка и Зајечар) односно за сва места источно од супадине Великог Гребена, Дели Јована и Кучаја.

Од Великог Градишта до Београда најчешћи ветрови у зимском полугодишту су из источног-југоисточног и југоисточног правца. То је уствари кошавски ветар чији правци варирају између ESE и SE. Ипак, као што из података излази, постоји извесна разлика у правду кошавског ветра за Велико Градиште и Београд. У Великом Градишту најчешће кошава дува из ESE правца ( $197 \%$ ео ), док се у Београду ко шава највише јавља из SE правца, дакле за $22,5^{\circ}$ јужније него у Великом Градишту. Ово скретање долази, као што смо напред рекли, од утицаја конфигурације рељефа на правац дувања кошаве.

Сем кошавског ветра у току зиме јавља се у овом пределу још доста често западни и северозападни ветар. Исто тако честине тишина су доста велике и у Великом Градишту ( $366^{\circ} \%$ ) ; а такође и у Београду $(314 \%)$, али су ипак знатно мање него у Букову.

Другу област, тј. Војводину, у погледу ветрова могли бисмо да поделимо на две области - Банат и Бачку. На територији Баната (Вршац, Јаша Томић и Ковачица) се најчешће јављају у току зиме ветрови из југоисточног до јужног правца. Ови ветрови припадају кошавском ветру. Дакле, кошавски ветар у Банату има више јужни правац. Ово долази услед тога што ваздушне струје које се пробијају правац. Ово долази услед тога што ваздушне струје које се пробијају уз Дунав од Великог Градишта према западу не могу одмах да се
разиђу на десно од правца свог тока струјања, јер се са леве стране Дунава, на румунској страни, налази брдовити терен, који служи као


препрека. Услед тога ваздушне масе струје уз Дунав све до Ра̂ма и Базјаша, па се тек онда деле и извесним делом скрећу на десно преко Баната. Из тих разлога ова струјања имају више јужни правац. Сазнали смо из приватних извора да у околини Беле Цркве има села код којих се уо лште не јавља кошава. То су села која се налазе на простору источно од Беле Цркве који је са јужне, источне и северне стране опкољен брдовитим тереном, а самл према западу отворен, те зато у овај простор не могу ни да продру ветрови кошавског типа.

Сем кошаве, у Банату се доста песто јављају и ветрови са севера и северозапада. Честине тишина су доста велике, сем у Вршцу, где је њихов број доста мали према тишинама у Јаша Томипу и Ковачици.

Друга подобласт Војводине -. Бачка (Нови Сад, Стари Бечеј и Сента) одликује се такође зими честим ветровима из источног квадранта чије максималне честине јављања падају на источне и југоисточне правце. Према томе, и у Бачкој постоји зими кошавски ветар који има више источнији правац од кошаве у Банату. Нарочито скретање кошаве се запажа у Новом Саду (Петроварадину), где је највећи број честина кошавског ветра из. источног правца ( $138 \%$ ) , па затим из југоисточног правца. Ово долази услед тога што се са јужне, а донекле и југоисточне стране Новог Сада односно Петроварадина, налази Фрушка Гора, која га заклања од честих ветрова из ових праваца. У Старом Бечеју и Сенти кошава има правац са југоистока. Она се чешће јавља у Старом Бечеју ( $208 \%$ ), а ређе у Сенти ( $154 \%$ ). Остали ветрови у Бачкој су доста неравномерно распоређени. Док се, на пр., у Новом Саду доста често јавља југозападни ветар ( $108 \%$ ), па затим западни $(99 \%$ ), дотле у Старом Бечеју и Сенти доста често дуаају ветрови са северозапада. Али и ветрови из југозападног правца у .Старом са северозапада. Али и ветрови из југозападног правца у Старом вечеју и Сенти се прилично често јављају, но ипак ређе него из NW
правца. Најзад, и у овом делу Војводине има велики број тишина.

авца. Најзад, и у овом делу Војводине има велики број тишина. вилно распоређени на све правце. Донекле се ипак истиче источнии ветар са честином $78 \%$, затим јужни са честином $76 \%$ о в северозападни са честином од $75 \%$.

Распоред ветрова у трећој области, тј. у Србији, морамо посматрати засеоно по појединим местима, јер су честине. ветрова доста неправилно распоређене на овој територијй, шта долази услед разноликости орографије. Зато ћемо узети у разматрање хронолошким редом по станицама онако како су оне уписане у таблици 1 односно таблици 2.

У Нишу у току зиме, као што из података излази, најчешће дува северозападни ветар са $156 \%_{0}$; па онда источни са $85 \%$, а на трећем месту по честини је NE правац са честином од 74\%. У Крушевцу, међутим, ствар стоји друкчије. Најчешћи су ветрови из источног правца ђутим, ствар стоји друкчије. Најчешћи су ветрови из источног правца
$(113 \%$ ) , затим из југоисточног правца ( $95 \%$, па тек онда по честини
 долазе северни и северозападни правци ветра, са честинама $51 \%$ и $17 \%$ ооУ Ранковићеву у току зиме се најчешће јављају ветрови из југои-
сточног правца ( $125^{\circ} /$ оо $)$, па затим из источног правца ( $93 \%$ ). После сточног правца ( $125^{\circ} /$ оо ), па затим из источног правца ( $93 \%$ ). После
ових по честини јављања долазе ветрови из западног и северозападног ових по честини јављања долазе ветрови из западног и северозападног
правца. Према томе, може се рећи да кошава заиста допире до Крушевца и Ранковићева, а у Нишу се јавља ређе, и то као источни и североисточни ветар. У сва ова три места честине тишина су врло велике - скоро половину од свих ветрова.

Крагујевац има нарочити распоред ветрова. Код њега су најчешћи ветровк из југозападног. правца ( $112 \%$ ), затим из северозападног правца
( $101 \%$ \% ) и тек онда из југоисточног правца ( $83 \%$ \%o). Даклле, у Крагујевцу се кошава јавља много ређе него у Крушевцу и Ранковићеву. Честина тишина у Крагујевцу је такође доста велика ( $347 \%$ ).

Буковнчка Бања им велики број честина ветра из источног-југо источног правца ( $211 \% / 00$ ), па затим долази западни-северозападни и северо западни правац. Као што видимо, кошава овде има изразиту компоненту, али северозападни (WNW и NW заједно) ветрови преовлађују. Честина тишина је, у упоређењу са другим околним станицама, : доста мала ( $127 \%$ \% ).

У Ваљеву су зими најчешћи ветрови из северозападног правца (1150'ио), док из осталих главних праваца ( $\mathrm{N}_{\mathrm{a}}, \mathrm{NE}, \mathrm{E}, \mathrm{SE}, \mathrm{S}, \mathrm{SW}$ и W) имају скоро подједнаке честине. Нарочито пада у очи доста велики број тишина у Ваљеву ( $527 \%$ ) , а релативно мали број ветрова из источног квадранта у упоређењу са Београдом и Буковичком Бањом

Шабац такође има доста равномеран распоред ветрова из свих праваца. Ипак су ве̇трови са запада и северозапада најчешћи' ( $62^{\circ} \%_{\text {оо }}$ и $50 \%$ ), па онда ветрови са истока ( $50 \%$ ). Тишина у Шапцу има такође врло много ( $584 \%$ \% $)$.

У Бањи Ковиљачи имамо два изразитија правца ветра, и то југозапад са $102 \%$ и исток са $97 \%$. Тишина има исто тако доста ( $416^{\circ} \%$ )

Неке специфичности у погледу распореда ветेрова на станицама у Србији биће изнете касније у наредном поглављу.

Да би се распоред ветрова још боље могао уочити, приказане су честине ветрова у зимском полугодишту графички на карти сл. 1 такозваним ружама ветра. Уцртане дужи око сваког места претстављају честине ветрова у $\%$ из дотичних праваца. На жалост, на овој карти нисмо могли уцртати руже ветрова за свих 18 метеоролошких станица, већ само за 12 , због тога што су неке станице доста близу једна другој, те би се праве дужи, које претстављају честине појединих праваца ветрова, секле и тако би слика постала непрегледна.

Сем честине ветрова израчунате су из података који су били на расположењу и средıе брзине појединих ветрова, такође за зимско полугође (од X до III), и приказане у таблици 3 .

Из таблице 3 се види да су у Великом Градишту, Београду и скоро у целој Војводини највеће брзине оних ветрова који најчешће дувају. То су уствари ветрови из југоисточног квадранта, односно (Брестовац) брзина ветрова из уггоист Бачке (Сента) и у Барањи (Брестовац) брзина ветрова из југоисточног квадранта се прилично смањује, ма да, као што се из таблице 2 види, у Сенти постоји велика честина ( $154 \%$ \%о) ветра из југоисточног правца. Према томе, значи да се кошава осећа још и у крајњем северном делу Бачке, али она у тим крајевима има доста малу брзину.

Што се тиче осталог дела Србије, из таблице 3 излази да су највеће брзине ветрова по појединим местима распоређене ' но разним правцима ветра. У Нишу су, нпр., највеће брзине ветрова из североисточног квадранта, а у Крушевцу је највећа брзина ветра из западног северозападног правца. Интересантна је појава у Буковичкој Бањи. Ту је честина ESE ветра доста велика ( $211 \%$ ), док се средња брзина овог ветра не разликује знатно од ветрова из осталих праваца. Нешто већа брзина ветра у Буковичкој Бањи је код западних- северозападних ветрова. У осталим местима Србије нема неких нарочитих карактери стичних појава у погледу брзине ветра.

Поред средњих брзина ветра повађене су из података и апсолутне брзине ветрова, које су приказане у таблици 4.

Честине и брзине ветрова за летње полугодиште (од IV до IX)
Као што је напред речено, у летњем полугодишту обрађени су подаци о правцу и брзини ветра за 6 месеци од апррила до септембра

C.a. 1

Ми смо овај период назвали још и вёетационим периодом. Подацийза летње полугодиште обрађени су и приказани на истн начин као हи



подаци за зимско полугодиште. Честине ветрова и тишина приказане су у таблици 5.

Ако се узму у разматрање бројне вредности из таблице 5 онда се долази до оваквих. закључака:

У Букову и у току лета најчешће дува западни 'ветар. У Великом Градишту, мећутим, највећу честину ветра има исток-југоисток ( $135 \%$ \% ), али је и западни ветар доста чест ( $95 \%$ ). Ова велика честина ( $135 \%$ оо , али је и западни ветар доста чест ( $95 \%$ оо ). Ова велика честина ESE ветра може се протумачити кошавским ветром, који се још при-
лично често јавља у априлу и септембру, што се може видети и по његовој брзини (в. табл. 6). У Београду у овом периоду најчешћи су ветрови из западног правца, али су такође доста чести и ветрови са југонстока. И овде је донекле исти случај као. у Великом Градишту, само што се дејство кошаве у тим пролећним и јесењим месецима не осети увек и у Београду када и у Великом Градишту. Иначе் и према средњој брзини табл. 6) види се јасно егзистирање ветрова из југонсточног квадранта и у Београду у току лета.

По подацима за Банат излази да су тамо и у летњој половини тодине доста чести ветрови са југа, али су исто тако чести и северозападни и северни ветрови. Ови јужни ветрови у Банату уствари припа-- дају кошавском ветру, што се слаже и са најчешћим ветровима из өвих праваца за време зимског полугођа (в. табл. 2).

У Бачкој и Барањи у току лета преовлаћују, скоро на целој територији, северозападни ветрови. Али у Бачкој и ветрови из источног квадранта имају доста велику честину.

山то се тиче тишина, оне су доста честе преко дета како уз Дунав од Букова до Београда, тако и у Војводини. Изузетак и овде бити или услед локалног утицаја Вршачког Брда или услед сувише педантног бележења ветрова тамошњег осматрача, који је и најмање струјање ваздуха бележио као ветар.

У осталом делу Србије према подацима из таблице 5 излази да су скоро на целој територији најчешћи ветрови из северозападног квадранта. Изузетак је од овога донекле у Крушевцу, где су и преко дета најчешћи ветрови из југоисточног и источног правца, а затим и У Ковиљачи, где у летњој половини године најчешже дува SW ветар $(121 \%)$, а затим источни и североисточни ветар. Тишина има такође доста, на понеким местима и преко $500 \%$; једино Буковичка Бања нмма, према осталим станицама, доста мали број тишина ( $103 \%$ ).

Преглед средњих брзина ветра из појединих праваца за детње полугодиште изнет је у таблица 6. Као што из ове таблице видимо, највеће средње брзине у Великом Градишту, Београду, Банату и највеће средње брзине у Ведиком градишту, Веограду, Банату и
Новом Саду су при ветровима из југоисточног квадранта. у већем новом Саду су при ветровима из југоисточног квадранта. вачке и у Барањи највеће средње брзине ветра припадају ветровима из северозападног квадранта. Ово нсто важи у Србији за Буково, Ниш, Крушевац, Крагујевац и Буковичку Бању. У Ваљеву, Шапцу и Ковиљачи највеће средње брзине ветра су. када дувају југозападни и југо-југозападни ветрови. У Ранковићеву као ветар са највећом брзином јесте исток-југоисток.

Поред средњих брзина ветра у таблици 6 дате су такође и апсоचутне брзине ветра у таблици 7.

Да би се распоред ветрова и у летњој половини још боље претставио, израђена је карта ветрова (сл. 2) у којој су графичким путем Гдаснпк Шумарског фахултета
Таблица 5


приказане честине ветрова, такође за 12 станица, на исти начин како је то речено код карте (сл. 1) за честине ветрова у зимском полу-
годишту. годишту.

L впигяе.


1925 до 1940 године．Ове станице изабране су на подручју Србије За други део рада подаци сматрали да се осећа дејство кошаве година（ 1930 －1940）а за 6 зимских месеци на следећи начин：За 11 риоде када је у Београду била изразита ми（X—III）одабране су пе－ у Бним трајањем од најмање 5 дана．Ове кошавска ситуација са непре－ у Београду за 6 зимских，месеци изнете су у таблици 8 ． Према овим периодама исписаии сте су у таблици 8.
и брзини ветра за свих 18 метеоролошких стадатуме подаци о правцу рају и тако су добивени упоредни подаци о правцу иоје се овде трети－ када је у．Кощавске периоде које су овде узете у обзир изабрта за кидима，дувала за време скоро без прекида，односно са маране су Из овако за време целе периоде．
зине ветрова за свих 18 станица，и одређене су пестине и средње бр－ 426 терминава．Оваквих дана било је за 6 зимских мада је у Београду 426 терминска осматрања．Честине је за 6 зимских месеци 142 ，односно време ових кощавскях периода за 6 месеца ветрова и тишина у \％за казане су у таблици 9 ，а средње брзине у（од октобра до марта）при приказане су у．таблици а 10 ． И Из таблице 9
као и средњих брзина у појединим мен распоред ветрова и тищина ације у Подунављу． Узмимо на прво
периода дувао такође најчешғе ветар У овом месту је за време ових брзина била веома мала（ $1,5 \mathrm{~m} / \mathrm{c}$ ）．Сем тога，за（ $38 \%$ ），али је његова је било много тишина（ $35 \%$ ），а било је такође и во време у Букову
праваца． праваца．

Најизразитија кошава дувала је у в ия вова из других у Београду，што нзлази како из података ва уестиадишту，па затим из података за средњу брзину（таблатака за честине（табл．9），тако и дацима，кошава има тако毒е више јужнији правацат，и према овим по－ дишту и Београду，што се такође покази правац него у Великом Гра－ свих ветрова（табл．2）．Ипак，из табликазало и код узимања у обзир у Београду，а нарочито у Великом тице 9 излази да за време кошаве у овим местима，док је у Банату Градишту，није било других ветрове трова，а у．Јаша Томићу се поју било у мањем броју и других ве Овако несразмерно велики број тишина у Јаша број тишина（ $20 \%$ ）． рстале две станице（Ковачицу и Вршац），наша Томићу，у односу на стина тишина изнетих у таблици 2 за ис），не слаже се са односом че－ брзина кошавског ветра у овој области иста места у Банату．Средња Градинту и Београду．
V Бачкој cy за

У Бачкој су за време ових периода такоте преовлативали са истока до југоистока，али су се нешто вйше појавллаэивали ветрови других праваца него што је то случај у Банату．У Барањи（Брестрови било прилично ветре најчешће је дувао источни ветар（24о）（Брестовцу） （ $29 \%$ ）．Средње брзине и из других праваца，а највише је бил），али је 10，опадају од брзине источних и југоисточних ветрова је било тишина

Размотримо сада ада идући према северозападу．， Размотримо сада какви су ветрови за врему．
осталим местима Србије：су ветрови за време ових дана дували у
8 впийов

|  |  | － |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 宮蹯 | $\sim$ | $\infty$ | $F$ | 1 | $\stackrel{4}{4}$ |
|  | 㤹 | i | \％ | $\stackrel{\infty}{\infty}$ | 1 |  |
|  | ¢ | ¢ | 莒 | 監． | 1 |  |
|  | 宮䍓 | ～ | $\infty$－ | $\bullet$ | － | 8 |
|  | 異 | $\stackrel{\square}{1}$ | $\stackrel{1}{1}$ | ¢ $\stackrel{1}{4}$ $\underset{-}{1}$ |  |  |
|  | 兑 | \％ | $\stackrel{\text { ® }}{\sim}$ | $\stackrel{\text { \％}}{\sim}$ | 畧 |  |
| $\begin{array}{\|l\|l} \substack{4 \\ ~ \\ \text { a } \\ 4} \end{array}$ | 宫圌 | $\infty$ | － | $\stackrel{\sim}{*}$ | 1 | त |
|  | 管 | －${ }^{\circ}$ | 9 | $\begin{array}{r} \text { g } \\ \\ \hline \end{array}$ | 1 | － |
|  | ¢ | \％ | 浔 | \％ | 1 |  |
| Bi畕垔 | 宫罝 | $\cdots$ | $\because$ | $\cdots 1$ | 1 | ล |
|  | 䀂 | $\stackrel{1}{1}$ | ＋ | ： 1 | 1 |  |
|  | － | ＊ | 稒 | 1 | 1 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 晰 } \\ & \text { 畕 } \\ & \text { 是 } \end{aligned}$ |  | $\stackrel{\square}{\sim}$ | 1 | 1 | 1 | $\bigcirc$ |
|  | 窝 | ¢ | 1 | \％ 1 | 1 |  |
|  | \％ | －罥 | 1 | 1 | 1 |  |
| 药 |  | ${ }^{\infty}$ | ${ }^{\circ}$ | $\bullet$ | $\cdots$ | 웅 |
|  | $\begin{aligned} & \stackrel{\rightharpoonup}{0} \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \text { } \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$ | － | $\xrightarrow{7}$ | 1 | 䪅 |
|  | 츌． | 蜜 | 合 | \％ | 1 | \％ |

Нз података видимо да су у Нишы били чести ветрови из севе роисточног до источног правца．Средња брзина њихова не разликује се много од средње брзине кошавског ветра у Београду．Према томе， значи да када у Београду дува кощава，у Нишу тада дува ветар из североисточног до источног правца доста велике јачине．Али из та блице 9 се види да у Нишу има и прилично велики број тишина（ $29 \%$ ） Упоређењем података Београда и Ниша могло се запазити да је у дане са слабијим кошавским ветровима у Београду и Нишу било више ти－ се вене сратно．Поред ч，при јачој кощави у Београду појављчје ми изводимо следени

 йребачуіе нроз й Тимон све до близу Сврљлга．Одап̄ле се овај ваздух
 ка Ницу，где долази као фенски йадајући слайовииини вейшар севере Гранаде се，исшочног йравча саэдосша велином брзином（струја в вероисшочног се，наравно，догађа само при јако израженом барометарско $\mathbf{b}_{1}$ сл．3）．Ово упављеном од истока према западу，када се ваздетарском градијенту количини нагомилају испред Ђердапа и，не могавшнне масе у великој кроз тај теснац，оне се пробијају и кроз другевши све да се пробију долине које донекле имају правац пружа друге мање теснаце и репне тарског градијента．имају правац пружања приближан правцу бароме－

У Круш
аблице 9 показујрије и Ранковићеву，као што нам подаци из најчешће дували вет，за време кошавских ситуација су такође видимо да су и средње брзине југоисточног квадранта．Из таблице 10 Ранковићеву，прилично велике，те их ветрова，нарочито у Крушевцу．и у кошавски ветар，тим пре што им слато с правом можемо уврстити ветрова из SE квадранта у овим има случајева када су апсолутие брзине

Ми сматрамо ћеву и Крагујевцу појављушне из струје，које се у Крущевцу；Ранкови－ ветар，такође не потичу од оних ваздушних квадранта као кощавски кроз Бердапску Клисуру．То је уствари их маса које су се пробиле струја које теку уз Тимок и које су се одвоји део оних ваздушних и пробиле уз Црну Реку до падина Ртња，одвојиле од те．главне струје нинским кланцима делимич падина Ртња，одакле су се пребациле пла лимично низ Моравицу ка Алексинцу（стр и Ћуприји（струја $b_{g}$ ），а де－

$$
\text { у ка Алексинцу (струја } \text { b }_{2} \text { ). }
$$

датака са подацима у орој тишина у овим местима и упоређење по наведене претпоставке о правцима ваздушних на тачност наше напред бији，која су претстављена на слици 3 шыи струјања у источној Ср－ кошава，онда је у овнм местима обия．Јер када је у Београду слаба не могу да се пробију кроз планинске тихо，пошто ваздушне масе

из ESE правца．Дакле за време ових периода је највише дувао ветар Београду．Тишина није било многац кошавског ветра исти као и у било и ветрова из других праваца мо，свега $8 \%$ ，али је у мањој мерия припадају такође ваздушним праца．Ове ваздушне струје из ESE правца а такође у слабијој мери и међу Хомољских у мери и кроз друге планинске просеке и кланце из－ међу Хомољских Планина，Црноғ Врха，Лисца и Бељанице（сл．3）．
Таблица． 9


| 0 |  | ำ $\sim^{\infty}$ 呙 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | $11-11$ |
| 考 | $1.11 \times \infty 1$ | $11-\infty$ m．on |
| 尝 |  | $1.1 \infty 1 \times$ |
| $\theta$ | $\pm 1-1-1001,1 \times 1$ | －－min m ．-1 |
| $\begin{aligned} & 8 \\ & k \\ & k \end{aligned}$ | 1.11111101 | 1111111 |
| $8$ | $\infty 11 \infty \rightarrow+\infty$ |  |
|  | $111 \times 01 \sim 1.11$ | $1-11-1$ |
| $\because$ |  | N－T－N |
| $\begin{aligned} & \text { M } \\ & 0 \\ & 0 \end{aligned}$ |  | $\infty$ nom $17-$ |
| ${ }_{0}$ |  | F $0 \rightarrow \infty$ |
| $\begin{aligned} & \overline{u n} \\ & 0 \end{aligned}$ |  | 0 in is｜－N |
| 国 |  | $\vec{\sim}=\sim$ H ${ }_{\text {¢ }}$ |
| $\begin{aligned} & \text { 燢 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $1 \mid-1-1 \infty$ | $1-1-7$ |
| 谷 |  | －－T－Mo |
|  | $1.11+110$ | $1-10$ |
| 尔 | $\infty 1$－ 1 － | 1 1 N サー |
|  |  |  |



С обзиром да се ове струје пробијају кроз брдовити терен, вихова С обзиром да се ове те стога комавски ветар у Буковичкој (ана табл. 10)
се брзина смањује,
тако и у Крагујевцу) има мању брзину него у Београду (в. та


У Ваљеву, које није далеко ни од Београда нити од Буковичке ъе, за време ових дана са кошавом није било неког наро ово време, Бање, за време ових дана Са таблице 9 вйдимо да су за ово ( $14 \%$ ) и из југоисточног квадраих дували највине ветрови са истока из других додуше, између осталих, дусто тако појавливали и вехрови из др $55^{\circ} \%$ ), јгоистока ( $9 \%$, али су семе био је велики број тиние ветрова праваца. Сем тога, за ово време бино. Ипак, средње брзине ветрова дакле више него свих ветрова ук $S$ ) нису тако мале у упоредењу из југоисточног квадранта (од Е. Пои упоређивању података ветра са средњим брзинама у. веограду. могло се увидети да се источни диу Београда и Ваљева за исте дане могло се ува када је у Београду ко Веограда и валар јавља у Ваљеву само онда када вору). Иначе наро шавски ветар доста јак (обично јачи.

а доста мале средње брзине ветра нам казују да у Ковиљачи нема някаквог дејствӑ кошавски ветар, тј. кошава не стиже до Ковилаче.

Сем обичне честине ветрова за време кощавских периода, одреЂене су још и резултанте ветра за зимско полугодиште за време ових периода. Ове резултанте одређене су према познатој Ламбершово формули (7, 110-112) која има облик:

$$
R=\sqrt{A^{2}+B^{2}} \text { и } \operatorname{tg} \alpha=\frac{A}{B}
$$

тде је $R$ просечна честина правца ветра или средња брзина ветра, а а просечни правац резултанте ветра. Величине $A$ и $B$ имају следеће вредности:

$$
\left.\begin{array}{l}
A=N-S+(N E+N W-S E-S W) \cos 45^{\circ} \\
B=E-W+(N E+S E-N W-S W) \cos 45^{\circ}
\end{array}\right\}
$$

Једначине 2 важе када је ветар одређиван по ружи од 8 праваца и у којима $N, S, E, W, N E, N W, S E$ и $S W$ претстављају или број честина правца ветра у \% о односно $\%$ или средње брзине ветра у м/с.

Пошто су све метеоролошке станице које овде износимо, сем Букова, одређивале правац ветра по ружи од 16 праваца, то су при одређивању средње резултанте правца ветра искоришћене следеће формуле:
$K_{N}=N+(N N E+N N W) \cos 22,5^{\circ}+(N E+N W) \cos 45^{\circ}+(E N E+W N W) \cos 67,5^{\circ}$ $K_{S}=S+(S S E+S S W) \cos 22,5^{\circ}+(S E+S W) \cos 45^{\circ}+(E S E+W S W) \cos 67,5^{\circ}$ $K_{E}=E+(E N E+E S E) \cos 22,5^{\circ}+(N E+S E) \cos 45^{\circ}+(S S E+N N E) \cos 67,5^{\circ}$ $K_{W}=W+(W N W+W S W) \cos 22,5^{\circ}+(N W+S W) \cos 45^{\circ}+(N N W+S S W) \cos$

Нз ових једначина је:

$$
A=K_{N}-K_{s} \text { и } B=K_{E}-K_{W}
$$

Према овим једначинама одређене су резултанте правца ветра за свнх 18. метеоролошких станица за време кошавских периода. Ове резултанте уцртане су за сваку метеоролошку станицу на карти сл. 4. Правци ових резултанти претстављају правац преовлађујућег ветра у дотичном месту за време кошавске ситуације, а њихова дужина претставља честину овог преовлађујућег ветра у \%. Попречне црте на резултантама ветра претстављају средњу брзину кошавског ветра у м/с, и то свака дужа попречна црта претставља 2 м/с, а краћа 1 м/с. Ове средње брзине ветра су зӑокружене аритметичке средине (1з табл. 10) за најчешће ветрове цз југоисточног квадранта, односно 32 Ниш за правце ветра од $N E$ до $E S E$.

## КОШАВСКЕ ПЕРИО ДЕ У БЕОГРАДУ

Да бисмо дали прегледну слику о кошавским периодама, обрадвн смо за Београд све кошавске периоде за зимско полугодиште за време од 1920 до 1945 године. Из водатака о ветру за 26 година

за Београд - повадили смо све периоде када је дувала́ кошава. Периоде су узете када је кошава без прекида дувала више дана. Наравно, узели смо у обзир и оне случајеве када је кошава дувала један или два дана. Има случајева где'у некој дужој периоди,. у појединим данима само у два или чак у јоднва у сва три терминска осматрања, веद била доста јака. Ако је пом, али је у забележеном термину кошава неколико дача узаст је посл овог мањег делимичног прекида опет није узиман у обзир де дуеала јака кошава, овај делимични прекия
 узпй њен цео период трајања. Исто тако, ако једна периода трајања кошаве прелази из једнога месеца у други, то је иео перио узет у оном месецу у коме је било више кошавсяих дана у период да нека непрекидна кошавска периода има подједнаки дана. У случају узастопва месеца, цела периода узета је у онои ми орој дана у два долази (8, 123). Било је случајева да је нека коиуавска периода првв њала крајем септембра, а. завршавала се почетавска периода почипериоде урачунали смо у октобар месец иочтком октобра. Такве да је нека периода почињала крајем мац. Исто ғако је било случајева априла. Таква периода узета је у рачуи у, а завршавала се почетков

У погледу б
јављања појединих оде ових периода узели смо прво у обзир честине одредили средњу дужину трајња тия дужинама трајања. Затим смо месецима. И најзад смо одредили кошавских периода у појединим данима у сваком месецу. одредили вероватіоћу јављања кошаве по

## Честина јављања кошавских периода према њиховим дужинама трајжња

Ове честине изнете су у бројевима ксшавских периода за време оп 26 година, тј. од $1920-1945$ године, са бројем дана непрекидног трајања појединих периода. Овакви подаци изнети су у таблици 11.

Из таблице 11 излази да у октобру кошава најчешће траје 2 или 4 дана. У новембру месецу најчешlэе кошавске периоде су од 3 тога, у новембу је била п нављује и ко, щава са трајањем 8 дана. Поред од 31-X до 24-XI-1935 годинедужа коџавска периода од 25 дана 2 и 3 дана, али је било и таквих ношие периоде у децембру су од преко 10 дана, па чик 16 и 17 и 19 авских ситуација које су трајале кратких периода кошаве и 17 и 19 дана. Јануар месец има доста кратких периода кошаве од 1,2 и 3 дана, а дужих пориода од 9 али је било и периода фебару је кошава најчешће дувала 3 и 2 дана; сел највећом иестином дужих од 10 дана. Најзад, март месец одликује се највећом честином кошавских периода од 2,3 и 4 дана, али је било и периода .од 18, 21 и 22 дана..

Ако посматрамо збирове свих периода онда излази да је највйше кошавских периода било у новембןу (76), а у'свй осиалим је највише њихови бројеви се не разликују много (од 50 до 56 ).

Када из таблице 11 издвојимо све периоде чија је дужина тра јала $\geqq 5$ дана, добиће се овакви бројеви:

месеци

$$
X \quad X I \quad X I I
$$

број кошавских пе
риода са трајањем
$\geqq 5$ дана за време
-д 1920 до 1945 год.
Ови нам бројеви показују да кошавске периоде од 5 и вщше дана највише падају на месеце XI и XII, што значи да кошава најдуже траје крајем јесени и -почетком зиме.

## Таблица 11

Врој кошавских периода у Београду од 1920 до 1945 године са дужином трајаға

| Број дана дувања кощаре | Број кощавских периода по месецима |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | X | XI | XII | I | II | III |
| 1 2 3 4 | $\begin{gathered} 10 \\ \frac{13}{7} \\ 13 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 16 \\ 12 \\ \frac{20}{7} \end{gathered}$ | 6 <br> 12 <br> 9 <br> 4 | $\begin{array}{r} \frac{14}{11} \\ 13 \\ 7 \end{array}$ | $\begin{array}{r}7 \\ 11 \\ 16 \\ \hline 2\end{array}$ | 9 <br> 13 <br> 10 <br> 9 |
|  | 1 <br> 2 <br> 3 <br> 3 <br> 2 <br> 2 <br> - <br> - <br> - | 6 2 1 3 6 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - | 5 <br> 1 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 1 <br> 3 <br> - <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> - <br> -1 | 7 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - | 5 <br> 1 <br> 2 <br> 2 <br> 1 <br> 1 <br> -1 <br> 1 <br> 1 <br> - <br> - <br> - <br> - <br> - <br> - <br> - <br> - | 5 1 2 1 1 - -1 - - - - - -1 -1 |
| CBETA: | 56 | 76 | 51 | 56 | 50 | 55 |

Ако сада узмемо укупан број дана са кошавом по месецима за време од 1920 до 1945 године, имаћемо следеће резултате:

месеци X XI XII I II III
укупан број дана са кошавом од 1920 1945 године

| 209 | 294 | 238 | 168 | 190 | 236 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

средњи број дана са кошавом

| 209 | 294 | 238 | 168 | 190 | 236 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 8,0 | 11,3 | 9,1 | 6,5 | 7,3 | 9,1 |

Из овнх бројева излази такође да је највени број дана са кошавом у новембру (294), па затим у децеебру (238), а најмањи у јануару (168). Исто тако је доста велики број кошавских дана и у марту. Иначе, у новембру је 11,3 дана са кошавом, а у јануару само 6,5 дана

Узмимо још број кошавских, дана када су кошавске периоде трајале $\geqq 5$ дана:
месеци
X Xi XII I. II III

број дана са коша-
вом при периодама
$\sum 5$ дана од 1920 до
1945
$\begin{array}{llllll}100 & 166 & 165 & 65 & 105 & 135\end{array}$
средњи број дана са
кошавом $\quad 3,8 \quad 6,4 \quad 6,3 \quad 2,5 \quad 4,0 \quad 5,2$
Према овим бројевима такође видимо да је највише кошавских дана при периодама $\geqq 5$ дана у новембру (166) и децембру "(165), а најмање у јануару (65). Број кошавских дана у марту, и у овом слуічају, већи је од броја дана са кошавом у октобру и фебруару. Према средњим вредностима кошавских дана, излази да је у новембру пупло више кошавских дана него у јануару, 'јер док у новембру има 6,4 дана са кошавом, дотле у јануару има само 2,5 дана.

## Средње дужине трајања кошавских периода

Најзад, одредићемо још средње дужине трајања кошавских периода по месецима. Ако узмемо укупан број дана и укупан број периода са кошавом, добићемо овакве вредности:

| месеци | X | XI | XII | I | II | III |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| средња дужина ко- |  |  |  |  |  |  |
| шавских периода. | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 3,0 | 3,8 | 4,3 |

По овим бројевима излази да је најдужа средња периода кошаве -4,7 дана у децембру, а најкраћа 3,0 у јануару. Међутим, ако узмемо средње дужине трајања кошаве само из оних периода где је конава .дувала 5 и више дана без прекида, добићемо ове вредности:

месеци
X XI XII I II
II : III
средња дужина ко-
шавских периода пр
трајању кошаве 5 и
внше дана
$7,7 \because 7,8$
8,6
5,9: 7,5
.9,6

Ови нам бројеви казују да су у марту најдуже средње периоде кошаве $(9,6)$ из оних периода где је њихова дужина $\geqq 5$ дана. После марта долази децембар са средњом дужином трајања 8,6 дана, а најмање дужина ових периода од 5,9 дана је у јануару.

Поред ових средњих периода изнећемо још и максималне периоде кошаве у Београду по месецима, за период 1920 - 1945 године.

| месеци <br> максималне <br> ске периоде | кошав- | XI | XII | I | II | III |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 10 | 25 | 19 | 9 | 13 | 22 дана |

датум и година најдуже кошавске пе риоде

$$
\begin{array}{ccccccc}
16-25 & 31-\mathrm{X} \text { до } & 2-20 & 11-19 & 17-\mathrm{II} & \text { до } & 8-29 \\
1943 \\
\text { г. } & 24-\mathrm{XI} & 1944 \text { г. } & 1933 \text { г. } 1 \text { 1-III } & 1943 \text { г. } \\
& 1935 \text { г. } & & 1942 \text { г. }
\end{array}
$$

## Вероватноћа појаве кошаве

Од интереса ће бити да се одреди вероватноћа појаве кошавског ветра. За ово смо опет искористили податке о појави кошаве у Београду за период од 1920 до 1945 године. Вероватноћа је одређена према познатом методу за одређивање вероватноће, и то од октобра до краја марта месеца. Ова вероватноћа претстављена је у таблици 12.

На основи података из таблице 12 излази следеће:
У октобру месецу највећа је вероватноћа кошаве у трећој декади која износи у средњој вредности $35 \%$. Новембар месец има највећу вероватноћу кошаве у првој, па затим у другој, декади, а најмању у трећој. Исто тако и децембар има највећу вероватноћу кощавског ветра у грвој декади, а најмању у трећој. Јануар, напротив, има највећу вероватноћу кошаве у трећој декади, а најмању у првој. Што се тиче фебруара, из података се види да је највећа вероватноћа кошаве у фебруара, из података се види да је највећа вероватнопа кошаве у последњих осам дана ( $31 \%$ ). 12 фебруару се још показују н велике аномалије, тј. има дана (нпр. од $12-15$ фебруара) када је вероватноћа кошаве веома мала, а затим се одмах нагло повећава (од 16--20 фебруара).
Најадад, карактеристичне су вероватноће кошаве у марту. У трећој деНајзад, карактеристичне су вероватноће кошаве у марту. У трећој де-
кади марта вероватноћа кошаве је највећа ( $39 \%$ ), а остале две декаде кади марта вероватноћа кошаве. је највећа ( $39 \%$ ), а остале две декаде
имају вероватноћу више него два пута мању ( $17 \%$ ). Овакав распоред имају вероватноћу више него два пута мању (17\%). Ова
је сличан октобарском распореду кошавске вероватноће.

Максимална вероватноћа од $50 \%$ у месецу октобру јесте 23-X. То значи да ће сваке друге године 23 октобра дувати кошава. У новембру максимална вероватноћа је 10 ХХI, а у децембру 3 -XII. У јануару максимална вероватноћа је $31-1$, док је у фебруару $18-\mathrm{II}$. Најзад, максимална вероватноћа у марту пада на 23 -III, што се покнапа са датумом максималне вероватноће у октобру.

У народу се говори о кошавским периодама, нарочито у оним областима где дува јака кошава (од Вел. Градишта до Београда). Наиме, каже се да ако кошава дува три дана узастопно, онда ће она дувати још најмање четири дана, и тако слично. На тај начии одређује се прогноза када ће кощава престати. Даље се говори да када је у Дунаву високо водостање, онда у Подунављу најчешће дува кощава итд. Међутим, према овоме што смо напред изнели, као и према нашим личним запажањйма, оваква веровања и закључци нису тачни.

Гласник Шумарског факултета

Таблица 12
Вероватноћа појаве кошаве у \% у Веограду

| дани $\quad$ Месеци | X | XI | XII | 1 | II | III |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 19 | 23 | 23 | 15 | 25 | 19 |
| 2 | 19 | 23 | 35 | 19 | 35 | '19 |
| 3 | 15 | 42 | 46 | 15 | 12 | 15 |
| 4 | 23 | 46 | 42 | 23 | 19 | 23 |
| 5 | 19 | 42 | 25 | 19 | 25 | 19 |
| 6 | 23. | 50 | 35 | 19 | 23 | 23 |
| 7 | 18 | 46 | 38 | 19 | 8 | 19 |
| 8 | 19 | 35 | 35 | 25 | 23 | 19 |
| 9 | 12 | 46 | 38 | 23 | 19 | 12 |
| 10 | 4 | 54 | 42 | 19 | 12 | 5 |
| I дехада | 17 | 41 | 36 | 20 | 20 | 17 |
|  | '12 | 46 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| 12 | 19 | 46 | 35 | 25 | 8 | 19 |
|  | 19 | 46 | 35 | 15 | 4 | 19 |
| 14 | 19 | 50 | 31 | 23 | 4 | 19 |
| 15 | 15 | 35 | 31 | 31 | 4 | 15 |
| 16 | 15 | 19 | 23 | 31 | $\underline{5}$ | 15 |
| 17 | 19 | 35 | 25 | 23 | 38 | 19 |
| 18 | 19 | 31 | 31 | 31 | 42 | 19 |
| -19 | 15 | 35 | 38 | 31 | 31 | 15 |
| 20 | 19 | 35 | 38 | 15 | . 23 | . 19 |
| , II декада | 17 | 38 | 33 | 25 | 19 | 17 |
|  | 31 | 35 | 81 | 12 | 31 | 31 |
| 22 | 42 | 42 |  | 15 | 35 | 42 |
| 23 | 50 | 46 | - 31 | 19 | 31 | 50 |
| -24 | 25 | 46 | 31 | 31 | 38 | 25 |
| 25 .26 | 42 .31 | 25 | 19 | 23 | 31 | 42 |
| - 27 |  | 125 | 15 | 31 31 | 35 | $\begin{aligned} & 31 \\ & 31 \end{aligned}$ |
| 28 | 42 | 25 | 23 | 15 | 15 | 31 42 |
| 29 | 38 | 35 | 35 | 23 | - | 38 |
| 30 31 | 25 35 | 31 | 35 19 | 31 | - | 25 |
|  |  | - | 19 | 42 | - | 35 |
| III декада | 35 | 32 | 26 | 27 | 31 | 39 |

Подаци о ваздушним струјањима изнад једног дела Србије, Војводине и Барање, које смо обрадили и приказали у овом раду, могу корисно послужити како у науци, тако и у привреди, где се климатолошки елементи веома много искоришћавају за постављање и решавање извесних проблема. Пре свега, наука ове податке може искористити при изради климатографске скице наше земље. Затим их може

узети у обзир при дугорочним прогнозама времена, а такође и за неке друге сврхе. Привреди су ови подаци веома потребни при оријентисању шумских пољозаштитних појасева, при постављању електричних далековода, при оријентацији изградње како индустрије, тако и насељених места итд.

Податке за овај рад' користио сам из архиве Метеоролошке опсерваторије у Београду.

## ЛИTEPATYPA

1. S. Rona: Die Südungarische Kossava - Meteorologische Zeitsclnift, Hann Band 1906, Braunschweig, Seite 151-162.
2. Ар ІІ. Вујевй: Метеорологија - Београд, 1948 год.
3. Др Д. Вјјевић: Геополитичии п физитко-геограФскк привяз Војводине, Војзодива I, Нови Сад, 1939
4. др М. पадед: Језера дладног ваздуха - Хчдронетеоролощки гласнй бр. 1 етр. 3-13, Београд 1948 г.
5. J. Kuttner: Die Košava in Serbien - Meteorologische Zeitschrift, Seite 120-122 Braunschweig, 1940.


6. A. Angot: Traite élementaire de Météorologie, Paris 1928.
7. V. Conraid: Methods in climatology - Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1944.

## Le vent „kochava" à Podunavlje

## par

or Marko milosavlujevic
chargé de coụrs à l'Universịté

## Résumé

On appelle „kochava" le vent qui souffle en hivers dans la partie nord-est de la Yougoslavie, c'est à dire à Podunavlje. La kochava coiln cide le plus souvent avec la présence des antyciclones au dessus de l'Ou craïne et avec une depression prononcée à l'ouest de la Mediterranée. Les isobares ont alors -une direction sur la Yougoslavie du nord-ouest vers sud-est ou du nord vers le sud, et le gradient barométrique est dirigé de l'est à l'ouest. Un tel arrangement de la pression atmosphérique produit l'écoulement des masses d'air froides par les Portes de fer sur le Danube. Ces masses d'air en sortant de ce passage forment un vent qui est orageux et descendent, par rafales, tour à tour plus fort ou plus faible, que l'on appelle- kochava".

La kochava n'est pas seulement un vent du bassin du Danube, mais aussi de la Serbie, du Banate, Srem et la Batchka.

Pour être en état d'étudier cé vent et surtout le departement sur lequel on sent son influence, les dates du vent pour 18 stations meteorologiques ont étées évaluées (tableau No. 1) pour la période de/ 1925 à 1940. La matière de cette étude est divisée en trois parties.

