## coscosin kosmonautika





## Z 326

Trener Master byl zalétán v prototypu v srpnu 1957. Má zmodernizované vnějši tvary a jeho podvozek se zatahuje elektricky smërem dozadu do křidel, přičemz̃ část kol vyčnivá mimo obrys profilu kFidla. Má kompletni rádiové vybaveni. Na koncich křidel mohou být instalovány misto koncových oblouků kapkovité přidavné nádrže po 35 litrech. Letouny $Z 326$ tvor̆i významnou çást celkové produkce rodiny Trenerû a nejvètši dil vy̆roby šel na export. Data: $r$ 10,58; d 7,83; np 15,5; v 635/900; m 245; c 212; h 4800; D 650.


## Z 326 A

le jednomistná akrobatická verze Trener Mastera, vyvinutá na jar̈e 1960 a dodaná v několika kusech do NDR a SSSR. Vznikla ze Z 326 podbnou úpravou jako Z 226 A ze Z 226T. V křidlech jsou nádrže po $35 l$ místo původnich 45 l. Na konce křidel lze montovat kapkovité nádrãe po $35 l$.

## Z 426

byla neuskutečnĕná úprava Trenera na zemědĕlské letadlo.


## Z 526

se objevil poprvé $v$ roce 1964. Te to další modifikace typu Z 326, která vznikla tak, že byla instalována autonomni vrtule V 503. Spolu s tím bylo vs̆ak treba zmĕnit rozloženi hmoty letounu, aby se vyrovnala poněkud těžši vrtulová jednotka s vestavĕným hydraulickym okruhem. Hlavní kabina je nyni zadní. Zmĕnilo se i přistrojové vybavení a tvary motorového krytu. Data: r 10,58; d 8; np 15,5; v 637/ 975; m 245; c 215; h 5100 ; D 650.


## Letadla 1989-1945

## MICUBIŠI J2M RAIDEN (JACK)

Văclav $N$ ème ček Výkres: inž. Jan Kadlec

Micubiši J2M, pojmenovany ve spofeneckém kódu Jack a Japonci nazývany Raiden (hromoklín), bylo jedno z nejmodernèjšich konstrukce vycházela na konci valky. Jeho disek než jak bylo do té doby zyykem u stihač̃́ námornitho letectua jack byl çis tý piepadový stíhač, operuicici z pozemnich základen, stavêny pro vysoké rychlosti stoupání, vysokou rychlost vodorovného letu dosažené za cenu snižení obratnosti, dosud poz̃adované jako nejdôležitèjiš! vlastnost Konstruktér Horikoşi od firmy Micubisi vypracoval projekt tohoto letounu pod továrnim označenim M. 20 již y pod Prvni prototyp I2M1 vzlétl 20, března 1942. pohánên dvojhvêzdicovým motorem Micubiši pohanên dvojhvezdicovym motorem Micubisí tován velmi těsně, s uzkym vstupním otvorem vzduchu. Chlazens pomáhal vêtrák po háněny motorem. Při letoúch zkouškach vadil především velmi omezený výhled $z$ nízké kabiny dále závady na vrtuli a podvozku.

Třetí prototypovy drak byl upraven pro motor MK4R-A Kasei 23 o 1820 k se vstríkováním vody a metanolu. Stal se z něho typ 12 M 2 , vyznačující se také zmĕněnou kabinou s lepšim výhledem. Vyvoj letounú J2M2 šel kupředu velmi pomalu. V červnu 1943 se zrítil jeden prototyp a po něm následovaly další havárie, přes další a dalš́ úpravy a zdokonalení.

Prvni sériové stroje j2M2 prisisly na vojenské letištè v Tojohaši v prosinci 1943, ale záhy byly nahrazeny zlepšenými J2M3. Ty měly v křídlech čtyři kanóny vz. 99 ráže 23 mm , zatímco starší jacky nesly dva kanóny $v$ křídlech a dva kulomety $7,7 \mathrm{~mm}$
na trupu. Pro vyškové akce byly určeny J2M4 ze srpna 1944, vohanẽné motory s turbokompresory a vyzbrojené dvèma dalšimi kanóny na trupu. Zûstaly však jen ve dvou exemplárích, protoz̃e turbukumpresory me̋ly tėzke zavady. J2M5 byly výskové stroje s mechanickymi kompresory na motorech MK4U-A Kasei 28 a nesly pouze dva kanóny $\nabla$ kridlech. J2M8 byly púvodnẽ J2M3 se zdokonalenym kabinovým krytem. A konečne J2M7 se nazyvaly stroje |2M2 s motory Kasei 26.
lacky se utkaly se spojeneckym letectvem poprvé v bitvé u Marianských ostrovè v záríl 1944 a později se osvèdčily při obraně proti americkým B. 29 Avšak jejich yy. roba trpěla četnými obtízemi provozního charakteru a byla narusovóna bombardováním. Proto byl podíl Jackû na válečných akcich jen velmi malý.

## hLAVNI TECHNICKE UDAJE:

VYROBCE: Micubuši Jukogyo Kabušiki Kajša, závod Suzuka a Námořní letecký arsenál Koza. Celková produkce asi 480 kusů.
ROZPETI: $10,8 \mathrm{~m}$
DELKA: $9,7 \mathrm{~m}$
VY̌S̆KA: $3,81 \mathrm{~m}$
NOSNĀ PLOCHA: $20,05 \mathrm{~m}^{2}$
PRĀZDNĀ VĀHA: 2574 kg
VZLETOVĀ VĀHA: 3435 kg
MAX. RYCHLOST V $6000 \mathrm{~m}: 612 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ PRISTĀVACÍ RYCHLOST: $162 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$
VY̆STUP NA $6000 \mathrm{~m}: 5 \mathrm{~min} .50 \mathrm{vt}$. DOSTUP: 11520 m
DOLET $\quad 3000$ m
při $426 \mathrm{~km} / \mathrm{h}: 1055 \mathrm{~km}$
MAXIMÁLNI DOLET: 2520 km
barevné schêma: Horní a boěni plochy tmavě olivovè zelené. Spodníplochy světle šedé. Nábēžné hrany křidel od trupu do poloviny rozpětí žluté. Vrtulový náboj hnědý.

```
POZNAMMKA:
```

Odaje platí pro verzi J2m3.

podporu svêho plánu. 26. února 1927 na vštivil Lindbergh predstavitele firmy Ryan
 nowědčily ya pukach S̄éfkonstruktér firmy osvédčily na linkach. Serkonstrukter frimy, Donald Hall, s ním začal inned promýslet pripravu letounu pro transatlanticky pre let. Bylo treba umistit do stroje vypoctene množství paliva a nakonec padlo rozhodnutí vyplnit nádrží celý prostor trupu pod krídlem - pilot se musel prestěhovat až za nádrže, takzze nemè primy kupredu Rozpe kala se zeetsío nó tri metry, aby se ziskala potrebna nosná plocha, bylo treba pripravit novou trubkovou kostru trupu, zdokonalit podvozek - kratce postavit zcela novy letoun. Druhy den byl hotov vykres noveho letounu, oznaceneho podie púvndnfho typu Ryan M-2 zbyla jen žebra kridel a uplne ocasni plochy, ostatní dily byly zcela nové Zaméstnanci firmy dily byly zcela nove. zamestnancl doslova zapálenı pro svâj ukol. Ryan byl doslova zapalenı pro svá stroji Ve dne 1 v noci se pracolalo dva mèsice NYP, zadảní oblé̉návky, byl hotuv a stál prripraven $k$ prvnimu letu na letišti Dutch Flats. Lindbergh, ktery mezitím trénoval na normálinim M-2, vzlét1 s prototypem NYP na necelych ciomístén na sousedni voienské letištè Camp Kearney, jehoz̀ delší rozjezdová drảha dovolovala vyzkoušet vlastnosti príl vzletu s pinym zatižením.
10. Května 1927 odlétl Lindbergh se strojem NYP pojmenovanym "Spirit of St. Louis" (duch St. Louisu) ze san Diega pres americkou pevninu do mista svého startu k rekordnimu letu, do New Yorku. Na cestě přistál ještě v st. Louis, aby se rozloučil s tèmi, kdo mu umoz̃nili všechny tyto pǐipravy. 12. května přistál stroj NYP $\mathbf{V}$ New Yorku na letıšti Roosevelt-Field.

Převedeme-li dobu Lindberghova vzletu na pariizský čas, odlepil se od púdy Ameriky 2 J . kvétna 1927 ve 12 hodin 52 minut ( tj . $\mathrm{v} \cdot 7$ hodin 52 minut mistniho času). Vzlet byl obtižny. Stroj prettiženy na 2381 kg mél plošné zatiženi $80,2 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{2}$, které se tehdy povażovalo za značnę vysoké a proto bylo trèba vzlétat obezr̀etné. Ale motor Wright Whirlwind J-5 o 220 k pracoval naprosto spolehlivě. Lindbergh zamíril severovýchodnim směrem podél pobi̇eží. Za dvanáct hodin po vzletu mijel Lindbergh prístav St. John's na jižním pobřež̌í Nového Foundlandu a směřoval více na východ. Byl sám ve svém letounu, ale mnohaletý trénink v nočních letech mu prišel vhod - neodchýlil se od stanovené trasy. Za nočního letu jej priekvapily proti predpokladûm meteorologú bouře, námraza mu ztèzovala pilotáž, ale letoun se probojovával spolehlivẽ kupředu

Od Nového Foundlandu prestal mít svět zprávy o prübêhu letu. Radio Lindbergh nemél, to by zabralo cennou vahu paliva. Tomu byl obětovan dokonce i padak! Ve 14 hodin 50 minut dne 21. kvétna 1927 byl Lindberghův stroj spatřen nad jihozápadním pobřežim Irska, ve 20 hodin 15 minut jiz̃ přelétal francouzsky prístav Cherbourg. Na pařižské letiště le Bourget se valily davy nads̄ených lidí. za svitu reflektorû se zde Charles A. Lindbergh dotkl koly svého stro je Evropy. Po letu zbývalo v nádržích ještè 300 litrû paliva, které by stačily na let do Berlína. Lindbergh proletěl skutečnẽ 6200 kilometrú, z nichž byla jako světový vzdálenostní rekord uznána prímá vzdále nost mezi místy vzletu a pristání - 5850 km.
Lindbergh byl $v$ Pařiži prijat oficiálnimi osobnostmi i veřejnosti zpúsobem, který pripominá uvítãni prvních kosmonautũ sou časných let. A stejná byla i uvítảní v jiných méstech Evropy a potom návrat do USA. Tam podnik1 Lindbergh velké turne po 48 státech Unie a nalétal na svém "Spirit of St. Louis" 36000 km za 260 hodin. Celková letová doba, kterou letoun absolvo val prii rekordním letu a pozdějésích předvá děních čítá 489 hodin a 28 minut, tj . 174
letũ. Podnes je letoun uložen $\mathbf{v}$ muzeu Smithsonian Institution ve washingtonu po boku letounu bratří Wrightû jako jeden $z$ nejvzácnējšich exponátù na svètê vúbec.
Charles A. Lindbergh se stal prvoradou osobností. V době svého letu kapitản v záloze, dosáhl do začátku druhé světové války hodnosti generála. Byl skutečným ideáky hodnost generala. $o l e m$ mládez̃e. Avšak jeho soukromy život již nebyl šfastny. Tẽz̆kou ranou byl ûnos a zavraz̃dění jeho ditẽte. Ve tricátych letech pak Lindbergh podlehl vlivu nacistické propagandy a stavěl se $i$ ve svâch oficialnich projevech jako príiznivec nacistù a obdivovatel jejich letectva. To mu nesmirně podkopalo autoritu mezi lidmi, již se do tế doby těšil, a nakonec ho to zbavilo i vysokých poct a odpovědného postavení, které dosud zastával. Zivot ch. Lindbergha, ač zajimavý a nesmírně složitý, není ovšem obsahem této monografie. Pro úplnost jsme však museli nẽkolik zminek uvést. Slavný pilot ve svém pozdè ším z̃ivotě byl zklamán a sám zklamal Avšak pro historii letectví zůstane nadále jednou z najslavnějšich postav.

## TECHNICKŶ POPIS:

Ryan NYP Spirit of St. Louis byl jednomístny vzpẽrovy hornoplošnik, jednomotoro $\mathrm{v} y$, s perným podvozkem.

Kr̂ídla měla dvounosnikovou celodrevènou konstrukci kostry (na předním nosniku isou podpisy všech, kdo se na vývoii a stavbĕ stroje podílelij. Potah byl aa náběžné hra ně překliz̀kovy, odtokovou hranu vytvořily balzové desky, jinak byl potah plátěný. Kři délka se proti modelu M-2 zmenšila o pěti nu. Profil nosné plochy byl Clark Y. Kr̂ídla byla ke trupu vzeprèna čtyřmi vzpèram z ocelových trubek, profılovanými balzový mi nástavci; celek byl potažen plátnem.

Trup mèl kostru svařenu z ocelových trubek a byl proti modelu M-2 delší o více než 1 m . Potah byl plátěný, pouze od mo toru ke křidlu byla príd zakryta lapovanym hlinikovým plechem. Pilotní kabina byla az za zadnim nosnikem křílla. Byla prístupna dveřmi na pravém boku. Okna byla na obou bocich a ve stropě. Kupředu pilot neviděl primo, pouze pomoci periskopu, jehož vstup ni část byla $v$ leve polovine palubn desky vnejsi dil bylo mozno vysuna
oku trupu tésné pod kridiem.
Ocasní plochy byly prevzaty od typu M-2 a byly $v$ pomêru $k$ ostatnimu letounu po ņ̆kud malé. Lindbergh si však na jejich vlastnosti nestěžoval

Přistávací zařizení tvor̃il pevný podvozek s profilovanymi nohami a koly, zvêtšeným rozchodem a zdvihom. Tlumiče byly z gu mových provazcú. Pod zádí trupu byla ostruha.

Motorová skupina: Motor byl devítiválec Wright Whirlwind J-5 o 220 k jmenovit výkonnosti. Zásoba paliva 1710 litrú byla nesena ve velké trupové nádrži a ve dvou nádržich v křidlech. Vrtule dvoulistá ko vová.

## hLAVNí TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výrobce: Ryan Airlines v San Diegu (Kali fornie). V době stavby NYP prejmenovany na Mahoney-Ryan Aircraft Co. Postaven jeden prototyp, $\vee$ roce 1928 sto stroju upravených pro pilota a ctyři cestujíci V roce 1956 byly trí zachovalé rekon struovány pro film o Lindberghovi, nato Čený společností Warner Brothers 1957.

| Rozpětí | $14,02 \mathrm{~m}$ |  |
| :--- | :---: | :--- |
| Délka | $8,43 \mathrm{~m}$ |  |
| Výska | 3 | m |
| Nosná plocha | 29,7 | $\mathrm{~m}^{2}$ |
| Prázdná váha | 975 | kg |
| Vzletová váha | 2381 | kg |
| Maximálni rychlost | 212 | $\mathrm{~km} / \mathrm{h}$ |
| Cestovní rychlost | 180 | $\mathrm{~km} / \mathrm{h}$ |
| Dostup | 5000 | m |
| Dolet | 6615 | km |




v. ZACHAR, CVIKOV:

PROSIM O ZVEREINẼNI SNIMKU A TECHNICKY̌CH DAT STIHACKY XF2D-1 EIREBALL, BYLA v RADOVE SLUZZBE? JAK SE UPLATNILA?

Nástupu proudovych stíhacich letounú na letadlových lodich predcházelo krátke, ale zajímavé údobi stíhaček s kombinovaným pohonem. Americká firma Ryan postavila v roce 1945 pro US NAVY jednomístny le toun FR-1 Fireball poháněny tažnym pístovym motorem Wright Cyclone R-1820.72 o 1325 k a proudovým motorem General Electric J-31 umistěnŷm v zádi trupu Vstupní otvory byly v kořenech krídel a tah motoru činil 730 kp . Podvozek byl tríkolo $v y$, príđơoveho typu. Robustní letoun s roz pétím $12,2 \mathrm{~m}$ a délkou $9,8 \mathrm{~m}$ dosahova rychlosti $680 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ s oběma motory. Mêl vý bornou stoupavost a obratnost, nevyhodou byla pouze sloz̃itá palivová instalace. Vý zbroj tvořily čtyr̄i kulomety Browning 12,7 $\mathrm{mm} v$ kr̂idlech, pod křidly mohl nést čtyři bomby do váhy 450 kg . Postavila se malá

A FR-1 Fireball
$X F 2 D-1 \nabla$
série, jež sloužila od podzimu 1945 do roku 1947 u letky VF-66 na letadlové lodi RANGER.

Prototyp letounu XF 2D-1 vznikl montáz proudovrtulové jednotky General Electric XT-31 GE-2 o 2300 k do draku FR-1. Délka vzrostla na 11 m a rychlost s oběma běží cimi motory na $800 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$. Výstupni tryska proudovrtulového motoru byla na levé stra ně trupu. XF 2D-1 byl prvnim proudovrtu lovým stíhacim letadlem na svètè; nové čistě proudové stroje však prokázaly vyšss vykony a proto zùstal $v$ prototypu.


## Halleroidy H-8 a H-9

Snad to byl tragicky skon prítele Klibra při havárii Bohemie, či jiné okolnosti, které přivedly inž. Oldři cha Hallera na myšlenku zkonstruovat letoun, který by zaručoval dokonalou bezpečnost létáni. 4. května 1921 podal patentní přihlášku, v niž popsal princip letadla, které nazval Halleroidem. Zdůraznil, že účinkem vzdušného proudu, hnaného dvěma vrtulemi ze stran na křídla, která kromě normálního nosného profilu pro dopředný let budou mít i značnĕ zakřiveny tvar, se dosáhne nejen podélného, ale i přičného obtékání, takže vznikly vztlak bude působit na obou stranách souměrně. Tak bude možné kalmo vzlétnout či přistát, případně za součinnosti tažné vrtule na přídi trupu, ovládané spojkou, odstartovat z velmi krátké vzdálenosti.

Svou myšlenku chtěl realizovat již v roce 1922, ale různé problémy, ze¡ména finanční, zavinily, že svou práci mohl uskutečnit později, a to ještě jen na modelu. V roce 1928 jej předvedl zástupcủm Ministerstva veřejných prací (dále MVP) na plzeñském letišti. Myšlenka komisi zaujala a předložený projekt důkladné prostudovala. Výsledek byl, že koncem roku 1929 poskytla na jeho realizaci finanční podpcru. V té době však již inž. Haller pracoval se svými přáteli na borském letišti na Halleroidu, který dostal označení $\mathrm{H}-8$. Koncepcí to byl dvojplošník s křídly silně zakřivenými směrem k trupu. Byl zhotoveny z ocelových trubek, měl ocasní plochy ze starého Brandenburga a kromě nich nebyl potažen. Nezvykle vysoký podvozek, na němž byla uchycena křídla, s kormidly na průběžné ose, jež reagovala na proud vzduchu ze stran a jež měla napomáhat startu i přistáni, dodával letadlu nezvyk-


Jaroslav ZAZVONIL
lého, téměř bizarního vzhledu. Motor Hispano Suiza 8 F-b o výkonu 300 k poháněl normálni tažnou vrtuli, navíc však měl převodovou skřín, z níz byly ke koncům křídel vyvedeny dva vodorovné hřídele $s$ vrtulemi. Proud vzduchu byl hnán mezi obĕ zakřivené nosné plochy. Přestože konstruktér zkoumal několik druhů bočnich vrtuli o rủzném prủměru a stoupáni, dosáhl pouze 880 - 900 kg vztlaku, což bylo vzhledem k váze 1000 kg nedostačujici. V roce 1930 o jeho pokusech obsáhle referoval tisk, mnohdy i zveličeně, takže Haller byl nakonec nucen zaslat C̆TK oficiální prohlášení o svém vynálezu a uvést vĕ́c na pravou míru. O jeho pokusy projevili totiž velký zájem v cizině, vynálezce je však $z$ pochopitelných dủvodů zatím tajil.

Nezdar s H-8 ho neodradil, třebaže finančni podporu zcela vyčerpal. Proto se konstruktér rozhodl pro další pokusy na modelu jednoplošníku. Postavil jej opět na borském letišti za pomoci svých spolupracovnikú. Model mèl motorek o výkonu 1 k a vážil 120 kg . Během zkoušek se ukázalo, že jednoplošnik vykazoval tytéž nedostatky jako dvojplošník. Na základě těchto výsledkủ inž. Haller v roce 1931 zpracoval dokumentací o své práci a využiti umělého vzdušného proudu na letadle, kterou zaslal jak na MVP, tak i na MNO, jež mu fi-

# LETADLA Z klubových LETIST 

nančni podporou umožnilo během roku 1932 pokračovat v práci. Kromě několika krídel ve skutečné velikosti, na nichž $v$ tehdejším VLUS zkoušeli učinky ohybu vzdušného proudu, postavil další aparát H-9. Tentokrát to byl jednoplošnik, jehož zakřivené křídlo mělo vhodnější profil Žukovského a trup s ocasnimi plochami z letadla Aero A-11. Na jeho upravenou příd namontoval motor Škoda L o výkonu 600 k , avšak ani toto provedení a některá další zlepšení nepřinesla žádoucího úspěchu. Po několika nezdařených pokusech o start na letñanském letišti VLÚS došlo v roce 1933 dokonce $k$ utržení jedné $z$ bočnich vrtuli - a zkoušky $s$ Halleroidem byly zastaveny. Inž. Haller od dalších pokusů upustil, ale své myšlenky se nevzdal. I když nedosáhl svého cíle, naznačil, že ofukování křidla bude jedním z vývojových směrů budoucnosti.

Halleroid H-9


