# תצלומי־אוויר ומיפוי גיאולוגי 

(בשולי עבודת חקירה בנגב)

## מ א ת

יצקב בן־תור

מדויקת בסטיריאוסקופּ גדול,תחילה לשם קניית הכרה ראשונה
 ושאר אזורים מעוטי התבליט, שלפי המשוער לא תארך העבודים בהם. בעיון יתר נבדקים האזורים ההררים לוים תוּ תוך סימון הדרכים

להגיע אליהם, שאפשר לעבור בהם ברגל ובמכונית. לאחר בדיקה זו באה חקירתם של תצלומי־זי האוויר מבחינת המבנה הגיאולוגי המשתקף בהם. המטרה הראשונה של כל לות סקר גיאולוגי בשטח חדש ובלתי־ידוע היא להשיג חתך מדויק מסידרה של תצורות עבה ככל האפשר. אבל בידוע שיש שטחים נרחבים מאוד, שכולם עשויים תצורה גיאולוגים אלת אחת בלבד, ועתים אין בהם אפילו כדי תצורה אחת שלמה למה לכל דרגותיה. וכנגד זה אתה מוצא איזור אחד המצומצם בשטחו ובו כמה וכמה תצורות שונות זו מזו, שנשתמרות מכות מכוחן של


 ומרובי־תצורה מובלט יפה בתצלומי־אוויר, כפי שמראים הקבלת הציורים 1 ו־2. הרי שתצלומי יפי האוויר מספיקים בידנו לערוך תוכנית יעילה לביצוע עבודת השדה. משנערכה החלוקה המוקדמת של איציזור הצבודהו באוה בדיקת תצלומי האוויר לפרטים.מסמנים בתצלומים צת הת העצמים האמודים להיותם הצתקים וקובעים את צניחת השכבות בכל מקום שהדבר אפשרי, ובדרך זו עולה תמונה ראשונה ואו וארצית של המבנה הגיאולוגי. בעיון מיוחד עוקבים אחר עצמים קוֹם כטנים מבודדים, כגון כתמים בהירים או כהים שבתצלוּ מלום (עי' ציור 3). הללו אפשר שהם משקפים תופעות גיאולוגוגיות מיוחדות


עליהם בשגגה, ובפרט בשטחים בעלי מורפולוגיה מסובכת. על־פי בֹביקות אלו של תצלומי האוויר נקבע מקום חנייתה הראשון של המשלחת. המגמה היא שיהיה המחנה קרוב ביותר לובר לאותו השטח העומד להיחקר בראשונה, ומשתדלים לקובצו במקום שיש דרכים נוחות לתנועת מכוניות מן המחנה אל

השטח הנחקר.
לאחר הכנות אלו יוצאת המשל הלחת לשדה ובידה ציור כולל של אופי שטח החקירה, של מהותו הגיאולולוגית לות הכלת לתותית, ומושגים ראשונים של הבציות, שתצטרך לפותרן.
2) שימושם של תצלומי-אוויר בעבודת השדה שימושם של תצלומי־אוויר בשדה הוא בשני אופנים; א) באירגון עבודת המשלחת ; ב) בבירורם של גופי ענינים

גיאולוגיים. נתאר תחילה את שימושם באופן הראשון.
א. שימושים שבאירגון העבודה בכל צרב המשלחת צורכת את תוכנית עבודתה ליום

מリン
תצלומי־אוויר מילאו תפקיד חשוב במיפויו הגיאולוגי של הנגב, שנערך בשנתיים האחרונות ע״י ע. פרומן וכותב הטורים האלה. הואיל והיה זה המעשה הראשון של שימוֹ שימוש בשיטה זו במיפויָים של שטחים נרחבים בארצנו, מן הראוי לסכם את הניסיון שנקנה ולהעריך את יתרונות השיטה ואת גבול תועלתה.
בפתח דברינו עלינולהציר, שבמחקר מיוחד זה היו התנאים לשימוש בתצלומי־אוויר נוהים ביותר. לא זו זו בלבד שהוכיו בידנו תצלומים מצוינים מן המוכן לשטח כולו ובכמה וכמה
 האוויר. הנגב מדבר־סלצים הוא, ושטחים נרחבים שבו אין
 בולט במלואו על פני השטח, וכל פרט שבו, וכל שינוי בטו בטיבם

של הסלצים משתקפים לאשורם בתצלו בתוּ בומי אוויר.
 אי אתה יכול להקיש מהם על תחומים אחרים, כגון עמק החוף
 של הנגב רוב סימנים מובהקים שאתה מוצא כמותם בתחומים נרחבים של המזרח הקרוב, ואין ספק, שהניסיון שנקנה בנגב יש בו משום עניין לרובו של השטח הנרחב הזה. מלבד התנאים הנוחים האמורים, התלויים בטבע המציאוּ לתות לתוּ הגיאוגראפית, היה כאן עוד טעם אחד, טכני בעיקרו, להצדיף את תצלומי האוויר על המפות הטופוגראפיות הות הרגילות. הנגב היה עד לימים אחרונים אחד התחומים הניד צירחים שבארץץ, שהחקירה הגיאוגראפית לא הכירה אותם כל צורכה, והמפות המועטות, שתואר בהן שטח זה, היו מפוקפקות ופגוּ ולומות
 האוויר לא היה מיפויו הגיאולוגי של הנגב בקנה־מידה של 100,000; 1 בגדר האפשרות.
 פרקים, לפי סדר השלבים של העבודה עצממה, ואלה הם לת 1) חקירת התצלומים קודם היציאה לשדה ; 2) שימושם בשצת עבודת השדה; 3) ערכם עם סיכום התוצאות והכנת המפות

והדו״ח הסופי, לאחר ששבה המשלחת מעבודתה.
1)

בדרך כלל, עבודתן של משלחות גיאולוגיות במדבר נעשית בתנאים קשים.משום כך יש חשיבות בדברשמשלחת המתקינה עצמה לצבודה זו תכיר קודם ליציאתה לשדדה את התנאים. שהיא עתידה להיתקל בהם, ותאסוף כל ידיעה אפשרית על לו לו לת בעיות השטח שהיא הולכת לחוקרו. וכאן ראשית תועלתם של תצלומי־האוויר.
כל תצלומי האוויר מהשטח העומד לחקירה נבדקים בדיקה

קווי־גובה שאינם בתצלום, וחסרון זה מורגש ביותר כשאתה קוּ בא להעריך את עוביים של חתכים. אמנם אפשר לסו לסמן קווי גובה גם על גבי תצלום-האוויר, אבל זוהי טכניקה פוטי פוטוגרא מטרית מסובכת, ואם יש לך על עסק בשטחים גדולים, הרי זו עולה בדמים מרובים ובאיבוד זמן רב. םשום כך אין שימוש לושה נוח אלא לאחר סיומה של עבודת השדה ואינו כדאי מלי אלא בשטחים מובחרים שיש בהם עניין מיוחד או שמבנם מסובך. חוץ מפגם זה מרובה תועלתו של התצלום משל המפה הטופוגראפית שבאותו קנה־מידה. יתרון גדול שבוּ שלו, שהוא מסייע בידי החוקר להתמצא בשדה בקלות. כל הפרטים (חוץ מקווי־הגובה) הנראים במפה הרגילה, ישנם גם בתצלום בום, ועוד יש בו מלבד זה מידה גדושה של פרטים נוספים שאאינם במפה. דרך משל, תצלום־אוויר בקנה מידה 1:20,000 משקף את חלוקת הצרורות שבנחלים, את גושי הצרורות הגדולים פלים
 הצוקים, של מפלי מים ושל סיבובי נחלים וכמה וכמה תופעות אחרות שבאירוזיה. עתים אתה מופתע למראה השלמות שבפרטי הנוף המשתקפים בתצלום. היה מעשה ומצאנו בשעת עבודת השדה קבוצה של חמישה בורות מים וסימנו את מקומם בום בקירוב
 אוסקופ חזק, הבחנו בו את חמשת הבורות הללוֹ, שאף אחו מחד מהם לא היה קוטרו מרובה על מטר אחד. בדרךך זו ניתן
 כך קבצנו גם את מצבּו של הגבול הגיאולוגי הכרוך בהם. ועוד גורם אחד לחשיבותם של תצלומי־האוּהוויר מבחינת האוריינטאציה בשדה, שמפה טופוגראוראפית הנרשמת בידי אדם פרוצה לטעות, ואילו תצלום־אוויר אינו טועה לעולם. ודאי שגם בתצלום האוויר שכיחים עיווּתים של הל התמונה הטופוגראפית, אבל הם כפופים לחוקיות מאתימאם לתטית ברום בורה, ותוצאותיהם ניתנות לחישוב. נמצא השימוש בת בתצלומי אוּ בוויר מקנה לגיאולוג הרגשת ביטחון מוחלט, שאין המפה הטופוגראפית יכולה לתתו לו. מלבד מעלותיו אלו של תצלום־האוויר יש בו עוד יתרון אחד על המפה, שאפפשר להכין אותו בלי יגיצה מוּ מרובה. בשעת מיפויָים של שטחים מסוימים בנגב היה צורך במפות לות
 שהותקנו תוך ימים מועטים.אילו באנול לערוך סקר טריגונוּ לומטרי. היינו צריכים לעבוד על כך חודשים רבים, וקרוב לוודאי שבתנאים הקיימים לא היה הדבר עולה בידנו. ועל כל יתרונותיו של התצלום בלום בבתינת מפה, הריהו גם גם

 גראפית מטבעה שאין בה פתח תשובה עליהן.

> b) הם לחנה בג בולוח שין סה תורות

בכל מקום, שבו תצורה גיאולוגית אחת גובלת בתצורה
 בתצלום-אוויר בצורת קו ברור פחות או יותר, כפי שאנו רואים בציור 6. האיזור הכהה שבתצלום זה' משקף מחשוף

המחר וקובעת את דרך מסעותיה לאותו יום. מרובה היגיצה הכרוכה בקביעת הדרך, שכן משתדלים למצוא דרכים שבהן יוכלו המכוניות להתקרב ככל האפשר אל של שטח העבודח. וחשיבות מיוחדת. לדבר במקום שהעבודה נעש לעשית בשטח מדברי, שהמרחבים שבו גדולים ומחנה אחד צריך לשמש בסיס לחקירת שטח של כמה מאות קמ״ר. אם ניתן למכוניות להתקרב אל מקום הצבודה ממש, אפשר להמשיך בצבודה צד קרוב
 המכוניות בהליכת־רגל מייגצת; ויגיצה כפולה ומכופלת הלת היא,

אם יש להצביר אל המחנה דוגמאות מרובות של סלעים.
 הם אפיקי הנחלים, שבכמה וכמה מקומות הם משוקעים עמוק בתוך הסלעים - ופעמים הן הן הדרכים היחידות. קושי מיוח בצבירתם של מפלי־המים היבשים המצויים בנחלים רבים;
 של המכוניות, ואפילו גובהם כחצי מטר בלבד. פעמים הל הרבה תצלומי־האוויר מסייעים לגלות את הת המפלים הללו. במפלים הגדולים קל להבחין בתצלום את צוק המפל, ואילו המפלים הקטנים נראים בתצלום כקו שחור החוצה את האפיק מקצום מצהו ועד קצהו. דוגמה לכך התצלום הניתן בציור 4, שנראה בום בו בבירור, שאין דרך למכוניות להקיף את שני המפלים, המסומנים בוּ בחצים א׳ ו־בי. ואילו מן התצלום שבוּ שבציור 5 נראה, שיש
 לנטות מאפיק הנחל הראשי ולנוע לאורכו של היוב לובל האחרון שמתחת למפל ער שיגיעו שוב אל הנחל הראשי בדרך היובל השני שמעל למפל. פרטים כגון אלו חשיבוּ לתותם מרובה לקביעת הדרך, אףף
 ניכרים בהם רק המפלים הגדולים, ואילו המפלים הקטנים, שפעמים הם משמשים מחסום קשה, יש ואינם משתקפים

בתצלום כל עיקר.
ומרובה תוצלתם של תצלומי־ אולוגית עוזבת את המכוניות ויוצאת לדרך ברגל, כדי לסיריר וקיר את השטח. אותה שעה שתי הקבוצות, קבוצת הרגלים וקבוצת הנוסצים, קובצות להן מקום שבו ייפגשו בשעה מאוחת בות
 ותוך התייעצות צם הנהגים. בעבודתנו על מיפויו הגיאולוגי בוּ של הנגב לא אירע אף פעם אחת ששׁת השי הקבוצות לא ייפגשו במקום הקבוע, ואפילו לא רא ראה איש מאנשיהן את המקום מעולם ; אבל על־פי־רוב היתה הקבוצה הגיאולוגית באה באיחור של. כמה שעות.

```
ב
                                    , (ת)
```

(a
שימושם של תצלומי אוויר בבירורם של ענינים גיאולוגיוים
 כלַ ידיעה גיאולוגית הנקנית על־ידי חקירה בשדה, יבול אתה לרושמה מיד על גבי התצלום. יפה המפהּ מן התצִלום בכחינה אחת בלבד, שיש בה

בתכונות הרפלכסיהשלהם, הםנראים בתצלוםבמסכית מורכבת של גוונים בהירים וכהים יותר. מסכית זו משקפת בנאמנות מרובה או מועטת את חלוקתם של סוגי הסלעים על־פני השטח. הרי שמבחינה זו טיבו של תצלום־אוויר.דומה יותר למפה פטרוגראפית מאשר למפה גיאולוגית. אמנם, גוני התצורות, כפי שהם נראים בתצלום-אוויר, יסודם בטבע הסלעים, וביתר דיוק, בטבעו של קרום הבלייה, המתרקם עליהם. אף־על־פי־כן עלולוה המסכית של סידרת סלעים מסוימת להשתנות ממקום למקום, מכוח המורפולוגיהיה של השטח, מחמת שינוי הארה בשצת עשיית הצילום ולפי ליל מידת הבלייה של הסלעים. משום כך אי אפשר לקבוע כללים לזיהוין של התצורות השונות. סלעים דומים, אפילו הם שונים זה מזה בגילם, בדרך כלל דומים הם במראיהם גם בתצלום, שאינו משקף אלא תכונות ליתולוגיות ולא סטראטיגראפיות. אף־צל־םפי־פיכן אנו מוצאים לפעמים, ששתי סדרות של סלעים השווים במראיהם, שאין להבחין ביניהן בשדה, יש ביניהן שינוי־מראה בתצלום, מחמת הבדלים מועטים שבתכונות הבלייהשלשני סוגי הסלעים. מכאן שאין להעמיד את זיהוי התצורות הגיאולוגיות על תצלומי האוויר בלבד. בשלבים הראשונים של עבודת השדה החוקר חייב לבדוק ברוב עיון את מחשופי הסלצים כנגד תמונתם בתצלומים ולברר את היחס שביניהם בדרך גישוש וניסוי, וכל המרבה בבדיקה ובבירור מובטח לו שיגיע לידי תוצאות ודאיות, וצתים גם מפתיצות בדיוקן. קו אופייני ביותר בתצלום של תצורה גיאולוגית, החשופה על גבי שטח נרחב, היא מסכית הניקוז. דוגמה מובהקת לכך נראית בציור 7. אותו תצלום מחולק לשני חלקים נפרדים עלידי קו חריף החוצה את התצלום מלמעלה למטה. קו זה משקף חלק מן הצוק של מכתש רמון. האיזור משמאלו של קו הצוק עשוי דולומיטים קשים מתקופת הקנומאן, ואילו השטח שמימינו מורכב אבני־חול נוביות רכות, השייכות לקרטיקון התחתון. למצשה אין הבדל גוון בין שתי התצורות הללון שתיהן נראות בתצלום באותו גוון אפור־בהיר, אבל מסכיות הניקוז של שתיהן שונות זו מזו תכלית, שינוי. האיזור הקנומאני מראה מספר מצומצם של נחלים גדולים לפי ערך, שכל אחדר מהם מסתמן בצורת עקלתונים (מיאנדרים), נטויים כקשתות, ודפנותיהם תלולות, ואילו האיזור של אבני־החול הנוביות עשוי מספר רב של נחלים קטנים ושטוחים, שהילוך כל אחד מהם כאילו משונן ומסועף. ובדרך אגב נציר, שהנחלים החתורים בתוך הסלעים הקנומאניים מראים בתצלום בבירור מאות קווים דקים שכיווונם ניצב כנגד אפיק הנחל. קווים אלה משקפים חלק מן המערכת המורכבת של סכרים מלאכותיים מתקופת הנבטים. צל אף כל הקשיים, הכרוכים בזיהויָין הסטראטיגראפי של של התצורות לפי תמונתן בתצלומי האוויר, העלינו כמה כללים, שנתבררו לנו קמעה קמעה מתוך עבודות השדה בנגב, והננו נותנים אותם כאן :

דוגמה לשטח פרֵי־קאמבּרי הוא הציור 8, המראה חלק

של סלעים פרֵי־קאמבְּריים והוא מוקף מכל צד אלוּביוֹן פלייס טוקני, הנראה בתצלום בגוונים בהירים יותר. בכל מקום כגון זוה, מיפוי המחשוף וצורתו הנצשה על־פי תצלום־אוויר ניתן לכוונו בדיוק יתר על כל שיטה אחרת, חוץ ממדידות מיוחדות, אלא שהללו יגיעתן מרובה וממושכת והן זקוקות למכשירים מיוחדים. אמנם בתצלום־האוויר אי אתה יכול להבחין שהשטח הפְּרַי־קאמבְּרי אינו אחיד והוא מורכב שני סוגי סלצים שונים, שהם גראניט וקווארץ־פורפיר. הבחנה זו צריכה הסתכלות מקרוב בשדה גופו. דוגמה אחרת לגבולות תצורתיים המשתקפים בתצלום אנו רואים בציור 2. בחלקו הצליון של תצלום זה נראים והית שורה של פסים, כהים ובהירים לסירוגין (חצים א־א). פסים אלה מציינים אופקים שונים זה מזה בתוך הסידרה של היורא התיכוני.ואף־צל-פי שאין בכוחו שלהתצלום לום לתת את הפירוש הסטראטיגראפי של האופקים השונים, הרי הגבולות שביניהם ניתן למַּטוֹתָּ בדיוק מופלג על פי התצלום בלבד. אותו ציור 2 ישׁ בו גם משום דוגמה מובהקת להגבלות, ששׁיטה זו כפופה להן. המשולש הכהה הגדול שבפינתו השמאלית התחתונה של התצלום, משקף בבירור סוג מיוחד של סלעים, הבולטים בשינוי מראיהם מן הסלצים הבהירים יותר של הסביבה. איזור כהה זה הוא הסדן המאגמאתי של ג׳בל א־רישה שבנחלררמון (קואורדינאטים 135/999). גבולות הסדן הזה שנרשמו במפה הגיאולוגית 1:250,000 של ארץזישראל הדרומית, מכוונים בכולם עם צורת האיזור הכהה שבתצלום. ואף־על־פי־כן הותוו הגבולות הללו בטעות. לאמיתו של דבר, הסדן מצומצם בחלקו התחתון בלבד של האיזור, שהוא כהה יותר וצורתו אליפטית בקירוב, ואילו הכתם הכהה השכן שבצד צפון־מערב, שצורתו צורת משולש, הוא למצשה מישור העשוי סידרת גבס טריאסית, אלא שהוא מכוסה גושיםוצוצרורות של הסלע המאגמאתי, שנתגלגלו מן הסדן התלול שבדרום. אפשר שאילו בדקו כאן את תצלום־האוויר ביתר שקידה, היו מגלים בו רמז כלשהו למציאותו של הגבס מתחת למכסה הצרורות המאגמאתיים; שהרי סלצ בהיר זה בולט מבעד לצרורותבמקומות רבים,ובציקרלאורך הילוכי הנחלים הקטנים. מכל עקום, בדיקה סטיריאוסקופית לא היתה מניחה ספק בנידון זה. דוגמה זו של ג׳בל א־רישה מראה לנו את אחת ההגבלות העיקריות בשימושם של תצלומי־האוויר לשם קביעת הגבולות שבין תצורה לחברתה. כלומר, שפעמים הרבה אי אפשר להבחין ביןהמחשוף שלתצורה מסוימתלבין השטחיםהשכנים, המכוסים צרורות של תצורה זו. ומכאן אנו למדים, שכל מקום שיש ספק בעניין הגבול הגיאולוגי המדויק, שנקבע עלפי תצלומי האוויר, ישלשוב ולבדוק את הקו בשדה גופו.
c זיהויין של תצורות בתצלומי־אוייר

הזיהוי הסטראטיגראפי של התצורות הוא אוא אחד השימושים בועים החשובים ביותר של תצלומי־האוויר, אלא שמרובה הקושי שבהבחנה. הגוון שבו נראית שום סידרה של סלצים בתצלום תלוי בתכונות הרפלכסיה המיוחדות של הסלע הנידון. הואיל וסלצים השונים זה מזה בהרכבם, בדרך כלל שונים הם גם

לאחר שהוכר בשדה פירושם של כל הגוונים האלה, אפשר לצייר על־פי התצלוםבלבד את הגבולות שביןהסדרות השות הונות, המרכיבות את המערכת הטריאסית, אבל פעולה זויש לעשולות לתות בזהירות. שהרי סידרה אחרת של גיר ודולולומיט בת הגיל הקנומאני, כלומר צעירה הרבה יותר, מצוּ בויה באיזור סמוֹ בוֹ, והיא עושה בתצלום מסכית דומה לזו, ועל־כן יש מקום לטעות.
 אם כן יודע אתה מלכתחילה, שלפניך שתי סדרות סטראטוּ לוֹת גראפיות שונות, הדומות זו לזו בטבען, והכרת לאשורו לת לת את יחסי הסדרות השונות אל סידרה הניתנת לזיהוי בקות בותות ובוודאות, כגון סידרת הגבס הלבנה. קשה בעיקר לתחם את סת הגבול שבין סידרת הגיר והדולומיט לול לבין סידרת הגבס. שני החצים א־א מסמנים שטח בחלקו בלו הימני של הציור, שלפי
 אפור זה נראים כתמים לבנים רבים, וחקירת השוּ השדה מעלה, ששטטחים בהירים אלה עשויים גבס. נמצא איזור זה אינו שית ליר לת כלל אל סידרת הגיר והדולומיט, כפי שאפששר היה להניח על סמך התצלום, כי אם אל סל סידרת הגבס. סלצים אלה רובם מכוסים סחף מן הסידרה הגירית־דולומיטית, שאף־על־ם פלת שנמוכה היא מסידרת הגבס בסדר הסטראטיגראפ מפית גבוּ מבוהה היא ממנה מבחינה טופוגראפית. הגבול המדויק שבין שתי הסדרות

מכוסה כאן, ולפיכך אינו ניתן לתיחום אלא בשדה בלבד.
(4) יף (4)

מחשופים ודאיים של סלצים יוראסיים אינם מרובים בארץ, ולפיכך אנו בוחרים שוב באיזור רמון כדוגמה לתצורח
 ודולומיט, וביניהן מתמצעת סידרה של אבני־חול נוביות, רובן יבשתיות. ציור 10 מראה את פרצופת פופה האופייני של הסידרה הימית התחתונה. בחלקו הצליון של התצלום נרא בראית שורה של פסים בהירים וכהים לסירוגין, הכל לפי הפי הדרגות השונות של הסלעים בתוך סידרה זו. כאן ניתן לקבוע ברו ברוב דיוק גם את הגבולות שבין הדרגות השונות שלות של הסידרה בלו איזור זה אפשר למפותו על־פי התציו פלום בלבד במשך חצי שעצה, ואילו מיפויו על־פי חקירה בשדה צריך זמן על צליומים בלים,

לכל הפחות, ואין בו משום תוספת דיוקי פוקי הסידרה היוראסית התיכונה, המורכבת אבני־חול נוביוּ

סימניה בתצלום כסימניהן של שאר אבני־חול נוביות.
 העליונה. היא נראית כאן בצורת פס כהה בעל בעל שכבתיות מובהקת, החוצה את הצילום מלמעלה למטה. מיפויה של סידרה ימית זו, הרבוצה בין שתי סדרות של אבני־חוּ לול נוביות, אינו נתקל בשום קשיים, וניתן לצשותו מתוך התצלום בלבד.
(5) קנומאן טגוֹן

סימניהן המובהקים של תצורות הקנומאן-טורון בתצלום בומים אוויר הם : צבעים אפורים בינוניים, ומסכית אירוזיבית תוֹת חזקה. מספר הנחלים מוצט הוא בדרך כלל, אבל הם רחבים, ולצתים קרובות חתורים הם בתוך הסלעים בדמות קנים בניונים. תכונות אללו בלבד אינן מספיקות כדי זיהוין הוודאי של

של הנגב הדרומי. האזורים הכהים שבתצלום זה עשויים סלעים מאגמאתיים ומטאמוֹרפיים; אמנם הסלצים הקריסטאליניים השונים, בדרך כלל אינם ניתנים להבחנה בתצלום : סלצים
 אבל האופי הקריטטאליני הכללי של האיזור ניתן בקלות להבחנה בתצלום על־ידי הצדרם של מישורי רבידה ועלפי המורפולוגיה החדה והזוויתית האופיינית: דייקים מאגמאתיים גדולים נראים הם גופם בתצלוּ בומים טובים, ואילו דייקים קטנים אנו יכולים להסיק בדרך עקים לפיפין על מציאותם, אם מרובים הם כדי להטביע על המור לורפולגיה מסכית לינֵיאָרית. דוגמה לכך היא היא אותו הציור 8 ת בשי בשטח זי זה נקבצ כיוון הילוכם העיקרי של רוב הנחלים על־ידי ציבור
 מזרח ודרום-דרום־מערב נראית בבירור בתצלום מצום כללו של דבר, חשיבותם של תצלומי האוויר בשטחים קריטטאליניים נרים פחותה מחשיבותם באזורים של תצורות משקעיות (סדימנ-

טאריות).

> (2) א בן •חול בו בית

אבני־חול אלו מצויות בכל התקופות שמן הקאממבריון ועד הקרטיקון וצד בכלל. אבל בין בשדה ביל בין בתצלום

 על־ידי ריבוי נחלים קטנים, שהילוכו של כל אחד מהם מסת מתמן בפיתולים רבים ועדינים, כפי שנראה בבים פלור בוֹים בחלק הימני של ציור 7. מלבד זה נוטים ועים שטחים של אבן ש־ח בול נובית להעלות
 סימן מוּבהק להם, שהם מעלים בתצלום מסום כתמים כהים מרובים, שאינם מסוימים בצורתם. כתמים אלה פעמים הם ערוכים בשורות, ופעמים אין בהם סדר כלל (ציור 9). ההסתכלות לפות
 כהות, בציקר קווארציתיות או ברזיליות, המתהוות בשטחים מצומצמים בתוך סידרת אבן־החול הנובית.

```
O\mp@code{0}
```

המחשוף הגדול של סלצים טריאסיים, היחיד בארץ, נמצא במכתש רמון. מערכת הסלעים הטריאסיים מתחלולים פלתו כאן לארבצ סדרות : הנמוכה שבהן עשויה סליה סלעים מאגמתיים (הסים פלת לים הבזלתיים הטריאסיים) ; עליה רבוצה סידרה של אל אבניחול ופצלים (בּוּנט־זאנדשטים וֹין), וצל גביה של זו סידרה גירית ודולומיטית (מוּשְֶלקאלק) ; הסידרה העליונה עשויה גבס לבן
גושי (קויפר ?).

כל ארבע הסדרות האלו נראות בציור 10, בחלקו המרכזי התחתון. הסידרה המאגמאתית הנמוכה צבציה כלוּ כהים בים ביותר. סידרת אבני־החולוהפצלים עושהבתצלום מסכית-ניקוז צדינה, בדומה לזו של אבן־החול הנובית. כאן נראה מלה מספר רב של נחלים קטנים שהילוכם משונן ועקלקל. סלצי הגיר והדולומיו לוֹי
 סידרת הגבס שבראש המערכת בולטת בצבצה הלבץ המובה נלק פס בִהיר זה של הגבס חוצה את כל התצלום משמאל לימין.

צין (ואדי פקרה), התברר בעבודת השדה, ששטחים נרחבים, שמופּו כסאנטון על סמך תצלומי־אוויר, עשויים למעשה
 ועוד קושי נוסף בזיהויו של הצור הקאמפאני בִתצלוּ לתומי אוויר: דרגה זו נוטה ביותר ליצירת חמאדהה, שכמצט איוֹ להבדילה בתצלום מרובדי הצור של הקאמפאן, כפי שהם במקום גידולם.
(7)

תצורות אלו מפותחות בנגב בדמות סידרה בהירה של של קירטון וחוואר. מטעם זה דומה מראיהן בתצלום־האוויר לשל לתל
 פחות בהיר. על־פי־־רוב אפשר להבחין בין בין שתי הסדרות הללו על־ידי הסטריאוסקופ, שכן הוא מראה, אם הסידרה הבהירה

רבוצה מעל לקאמפאן הכהה או מתחתיוּ וֹיו מקום שתצורות של מאסטריכיכט ודאניון חשופות על פני פני שטח נרחב, גורמים סלצי הקירטון והחוואר הרבים לטופוגראפיה של אדמות משובשות (badlands), כפי שאנו מוצאים בציור 4. בשעה שאנו רואים בתצלום־האוויר איזור בהיר של אדמות משובשות סמוך למחשופי הקאמפּאן הכהים, מובטח לנו שהוא מאסטריכט או דאניון.

```
(8)
```

האיאוקן התחתון שבנגב עשוי סידרה של חוואר וקירום המכילים לצתים בולבוסי צור. סלצים אלה נבדלים בתצלום וֹלום האוויר מן הקירטון הסאנטוני בגונם הכהה יותר, והפ והם איצינם שונים הרבה מן השכבות שמגיל המאסטריכט והל והאאניון, שתוארו לעיל. אלא שסלעי קירטון של איאוקן על הרוב מצוררים הם, ולפיכך הם קשים יותר ואינם עושים מורפול מלולוגיה של אדמות משובשות ; כנגד זה הם מעלים מסכית נחלים

דֶנדריטית אופיינית, כפי שהיא נראית בציוּ בוֹ 1. האיאוקן התיכוני שבנגב עשוי ברוב השטחים סלעים בליגיר מרובדים וקשים. הנוף של האיאוקן התיכוני דומה, הן בשי בשדה והן בתצלום, לנוף טורוני, ואין לקבוע כללים ודאיים להבחנתן של שתי הסדרות האלו.

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) }
\end{aligned}
$$

הכלליים האמורים בסציפים הקודמים, יפים הם כיסוד
 בתצלום, אבל יש להדגיש בכל לשון של הדגשה, שאיץ הללו
 הסתכלות ישירה בשדה גופו. רק לאחר מכן אמשר לצקוב
 ובמה דברים אמורים, במקום שהתצצורות חשופות ללזא הפסק. מכל מקום יש לבדוק אגת החתך בשדה בדילוגים של כמה
 מצשרה קילומטרים.
זיהוי זה של התצורות הגיאולוגיות בתצלום־האגוויר הוזג טכניקה צדינה ביותר, ואף-על-פי־כן הוא אחחד השימושים

התצורות הללו. לפיכך השתמשנו בשעת טיפולנו בסידרה
 הגבול. תצורות אלו רבוצות על גבי אבן־חול נובית נובית, שאפשר להבחין בה בקלות בתוך התצלום. חקירתו של איזור, האומוּ להיותו עשוי סלעים טורוניים־קנומאניים, צריך שתום בתחיל בוֹל עד כמה שאפשר, בגבולו התחתון, ששם הוא נוֹת נוגע באבן החול הנובית. אם התצורות הרבוצות על גבה של זו מראות את הסימנים האמורים לעיל, אפשר לשייכן לקנומאן־טורון. וברור מזה הוא הגבול העליון של תצורות אלות פלו, שלמעלה מהן באים הקירטון והצור מגיל סֶנוני, (עי' פרקים (6)-(7),
 בנגב בשטחים נרחבים יותר משל אבן־החול הנובית, חשיבותו של גבול תצורתי זה חשוב משל חברו. בעיה קשה היא להפריד בין קנומאן לבין טורון גיאולוג־שדה, שטיפל בתצורות אלה, יודע יפה, כמה קשה פה קביעתו של הגבול שביניהם בהעדרה של פאונה מציינת, שהרי בהרבה מקומות הסלעים דומים ביותר משני צדדיו של גבול זה. וראה זה פלא, שעתים קל יות מלות לקבוע גבול זה בתצלום־אוויר מאשר בשדה עצמו. דוגמה טובה לכך ניתנת בציור 11. שטח התצלום רובו ככולו מראה תבליט חזק, אבל בולטים בו שני שטחים מיוחדים (חצים א׳ וב'), שצבעיהם אחידים וכהים מן הרגיל. שני השטחים האלה הם
 שביניהם לבין הסלעים הקנומאניים היותר נמוכים הוא ברור וחריף. בדבר זה נתנסינו לא פעם בשעת עבודתנו בנגב.

> (6) סאנט ון וק אמ פאן

כבר נאמר למעלה, שסלצי הסנון נראים בתצלומי־אוויר בפרצוף אופייני ביותר. הסידרה התוּ לתחתונה של הל הסנון (סאנטון) צשויה קירטון לבן, ועליו רבוצה סידרת קאמפּאן, המורכבת בעיקר רובדי צור. בתנאי המדבר צור זוּ זוּ מתכסה קרום-בלייה שחור, שבולט ניגודו אל לובן הלוּ הקירטון. מסכית
 נראית לדוגמה בציור 12, היא אופיינית בכולה והכרתה קלה

ביותר.
אמנם, בשטחים נרחבים בנגב לא הורבדה כלל הסידרה הקירטונית של הסאנטון. כל מקום שתצלום בלום לאוויר מראה
 האפור־בהיר, ואין הפס הלבן של הקירטון הסאנטוני חוצץ ביניהם, יש בית־מיחוש לאי־התאמה. יש וזיהויו של הצור הקאמפאני עצמו אינו קל כל כל כך.
 של חראז מצויינת בריבוי דרגשי הצור, כנגד זה הפאציאס השנייה, זו של עשישייה, עתים כמות הצור מצומצמת בה כדי 20\%~30\% של כלל הצובי, ואילו שאר הסלצים הקאמפאת

 האוויר בצבע שחור. פעמים הפאציאס שלו של עשישייה עשירה בסלצי קירטון במידה כזו, שדמותה בתצלום־האוויר דומה ביותר לקירטון הסאנטוני. בכמה מקומות, ובעיקר באיזור נחל
 אף הם כבזלות, הממשיכות את הקילוח הגדוד לול. לאמיתו של דבר, אין קילוח זה נמשך עד לתוך השטח שבציור 13, ועל אף דמיונם הרב של הפתמים שבשני התצלומים, הן בגונם והן בסדרם, משקפים הכתמים שבציור 13 מחשופים של אבניחול ברזיליות מתקופת היורא התיכוני. מצשה אחר בטעות שבפירוש באיזור רמון ניתן בציור 14. תצלום זה מראה בחלקו הדרומי את קצהו הצפוני של בל מפרץ אל־חמלה. הן במזרחו (חצים א׳) והן בצפוּ בונו (חצים ב') של מפרץ זה נראים כמה כתמים שחורים בוּם בודדים בתוך שטח קנומאני. כתם א׳ (קואורדינאטים בסים 148/010) עניינו מרובה משל כתם בי. הסטיריאוסקופ מראה, שמצל לסלצים הכהים הללו, וכן מתחתיהם, רבוצה סידרה של סל סלעים בהירים, כמעט לבנים. לפיכך נתפרשו הכתמים האלה במפת ספת ארץ ישראל הדרומית כשרידי סלעים סנוניים ואיאואוקניים, המונחים מעל לגיר הטורוני־קנומאני. אבל סביבה זו נמצאת על גבי אחד הצירים הטקטוניים של רמון, בסמוך לאיזור השיא של של
 תחתון עשויים להימצא במסיבות טקטוניות כאלה. לפיכך הוחלט לבקר במיוחר באיזור זה, שהגישה אלו אליו אינה קלה בהו ביותר. והנה התברר, שהשטח הנראה בתצלום בוּ בגוון כהה, הוא רמה קטנה, שנתכסתהה חלוקי קוורצולית מגיל קנומאני, שנפלו עליה מן המורדות מסביב. שום עקבות של סלצים

סִנוניים או איאוקניים לא נתגלו בכל הסביבוּ מסבו אפשר היה להרבות עוד בדוגמאות. כולן מביאות אות אותנו למסקנה אחתת. והיא: בשום מקום אין לפרש את מלת מהותם של מחשופים מבודדים על־פי תצלומי־אוויר בלבד.

```
הקיבוטקט(e
```

כל גיאולוג־שדה יודע יפה, שפרטים טקטונויים מרובים נראים בשדה ביתר בירור ממרחק מסויים מאשר בהסתכלוּ קרובה מדי. ולפיכך אין תימה, שתצלומי־אוויר נויר נוחים ביותר להבחנתן של תופעות טקטוניות, ובייחוד של מבנים גדוליםם בין שהם קימוטים ובין שהם העתקים. לעתים קרובות הללו
 בשדה, וכמה מהם, המצויים בנגב, נתגלו למעשה על־ידי הסתכלות מתוך אווירון.
(1)

בכל אותם השטחים המרובים שבנגבב, שצניחת השכבות קובעת את הצורות המורפולוגיות, אפשר לקבוע עום על־פי התצלום אתת צניחת השכבות ות ואת ואת מגמתן. דוגמה לכות לכך הִציור 10. בחלקו העליון נראית הסידרה היוראסית הפית הימית התחתונה בפסים בהירים וכהים לסירוגים, וצנית בויחתה של סידרה זו לצפון־מערב בולטת בולת ביותר. אותו ציות 10 מראה גם דוגמה אחרת, מסובכת יותרו. מתחת לתו למרכוֹ של התצלום נראה שטח שצבצו אפור־כהתה וצורתו אליפטית בקירוב. החצים ב' מסמנים את מרכזו של איזור צור זהו עוקב צתה בתצלום משמאל לימין אחר צניחת השכבות, שאיזור בור זה עשוי מהן, אתה רואה שינוי דָרוג בכיוון הצניחה

החשובים ביותר של תצלומי־האוויר בידי חוקר בעל ניסיון.
(d
 האוויר בדמות כתמים, שצבעיהם בהירים או כהים יותר מגוני התצורות שמסביב. וכאן צריך החוקר להיזהר שלא יפרש מחשופים אלה על סמך תצלומי־האוויר בלבד. נראה, שרוב הטעויות שנעשו בפירושם של תצלומי־אוויריסודן באלי־זהירות שנכשל בה הגיאולוג בנידון זה. דוגמה לקשיים, הכרוכים בזיהויים של מחשופים כוּם מבודבים אלה, אנו מוצאים בציור 3. כאן נראה שטח נרחב, שבולט בו מבנה של אדמות משובשות מובהקות, ואין ספק שיש לייחסו לתקופות המאסטריכט והדאניון. באמצע שטח. זה נראים שני כתמים שאין צורתם מסוימת. שעה שנתגלו לנו כתמים אלה בתצלומי האוויר בשלב ההכנה, נאמרו שלש סברות לזיהויים : א) שהם ״חלונות״, שבות שתהם חשפה האירוזיה את הצור הקאמפאני שמתחת לשכבות הסביבה ; ב) שהוֹלוֹו הם שרידים של צור מתקופת האיאוקן התחתון, המונה מעל לדאניון של הסביבה; ג) שכתמים אלה הן נקודות של התפרצות וולקאנית.
בדיקה בעזרת הסטיריאוסקופ הראתה, שכתמים כהים אלה יושבים על ראשי גבעות, ובזה נתבטלה הסברה הראשונה. בשלב מאוחר יותר נחקר השטח בשדה והוברו לור, שכתמים אלה
 גצש, אלא שהם קונגלומראט של חלוקי צור, השייך לסידרת חצבה (חוצב) מגיל ניאוגני. פתרון זה היה לא־צפבוי, ולא יכולנו להעלותו על דעתנו תחילהו יכול אתה לומר, שתצלום־האצוויר עשוי היה להוּ להכשיל את החוקרים, אבל אלמלא הרמז שמצאו בו על התצורה הגיאולוגית לוּת המיוחדת שבמקום זה, אפשר שלא היו משגיחים בה ולו והיו פוסחים עליה בשדה.ומשהובררהמציאותם של קונגולומראטים
 תצורה זו, כגון עורקים של אבני־חול, שלא נראו כללבתצלומי האוויר.
ועוד דוגמה אחת לקשיים שבזיהוי מחשופים מבודבדים -

 250,000: 1 של הנגב (ארץ -ישראל הדרומית).התצלומים מאוֹם מאיזור זה רובם מראים כתמים שחורים במספר רב, שכולם דומים זה לזה. חקירות בשדה העלו, שכל אחד מן הכתמים האלה
 או קאמפאני, קוורצוֹלית טורונית או קנומאנית, בזלת, סלת סלצים מאגמאתיים אינטרוזיביים, אבני־חול ברזיליליות או קוורצית פוריתיות מתוך הסידרה הנובית. בשני התצלומים 9 ו־13 נראה חלק הצוק של מכתש רמון, ובשניהם שורה של כתמים שחורים, הנמצאים בפנים המכתש בריחוק שווה ממרגלות הצוק. שורת הכתמים שבציור 9 מציינת את הקילוח הבזלתי הרוֹ הראשי

 רצופים. מסיבה זו נתפרשו במפת ארץ־ישראל הדרומית

שקו ההעתק נראה בהן בבירור. למצשה צורת ההעתקים היא על־פי־רוב מסובכת הרבה יותר. דרך משל, ההעתק הראשי, הניתן בציור 8, מסומן במפה של ארץ־ישראל הדרומית כקו ישר, ואילו למצשה הקו הוא קעור כעין חצי עיגול, שחלק

ממנו נראה בציור 8. עתים גיאולוג־השדה, הצוסק בהעתקים, מתלבט לקבוע, אם שני מחשופים או כמה מחשופים, שמתגלה בהם קו העתקים, שייכים להעתק אחד או לכמה הצהתקים שונים. שאלות מצין זו

על הרוב הן מתיישבות מתוך מבט אחד על תצלום השטח. אבל אין קוי ההצתקים בולטים בתצלומים תמיד בוּ בבהירות זו. מקום שסוגי הסלעים משני עברי ההצתק דומים בטבעם, יש להשתמש בשיטות אחרות, כדי לקבוע את מקום ההעתק בתצלום. עתים מראים שני הגושים, הנפרדים על־ידי הצתק, צניחות שונות של שכבותיהם. שינוי פתאומי של הצניחה, לאורך קו ישר פחות או יותר, הנראה בתצלום, יש בו בית בית מיחוש שהוא קו־העתק. דוגמה טובה נראית בציור 10 לאורך החצים ג׳. כאן קו ישר, החוצה את הצילום כולו, מבדיל בין שני גושים שצניחתם שונה. הגוש הדרומי נטוי בחריפות כלפי דרום־דרום־מזרח, ואילו שכבותיו של הצפוני הן אופקיות למצשה. זהו חלק מן ההצתק הראשי של רמון. גיזרה אחרת של אותו הצתק נראית בציור 16. גם כאן בולט קו ישר, החוצה את התצלום משמאל לימין, אלא שכאן אפשר לעמוד על קיום ההעתק על־פי תמונתו של צוק ההעתק (fault escarpment), החוצה באלכסון את התצורות הגיאו־ לוגיות השונות. הוא שובר את הצוק הראשי של רמון וחודר הרחק לאיזור שמעבר למכתש. כללו של דבר, כל מקום, שבולט בתצלום קו ישר, החוצה את המבנים הגיאולוגיים, רמז הוא למציאותו של הצתק. דרך משל, הקו ד׳ שבתצלום 10, המציין את העתק הבסיס של הטריאס במכתש רמון. בשצת עבודת השדה בשטח זה איר לו לא פצם אחת, שלא נמצא שום רמז למציאותם של הפתקים צד שלא נבדק השטח בתצלום. ורק משמצאנו רמז כלשום וֹהו בתצלום, עלתה בידנו להכיר את ההעתק גם בשדה. דוגמה מובהקת לקו טקטוני, המעיד על עצמו בתצלום על־ידי צורתו הישרה, אתה מוצא בציור 11. כאן נראה נחל ישר־הילוך, החוצה את התצלום כולו, וצורתו עושה ניגוד בולט להילוכם המתפתל של שאר הנחלים של הסביבה. משהרגשנו בכך, מיד עלתה בנו ההשצרה, שנחל זה עוקב אחר קו בעל אופי טקטוני. חקירה בשדה אישרה הנחה זו בוּ בכולה. נחל זה נמשך למעשה מהלך 6 ק״מ לאורך צלקת טקטונית. לאורך קו זה נטויות השכבות משני צדי הנחל בזווית חדה משני הצרדים, בדומה לצלעות של האות v, ואף־על־פי־יכן לא חלה כאן תזוזה אנכית של השכבות. אין צריך לומר שפרטים לורים אלה, לא היה אפשר לצמוד עליהם מתוך הצילום בלבד.

 ערכם של תצלומי האוויר בצבודה הגיאולוגית אינו פוסק עם גמר עבודת־השדה. משחזרת אל המעבדה אתה חייב למיין את הידיעות שנאספו בשדה, ולהשוותן ולסכמן. הצפד

מצפון־־מערב דרך צפון צד לכיוון מזרח. יכול אתה להבחין בדרגות־המשנה השונות של סידרת־סלצים זו על־פי גוניהן השונים בתצלום, וכל דרגה ודרגה מראה אותו שינוי בכיוון הצניחה של שכבותיה. זוהי תמונה ברורה של כיפה טקטוּ נית, שהיא המערבית בשלוש הכיפות האנטיקלינאליות, הנמצאות בגרצינו של האנטיקלינוריון של רמון. בכל נידון כגון זה אפשר לברר על־פי התצלום את המבנה הטקטוני בשלמותו. עד כאן התצלומים, שהשכבות הבודדות ניכרות בהם. אבל גם אותם התצלומים שאין בהם כדי הבחנה בשכבות הבודדות, גדושים ידיעות על המבנה הטקטוני. כאן אנו מבססים את הבירור על חלוקת התצורות השונות בשטח, והיא שיטה הידועה יפה מתוך קריאתן של מפות גיאולוגיות רגילות. הציור 15 מראה שטח בצל צורה אליפטית, שצבצו אפור־כהה וקל לפרשו כטורון־קנומאן. שטח זה מוקף מכל צדדיו מסכית לבנה־שחורה, שהיא אופיינית לסלצי הסוּ הסנון. אף נראים על גבי הצבע האפור של הטורון־קנומאן כמה כתמים בודדים של סלעים קאמפאניים כהים. ודאי שתמונה זו משקפת כיפה טקטונית. למעשה היא מראה אחד הקימורים האופייניים של הנגב המזרחי, שבגרצינם חשופות התצורות הקנומאניות־טורוניות ולצדיהן מונח הסאנטון, ואילו הצור הקאמפאני מונח באופן דיסקורדאנטי בגרעין על גבי הטו-

שיטה זו של פירוש המבנים הגיאולוגיים מוגבלת היא. ואין שימושה יפה במקום שהמבנה הטקטוני אינו בולט עוד בצורת הנוף או שהתבליט החריף של השטח מטשטש לחלוטין את הקווים הטקטוניים הראשיים.

```
ロיקתシה(2)
```

מקום ששתי סידרות סלעים שטבעם שונה, מובאות במגצ על-ידי הצתק, בולט קו ההצתק בתצלום, כפי שאנו מוצאים בציור 8. בחלקו השמאלי של הציור נראה איזור אפור־ בהיר, הגובל מימינו בשטח כהה לאורך קו חריף, עקום וחלק. אין לשצר תמונה ברורה יותר של קו העתק. בהירות התמונה באה כאן מן הניגוד הרב שבין סידרות הסלעים. התצורה
 הקנומאן, ואילו האיזור הכהה בתצלום עשוי סלעים קריסטאליניים פרֵי־קאמברים. באותו תצלום, בפינה השמאלית התחתונה של הציור, נראה איזור כהה שני הצשוי גם הוא סלצים פרֵי־קאמבריים. נמצא שהגוש הקנומאני הוא, לפי בי מבנהו הטקטוני, בקעה טקטונית משוקעת. בקעה דומה, קטנה מזו, נראית בצדו הימני של אותו התצלום. יתר צל כן, התצלום לא זו בלבד שהוא מראה את מציאותו של ההצתק אלא הוא גם משקף את צורתו המדויקת ואת מצבוֹ בשטח של מישור ההעתק. על־ידי בדיקת קי ההעתק והשוואתו אל הנחלים השונים החוצים אותו, ניתןלמפותו על־־פי התצלום בדיוקמרובה משלהבדיקה בשדה; שהריבשדה אזורי העתקים

נסתרים במקומות רבים תחת סחף או צרורות. מפות הרבה מראות הצתקים בצורת קווים ישרים. לכלל קווים אלה הגיעו מתוך חיבורן של אותן הנקודות שבשטח,

המכריע בנידון זה הוא הכנת המפה הגיאולוגית הסופית. מסקנות

אין מקום לספק כלשהו, שהמצאת תצלומי־האווויר סיפקה לגיאולוג מכשיר־חקירה חדש בעל כוח גדול. ברוב הבחינות תצלומי־האוויר עולים ביעילותם על מפות פות טופוגראפיות רגילות, ופעמים הרבה הם כמעט מפה גיאולוגית אלא שהיא טעונה מפתח. ודאי שתצלומי־האוויר כפופות לות להגבלות, ככל שים שיטת עבודה. הפירושים שהם זקוקים להם מסובכים, ומניחים מקום לספק. אין בדיקת התצלומים יכולה לבוא במקום צבודת לודת השדה הרגילה, דרושה מידה מלו גדושה שלו של ניסיון, כדי להסיק

מן התצלום מסקנות שבוודאות מספקת. שאלות הרבה המעניינות את הגיאולולוג, התצלום אלום אינו משיב עליהן אלא תשובות חלקיות בלבד, ושאלות צלות אחרות אין בכוחו להשיב עליהן כלל. צוביין של התצורות השותונות, אופית הליתולוגי של הסלצים, שינויי הפאציאס ופל ופרטים מינראלוגיוּיים ופאליאונטולוגיים - לגבי כל הבעיות הללו אין תצלום־האוויר אומר כלום. עם כל ההגבלות האלהישל לראות בתצלום־האויר כלי־עבודת רב־תועלת בידי הגיאולוג, אלא שלצתים הוא גם כלי מסוכן.

אם מפות טופוגראפיות של השטוח הן בנמצאג, הצברתם של הגבולות הגיאולוגיים מן התצלום אל המפה אלינה נה בתקלת בקשיים. אם אין מפות כאלו, ובנגב על הרוב לא היו היו מפות פלת יש צורך להכינן על-פי מדידות פוטוגראמטריות פטות של תצלומי האוויר, תוך שקידה מיוחדת צל סילוק העיוותים השכיחיחים פוֹים בתצלום. לצורך זה נוח מאוד, אם הגבולות הגיאול פולוגים פלים סומנו כבר בתוך התצלום המקורי, שהרי צם כל תיקון של התצלום לתום לתום מצד הנתונים הטופוגראפיים אפשרר לתקן גם את הגבוֹ התבולות הגיאולוגיים, וממילא נקבל מפה גיאולוגית מפוֹת מתוקנת.

 מסוג זה הן : אם נמצא גבול גיאולוגי מסוים לרהגלי מורד או בפסגתו?

 ריאוסקופית של תצלומי־האוויר. אבל כמה פעמלול לפים השתמשנו



מאוד היה צורך לבקר את השטח בשנית לאחר טיסות אלו.

ציור 1
מסכית אילנית (דנדריטית) של נחלים, אופייניח לאיאוקן התחתון. איזור באר־שבצ


i
2
$\hat{i}$
$<-1$

2 צ צ צ
א־א: רצועות בהירות ערות וכהות א לסירוגין: גיר של היורא

התיכוני.
ב־ב : שטח שחור : הסדן המא־
גמתי של א־רישה.
ג־ג : קו הצתק ; דרומית ממנו
 והטורון הנטויות בזורוית חדה, צפונית ממנו שכבות טריאסיות כמעט אופקיות. ד־ד: הרצוצה הלבנה : סידרת הגבס של הטריאס העליון, ה־ה : שטח אפור־כהה: כיפה אנ־ טיקלינאלית, בנויה בעיקר ה ה שכבות־גיר של הטריאס התיכ־ני ; השטח הכהה בגבולו הדרומי : סלים טראכיטיים הנחתכים צל פל

ידי העתק•ט
ו־ו: שטח אפור בינוני : אבן
חול נובית של היורא
התיכוני.
נחל רמון
$\pi$


## VII

5 צ צ צ
נוף טורוני;
א־א : מפל באפיק נחל
סביבות נחל רמון


השטח הכהה הוא מחתשוף מבוף מבודד של סלעים מואגמתיים פרי־־קאמבריים. השטח הבהיר יותר מסביב מכוסה צרורות צעירים.
גוש אבו דריב, איזור אילת

## VIII

$x$
i
2
1
$v$
$\stackrel{i}{\square}$


7 719
א־א: חלק של צוק הרמון
בגובה של 250 מ' ;
קערבית ממנו : שטח
קנומאני, המצוין עלי ידי גחלים בדולים דתזורים מים בקשתות רחבות. מזרחית ממגו : אבן חול נובית מתקופת
 שבו התפתחו צחלים קטנים רבים שהילוכוּ מראה פיתולים דקים. ב־ב: שטח שחור : חלק של מלק קילוחיהלבות מתקופת היורא הצליון. ג־ג : פסים אפורים : שכבות ימיות של היורא הצליון
נחל רמון

שטחים כהים (במזרח ובפינה הדרום"

 טקטונית בנויה גיר קגומאני ; האיזור האפור הקטך א־א: בקעה קנומאנית קטנה. איזור אילת


9 フィ9
בחלקו המזרחי של הצי־ לום נראה חלק של צוק הרמון ומעליו שטח קנוּ מאני ; יתר השטחחים בנויים אבץ־חול גובית. השורות שלכתמים כהים: אבץ־חול ברזילית. נחל רמון


א־א: שטח בנוּ בוּ גבס, מכוסה צרורות.
ב־ב : כיפה אנטיקלינא־
לית בנוייה שכבות
טריאסיות. צניחות
השכבות,המופנות א ی->
בהתמדה חוצה
נראות בבירור.
ג־ג: קו העתק•
7: העתק.
ה־ה: לאקולית בתחק גוך

## סידרת הגבס.

מרכז מכתש רמון
$\stackrel{2}{5}$

$<-2$
re,

11 צ צ
גוף קצומאני אופייני.
ב־ב
ב־ג : בחתל הזורם לאורך קו טקטוני.
קרוב לנחל רמון

XI

$\iota^{*}$
$+1$
צ'וּ 13
ביאור השטח כמו בציור 7. מלבד זה :
א־א: שורה של כתמים שחורים: מחשופים בודדים של הקילוח הבזלתי היוראסי. נחל רמון
7
I
v



השטח האליפטי בצבע אפור־בהיר : כיפה
טקטוגית בנויה גיר טורוני; הכיפה מוּ מוקפת
סידרח הקירטון והצור הסינונית (שטח
לבן־שחור).
שרידים של צור קאמפאגי רבוצים ישר
על גבי הטורון.
ראש אל ג'ייב
48.


הפיגה המערבית של מכתש רמון, השטחים הכהים בתוכו: קילוחי בזלת יוראסיים. מחוץ למכתש: בצפונו ובמערבו: קנומאן (אפור־בהיר); בדרומו : סידרת הקירטון והצור הסינונית (שחור־לבן). א־א: העתק רמון.
[לוחוח XII-V למאמרו של י. בן־חור]

