

FLUGMÁLASTJÓRN og
FLUGSLYSANEFND
Reykjavikurflugvelli
P.O.Box 350, Reykjavik.

## SKÝRSLA UM FLUGSLYS

Sbr. lög um loftferðir, gr. 145

FLUGFELAGIO ERNIR HF。
TF-ORN, PA-31-350
1 ISAFJARDARDJUPI
21. JANUAR 1987

FLUGMALASTJÓNN btu og
FLUGSLYSANEFND

## SKÝRSLA UM FLUGSLYS

Sbr. lög um loftferð̂ir, gr. 145

Flubfelagio ennir hf:
TF-ORN, PA-31-350
1 ISAFJARDARDJÚPI
21. JANJAR 1987

## EFNISYFIRLIT

## bls.


#### Abstract

YFIRLIT 1


1. RANNSÓKNARATRIĐI ..... 2
1.1. Um flugid ..... 2
1.2. Slys á mönnum. ..... 3
1.3. Skemmdir á loftfarinu ..... 4
1.4. Aðrar skemmdir ..... 4
1.5. Upplýsingar um hlutaðeigandi ..... 4
1.5.1. Flugstjórinn ..... 4
1.6. Upplýsingar um loftfarið ..... 4
1.6.1. Almennt ..... 4
1.6.2. Eldsneytisgeymar og flugpol TF-ORN ..... 5
1.6.3. Búnadur ..... 5
1.6.4. Viðhald TF-ORN ..... 5
1.7. Upplýsingar um veður ..... 6
1.8. Leiðsögutæki ..... 9
1.9. Fjarskipti ..... 9
1.10. Flugvöllurinn og búnað̛ur hans. ..... 9
1.11. Flugritar ..... 9
1.12. Flakiठ og ummerki á stað́num. ..... 10
1.13. Læknisfræðilegar upplýsingar ..... 10
1.14. Eldur ..... 10
1.15. Möguleikar á að komast af ..... 10
1.16. Sérhæfðar rannsóknir og prófanir ..... 11
1.17. Aðrar upplýsingar ..... 11
1.17.1. Frásögn sjónarvotts ..... 11
1.17.2. Blindaðflug til Isafjarðarflugvallar. ..... 11
1.17.3. Nætursjónflug til Isafjarðar ..... 12
1.17.4. Viðgerð á TF-ORN 21.01.1987 ..... 12
1.17.5. Flugradíóið á İsafirði ..... 12
1.17.6. Miðunartæki varóskipsins Oðins fyrir neyðarsenda ..... 13
1.17.7. Tilkynning um slysið og upphaf leitar ..... 14
1.17.8. Sjávarföll, vindar og straumar i Djúpinu. ..... 15
1.17.9. Gildandi reglur um tvo flugmenn, par sem
flughandbók krefst aóeins eins ..... 15
1.17.10. Um skynvillu, svimalilfinningu og stöðuvillu ..... 15
1.18. Gagnleg eða árangursrik rannsóknartækni ..... 15
2. SAMANTEKT ..... 15
2.1. Hugsanlegar orsakir fyrir lækkun fiugs TF-ORN ..... 15
2.2. Einn flugmaður vió stjórnvölinn ..... 17
2.3. Almenn samantekt. ..... 18
3. NIĐURSTÖĐUR ..... 21
4. TILLƠGUR I ORYGGISĀTT ..... 22
5. VIĐBETIR

Loftfar:
Skráour eigandi:

Rekandi:
Āhöfn:
Farpegar:
Slysstaður:

TF-ORN, PA-31-350, Chieftain.
Flugfélagid ERNIR h/f, Isafjaróarflugvelli.

Skráour eigandi.
Einn - látinn.
Enginn.
İ Isafjarðardjúpi, nálægt miJju Djúpinu undan Arrarnesi, - sem næst 66º $58^{\prime \prime} 3^{\prime \prime} \mathrm{N}$ og 22ำ $6^{\prime \prime} 5^{\prime \prime}$ V.

Dagur og stund: Miovikud. 21. janủar 1987, um sl. 1956.
Tilkynnt: Loftferठaeftirlitinu var tilkynnt kl. 2040 aठ TF-ORN væri saknað og hófst rannsókn slyssins pá pegar.

## YFIRLIT:

Flugvélin TF-ORN frá Flugfélaginu Ernir hf. var í ferjuflugi frá Akureyri til Ísafjarðar, miðvikudaginn 21. jan. 1987. Flugtak á Akureyri var kl. 1907 og flogid var blindflug í FL-100 og flugið siðan lækkað út Isafjarðardjúp, eftir radíóvitann á Reykjaresi. Eftir að sjónflugi væri nád, átti að fljúga inn ískutulsfjöró og lenda á flugvellinum par. Flugmaớurinn var í sambandi við flugradíóió á Ísafirði.

Samband við flugvélina rofnaði áður en flugvélin kom að Skutulsfirði. I ljós kom að hún hafoi farið í sjóinn og sokkið. Lík flugmannsins ásamt braki úr flugvé_inni, fannst á floti síðar um nóttina.

Skýrsla pcsei lcioir líkur aó pví, að likjegasta orsök slyssins hafi verið ś, aঠ flugmaðurinn scm var ad rcyna að ná sjónflugi til Ísafjaróarflugvallar i lélegu sjónflugsveơri i myrkri, hafi flogio i sjóinn, er hann var upptekinn við ad reyna að sjá ljósin á landi vio mynni Sku亡ulsfjarðar.

I skýrslunni eru gerơar nokkrar tillögur í öryggísát.

1．RANNSరKNARATRIDI：
1．1．Um flugiơ：
Miovikudagsmorguninn 21．janúar 1987 kl ．0740，fór einn āf Ilugmönnum Ernis hf．meơ flugvélina TF－ORN，frá Ísafiroi til Akureyrar．Tilgangurinn var sá að viðhaidsaðili Ernis hf．， búnaði vængbaróa．Sjá nánar gr．1．17．4．hér á efṫ̇r．

Flugvélin lenti á Akureyri kl． 0831 og flugmaðurinn tók par aðra flugvél félagsins，sem ha乇ði verið i skooun hjá Hann fór frá Akureyri kl． 1008 međ pá flugvél til Isafjaróar og fór áætlunarferôir Ernis hf．á henni um Vestfirôi um daginn．

Flugradíómaður flugmálastjórnar var á vakt íflugturn－ inum allan daginn，frá kl． 0700 til kl．1800．Loftprýstingur hafdi verio 1018 Mb kl .0700 um morguninn og var fallandi yfir daginn．Degar flugradíómaơurinn fór af vakt kl．1700， var lof prýstingurinn 1016 Mb ．£á var að sögn hans logn， úrkomulaust，gott skyggni og háskýjaơ．

Flugmaơurinn hitti flugrekstrarstjóra sinn i hádeginu og 亡alaðist beim svo til að flugmađurinn færi pá sióar um daginn til Akureyrar međ áætlunarflugi og sækti TF－ORN． Flugvél fór frá Ísafirói kl． 1719 og lenti à Akureyri kl． 1807.

Eftir komuna til Akureyrar，fór flugmaôurinn inn á flugvélaverkstæঠi hitti yfirflugvirkjann aơ máli og ræddi um viơgerðina vió flugvélavirkjana．Um petta leyti hringdi hann einnig i flugafgreiốslustjóra Ernis hf．á İsafjarðarflugvelli．Hann geroi ráð fyrir að fara frá Akuごeyri um kl． 1900 og peir ræddu um veóurbreptingu sem var aó eiga sér stað á Ísafirói en pá var farið að rigna par， skýjafar að aukast og skyggni aơ versna．

Um kl． 1845 fór flugmaourinn svo um boró i TF－ORN og sendi svohljóðandi flugáætlun i gegnum talstöðina til flug－ turnsins．
＂TF－ORN，blindflug 50 mínútur frá Hjalteyri aó＂RE＂，
fluglag 100，flugpol 4 klst．，Reykjavík varaflug－
völlur．einn＂．
Hann lét bau orð falla vio starfsmenn ad vera kynni aঠ́ hann yrói aơ fara til Reykjavíkur og pví vildi hann bæta eldsneyti á geymana．Hann lét sídan á timabilinu kl． 1850 til kl．1900，dæla 261 litra af bensíni，eð́a sem nam tæp－ lega 2 klst．flugpoli，á geyma flugvélarinnar．Eyớsla hreyflá PA－31－350 er nálægt pví ađ vera 140 lítrar／klst．

Flugmaóurinn var einn í flugvélinni，öll sæti voru á sinum stað ífarbegarýminu og enginn flutningur var um boro． Hann ræsti hreyflana um kl．1900，kallaói flucturninn og fékk upplýsingar um braut i notktin，QNH var 1017 Mb ．og sunnan andvari．Hann kvittaסi fyrir upplýsingarnar，flug－ taksheimild var gefin og flugtak var kl． 1907.

Flugmaঠurinn hafoi minnst á pað́ um morguninn viঠ flug－ radiómanninn á Isafirði，aठ hann muncii koma frá Akureyri um kl． 2100 bá um kvöldið og hann pyrfti ljós á brautina．Kl． 1830 hringdi flugafgreioslustjóri Eとris hf．i flugradió－ manninn og bao um vakt á flugradíóinu，bvi TF－ORN kæmi um kl．2000．Flugradíómaơurinn kom út á flugvöllum kl． 1925.

Flugvélin flaug farflug i FI－lCO skv．flugheimild og var í sambandi vió Flugstjórnarmißstôðina í Reykjavík．Hann áætlaঠi að vera yfir radíóvitanum við Reykjanesskóla（RE）
kl. 1957. Klukkan 1936 fékk flugmaঠur TF-ORN heimild til pess að lækka út úr flugstjórnarsvæðinu, honum voru gefnar upplýsingar um aঠ loftprýstingur væri 1013 Mb . á Isafirði og kvittaði hann fyrir paó.

Segulband fyrir upptöku á fjarskiptum flugradiósins á Isafirði var bilaơ, sbr. gr. 1.17.5. og ovi reyndist ekki unnt aঠ rekja fjarskiptin milli TF-ORN Og flugradiósins, nema eftir frásögn fluaradiómannsins.

Aठ sögn hans, voru fyrstu viðskiptin við TF-ORN kl. 1940, en pá kalladi tlugradiómaourinn flugvélina. Flugmaóurinn svaraơi og kvaঠst eiga 14 sjómílur eftir i "RE" og spurði um veður. Flugradíómaðurinn kvaðst hafa sagt honum að pað væri mikil rigning, sem væri å breytast i slyddu, skyggni væri 5 km og versnandi og QNH væri 1013 Mb . Pá sagơist hann ekki greina græna vitaljósio á Arnarnesi, sjá vel fjallabrúnir innst i firðinum en ekki geta fylgt fjallabrúnum út fjörơinn.

Klukkan 1948 segir flugradiómadurinn flugmanninn hafa kallad aftur. Hann saçoist pá vera kominn framhjá Reykjanesi og spurði "Hvernig er veðrið hjá pér"? Radiómaðurinn segist hafa svarað́, aঠ úrkoman væri aঠ verða aঠ̀ slyddu, skyggnið hafi ekki versnað̊ aơ mun og að̛ hann sæi ekki lengur ljósin i Arnardal, eठ̌a á Arnarnesinu en væri ennpá með fjallabrúnir sýnilegar. Flugmaðurinn staðfesti móttöku á pessu. Hann kalladi aftur kl. 1955 til 1956 og spurði: "Hvernig er skyggnid hjá pór nưñ̌?". Sambandið var pá gott, hátt og skẏrt. Flugradiómaơurinn segist hafa sagt: "Bíddu að̌eins, ég ætla aó athuga
petta nánar".
Hann segist hafa séð aঠ slyddan hafoi aukist. Hann hafi staðið upp, slökkt á útiljósunum, lagt andlitið að glugganum og horft út. Siઠ́an çengiơ aflur ã̛ hljóơnemanum og litis á klukkuna, som pá var 1956 og sagt: "Greinilega versnandi skyggni, komin slydda, nær ekki 5 kilómetrum, sé ljósin i bænum mjög vel, billjós yst í firơinum ógreinilega, áætla skyggni 3,5 til 4 kílómetra, - hvar ertu núna"?. Við pessu kom ekkert svar.

Flugradíómaðurinr álítur, að tíminn sem leið frá pvi að hann talaði við TF-ORN, par til hann kallaঠi aftur og fékk ekki svar, hafi verið 20-40 sek. Hann kallaði itrekað í flugvélina, en pegar flugmaðurinn svaraঠi ekki, hringdi hann í Flugstjórnarmiostöðina kl. 1958 og sagঠist hafa misst samband við TF-ORN.

Eftirgrennslan og síðan leit lauk, eftir að olíubrák, og hlutar úr flugvélirni loks lík flugmannsins fannst á reki ísem næst miðju Djúpinu, nokkuð norðan við að̊flugsgeislann kl. 2350, un 8.5 sjóm. frá Ogri og un 3.8 sjóm. undan Arnarnesi.

Sjá nánar gr. 1.17.7. hér á eftir.
1.2. Slys á mönnum:

| Meidsli | Āhöfn | Farpegar | Aðrir |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Banvæn | 1 |  |  |
| Fkkihanven | - | - | - |
| Litil/Engin | - | - | - |

1.3. Skemmair á loftfarinu:

Gerónýtt.
1.4. Aórar skemmdir:

Engar.
1.5. Upplýsingar um hlutačeigandi:
1.5.1. Flugstjórinn: Karlmaơur 36 ára,

```
                    H 1948,
``` - Skirteinisnưmer hans hjá flugmálastjórn var mannsskirteini 1977, skirteini atvinnuflugmanns III-fl. 1983 og blindflugréttindi 1983.

Fíugskirteini hans var i gildi til 31. jưli 1987. Paô var áritad fyrir einshreyfils landflugvélar allt aó 5700 kg., PA-23, PA-31, Cessna 402 og Cessna 404. Hann hlaut skírteini flugvélavirkja 10. des. 1984 og på gilti til 31. des. 1986. 戸aơ veitti réttindi á minni flugvélar en ekki réttindi til pess aঠ̀ skrifa út skoôanir á PA-31.

Hann var rádinn i ágúst 1984 til Flugfélagsins Ernis hf. á Isafirði og starfaði par til dauđ̃adags.

Síoustu I.-fl. heilbrigóisskoðun stóớst hann 1986 og paõ heilbrigơisvottorð gilti til 3C. april 1987. Síóasta hæfnipróf flugmanns stơóst hann 25 . júni 1986 meó pjálfunarflugmanni Ernis hf. Par áơur stódst hann hæfnipróf i gerviflugpjálfa 14. nóv. 1985. Auk pess stóost hann sérstakt hæfnipróf fyrir PA-31, međ yfirflugmanni Ernis hf., hinn 09. jủli 1986.

Pegar slysió varô, var flugtimi hans samkvæmt flugdagbỏk og gögnum Ernis hf., nálægt pvi aõ vera svo sem hér greinir:

Heildarflugtími var um 1929:42 klst. Harn hafoi flogiō fjölhreyfla flugvélum um 1539:54 klst. Hann hlaut réttindi til pess aó stjórna PA-31 tegund flugvéla 10. júli 1986 og heildartími á pá tegund var 156:54 klst. Flugtimi s.l. 90 dagana fyrir slysið, varð samtals 101:18 klst., par af voru \(61: 36\) klst. á PA-31, allt á TF-ORN. Síðustu 30 dagana fyrir slysioflaug hann \(37: 48\) klst. og sídustu 3 dagana fyrir slysio flaug hann samtals 7:36 klst.

Aó sögn flugrekstrarstjórans, var flugmaơurinn einn af reyndustu flugmönnum Ernis hf. íflugi inn á Isafjörठ aঠ́ nóttu.
1.6. Upplýsingar um loftfario:
1.5.1. Almennt:

Tveggja hreyfla farpegaflugvél, af geroinni Piper PA-31-350. Flugvélin var smiðuð áríd 1979 hjá Piper Aircraft Corp. flugvélaverksmiđjunum, Lock Haven, Penrsylvania, i Bandarikjunum. Raơnúmer hennar var 31-7952174.

Flugvélin var keypt notư frá Bandaríkjunum og skrád hér á landi nr. 518 í loftfaraskrá sem TF-ORN, hinn 18. júlí 1986, eign Flugfélagsins Ernis hf. á Isafirói, sem notaঠi flugvéiina til farpega- póst- og vöruflutninga. Tæknistjórn

Flugfélagsins Ernis hf．er hjá félacinu sjálfu，en skoơanir flugvéla félagsins eru gerðar hjà
hí．，á Akureyrarflugvelli．Skoঠarir é TF－ORN voru taknar par innan réttra marka．

Heildarflugtimi TF－ORN frá smiči varð sam＝als 3108：48 klst．，par af voru samtals 17：06 klst．frá siđustu skoôun， sem var ảrsskoðun og hún var gerô g．jan． 1987.

Hún var búin tveimur bulluhreyflum．
Vinstri hreyfill：Af gerðinni AVCO Lycoming（こ）TIO－540－ J2BD， 350 hestöfl，raônúmer \(\mathrm{L}-8119-61 \mathrm{~A}\) ．Heildargangtimi hans varó samtals 695：13 klst．frá siodustu grannskoơun．

Hægri hreyfill：Af geróinni AVCO Lycoming TIO－540－J2BD． Raơnúmer L－2498－68A．Heild－argangtíri hans varó samtals 915：12 klst．frá sioustu grannskoơun．

Hámarksgangtimi er 1600 klst ．mißli grannskoóana．
Loftskrúfurnar voru Hartzell HC－E3YRz2ALT，báóar meঠ sam：a gangtimann，eठa 354：30 klst．

Lofthæfisskirteini TF－ORN var gefid út \(18, ~ j u ́ l i f 1986\) og gilti til 28．febrúar 1987.

1．6．2．Eldsneytisgeymar og flugpol TF－ORN：
Iflugvél af pessarri geró，eru 4 eldsneytisgeymar， tveir i hvorum væng．Tveir innri sem taka um 212 ltr．hvor og 2 ytri er taka um 152 ltr．hvor．Flugpol með alla geyma fulla，er pví um 3 klst．á innri geymum auk 2 klst á ytri geymum，eঠa samtals um 5 klst ．

Samkvæmt flughandbók PA－31，eru innri eठa adalgeymar nctað̃ir i flugtaki，klifri，aơflugi cg i lendingu，en notaô er ür ytri geymum i farflugi．Reikna má međ ađ eyoslan sé um 140 ltr．／klst．aó jafnaờ．

Fyrir flugio til Akurcyrar，axtladi flugmaóurinn 3 klst．flugpol á eldsneytisgeymunum．Flugió pangaó frá Ísafirói tók 50 minútur，pannig ǻ eftir pvi var rúmlega 2 klst．flugpol á geymunum eftir lendingu á Akureyri．

Bensinafgreiðslumaður lét 261 ltr．af eldsneyti，eð̃a tæplega 2 klst．flugpol，a geyma TF－ORN．Hann segist hafa fyllt innri geymana og látió um 60－70 ltr．á hvorn ytri geyminn．Eftir pvi ad dæma，var um 3 klst ．flugpol á innri geymum og um 1 klst．flugpol á peim ytri，fyrir jrottför frá Akureyri．

1．6．3．Búnaóur：Flugvélin TF－ORN uppfyllti kröfur um láçmarksbúnaঠ̄ og var skráo til atvirnuflugs og blindflugs． Hún hafठi m．a．ísvarnarbúnað á vængjum og á framrúdu

 hæずarmæli，enda hans ekki kraミist．I flugvélinni voru heyrn－ artól međ hljódnema til fjarskipta．Samkvæmt upplýsingum frá flugfélaginu Ernir hf．，notuðu flugraenn félagsins pau að jafnaði．

1．6．4．Viohald TF－ORN：Framkvæméa－og flugrekstrar－ stjóri Ernis hf．er jafnframt tæknistjóri félagsins．Dag－ leqar skodanir á TF－ORN voru geróar á Ísafirčír en adrar skoঠ́anir og viógerðir gerðar hj̄́a
á Akureyri，samkvæmt samningi miミli félaganna．

\subsection*{1.7. Upplýsingar um veður:}

Rannsakandi hafði strax samband viǒ Veðurstofu İslands og veðurfræóingur á vakt par var beðinn um að hefjast handa um veðurathuganir við Isafjarðardjúp.

Eftirfarandi er tekið úr skýrslu, sem unn-n var af
 af pví. Skýrsluna i heild er as finna í Viðbæti 5.4.

Aס kvöldi 21. jan. var allmikil (1039 Mb.) hæð yfir Bretlandseyjum og hæঠ̈arhryggur fyrir austan land, íátt að Jan Mayen. Um 1400 km . suður af Hvarfi var vídáttumikil 972 Mb. lægó, sem pokaðist norður.

Vió strönd Grænlands vestur af Reykjanesi, var önnur lægঠ, um 993 Mb . i lægठarmiðju. 巨essi lægð virðist hafa verió ać skipta sér i tvennt og pokaơist annar hluti hennar norơaustur um Grænlandssund, en leifarnar sátu eftir á Grænlandshafi. Háloftakort sýndu all sterka suðvestanátt yfir landinu og i sameiningu ollu lægðirnar allmiklu aơstreymi af hlýju lofti suovestan úr hafi.

Skilakerfi lægðanna voru all flókin, en pó mátti vel greina hitaskil, sem bárust upp að suðvestanverờu landinu og virðist hraði skilanna hafa verið um 25 hnútar. Skilin voru við Reykjanes kl. 1800 og lágu nokkurnvegin NV-SA. Kl. 2100 virðast skilin hafa verio yfir Breiðafiròi og pau voru pvi sem næst komin norơur yfir Vestfirơi á miǒnætti.

Suobaustanátt var á undan skilunum og virôist prýstivindur hafa verið 45-50 hnútar, en á eftir kom mun hægari SSV-átt. Nokkur úrkoma fylgdi skilunum. Á unc̄ãn peim var hiti yfirleitt á bilinu \(+2^{\circ} \mathrm{C}\) til \(+4^{\circ} \mathrm{C}\) og í veठurskeytum var
 við slyddu og jafnvel snjókomu á stöku stã. \(A\) A eftir skilunum komst hitinn allt upp i \(+7^{\circ} \mathrm{C}\) og úrkoma varð yfirleitt súld, reyndar mjög lítil á Vestfjöroum.

Um kl. 2100 gerði Veঠurstofan sérstaka veঠurathugun við Isafjaróardjúp og kannað hvernig veðrið var um kl. 2000.

Ā Reykjanesi voru pá SA 10-15 hnútar, lítilsháttar rigning eঠa slydda. Å Rauðumýri á Langadalsströnd handan Reykjaness, voru pá 7 til 8 vindstig, slydda og miklar úrkomuhryơjur. Skyggni minna en 5 km ., pvi ekki sást yfir ađ Reyk-anesi.

Đá voru gerðar athuganir i grennd við slysstaðinn á sama tima ng henda ber til pess, aø vindur hafi verid suð̃ustlægur, ekki hvass, líklega á bilinu 10-15 hnútar. Urkoma var talsverð, ýmist snjókoma eða slydda, nokkuð mismikil frá einum stad til annars og fremur hryðjukennd.

Skyggni virðist sömuleiðis hafa veriठ breytilegt, allt frá pví aơ vera meira en 5 km ., niơur íminna en 1 km . og lódrétt skyggni frá um 1000 fetum, pegar best lét, niơur i minna en 50 fet.

Um petta leyti voru engar vedurspár (TAF) í gildi tyrir Isafjarðarflugvöll, vegna pess að Veðurstofunni höfdu engar veðurathuganir borist paঠan frá pvi um morguninn. Sjá gr. 1.17.5.

Veóurstofan telur, aó samkvæmt fyrirliggjandi háloftaathugunum og öðrum gögnum, hafi hitaskilin verið 80 sjómílur SV af Isafjarð̀ardjúpi kl. 2000 og hraði peirra hafi verid um 25 hnútar. Framrásar hlýja loftsins hafi veriơ farið að́ gæta par niður i rúmlega 3000 feta hæð.

I hlýja loftinu ofan við skilin, var vindur suðvestlægur ( \(220^{\circ}-230^{\circ}\) ), en i kalda loftinu blésu SA-vindar. Um kl. 2000 var dýpt kalda loftsins oróin litlu meiri en hæð fjalla \(i\) kring og straumur bess yfir fjöllin farinn ad likjast pví, pegar grunnt vatn rennur yfir mishæðir.

Loftskipti i Djúpinu hafa pvi verið um paô bil aঠ́ hefjast fyrir alvöru um petta leyti. Að hluta til, hafa pau farió pannig fram, aঠ hlýja loftio streymdi yfir kalda loftió blandaðist pví og dró paঠ með sér. Að hluta til meঠ́ pví, aঠ̃ loft streymdi niður meঠ hlíðum á peim stöðum sem vel lágu við sliku, hlýnaði um leið og prengdi sér undir på loft, sem fyrir var. Við pað varð kalda loftið óstöðugt og paó mynduoust cins konar "rolorar" á slöku slaỏ.

Sá mikli munur, sem viróist hafa verið á vindi og veठri á Rauðumýri og á öðrum stöðum i nágrenninu, styður frekar pá tilgátu, aঠ hlýja loftið hafi rutt kalda loftinu úr Djúpinu, meঠ peim hætti sem hér hefur verið lýst.

Dað verður pvi að teljast liklegt, aঠ talsverð ókyrro hati verió á stöku stað í aঠflugi niour i djúpiơ, pó ekki veroi komio auga á neitt, er bendi til bess ad hún hafi verið veruleg ínánd við slysstaঠinn.

Loftið var nokkuò rakt og er líklegt, a o um petta leyti hafi skýjabykknið verið samfellt yfir Vestfjöroum upp í a.m.k. 10000 - 12000 feta hæð.

Hiti við sjávarmál var á bilinu \(+1^{\circ}\) til \(+3^{\circ} \mathrm{C}\) um kl. 2000 og pvi hefur frostmark verið varla miklu ofar en i 1000 feta hæd. Hinsvegar hefur hiti i 10000 feta hæঠ varla verið hærri en \(-7^{\circ} \mathrm{C}\) og í 3000 til 8000 feta hæठ hefur hann viðast verið á bilinu \(-2^{\circ}\) til \(-5^{\circ} \mathrm{C}\).

Pví er mjög sennilegt, aס talsverठ ísing hafi verio i lofti á pessum slóoum, einkum par sem áhrifa fjallanna virist hafa verid farið aס gæta verulega i straumum loftsins. Liklega hafa isingarblettir verio stadbundnir og fremur litlir um sig og helst i grennd viठ og yfir fjöllum, en nokkur ising gæti einnig hafa verió í úrkomuhryơjum í kalda loftinu, allt niður í frostmarkshæð.

Ā Isafirði var all gott veour og bjart fram eftir degi.
K1. 0817 gaf Veðurstofa Íslands út flugvallarvedurspá fyrir Isafjarðarflugvöll. Hún var svohljódandi:
"Timabilið kl. 0800-1700: Vindur \(150^{\circ} / 10\) hnútar, Skyggni meira en \(10 \mathrm{~km} ., 6 / 8 \mathrm{SC}\) i 3500 feta hæð. A timabilinu kl. 1200-1500 smám saman vindur \(140^{\circ} / 20\) hnútar, skyggni meira en \(10 \mathrm{~km} .\), rigning, \(7 / 8\) ST i 1500 feta hæd og 8/8 skýjað í 8000 feta hæঠ."

Eftir petta kom engin flugvallarveðurspá, pví engar athuganir bárust Veðurstofunni frá flugvellinum, sjá gr. 1.17.5.

Eftirfarandi upplýsingar um ve our á flugvellinum voru sendar frá Ísafjarðarflugvelli til flugumsjónar Flugleiða hf i Reykjavik um daginn:
Kl. 1000 - Vindur \(150^{\circ} / 15-20 \mathrm{hn} .\), skyggni meira en \(10 \mathrm{~km} .\), 4/8 skýjaঠ́i 2500 feta hæঠ́ og \(4 / 8\) i 4000 feta hæð, hiti \(+4^{\circ} \mathrm{C}\) og QNH 1018 Mb .
K1. 1100 - Obreytt veơur,
K1. 1155 - Vindur \(180^{\circ}-210^{\circ} / 10-15 \mathrm{hn} .\), skyggni meira en 10 km., 8/8 skýjað í 2500-3000 feta hæð, hiti \(+4^{\circ} \mathrm{C}\) og QNH 1018 Mb .
K1. 1230 - Vindur \(210^{\circ} / 10-20 \mathrm{hn} .\), skyggni meira en \(10 \mathrm{~km} .\), 3/8 skýjað í 2500 feta hæð og \(8 / 8\) skýjað i 3000 feta hæঠ. Hiti \(+4^{\circ} \mathrm{C}\) og QNH 1018 MB .

K1. 1320 - Vinaur \(200^{\circ}-240^{\circ} / 15-24 \mathrm{hn} .\), skyggni meira en 10 km., \(3 / 8\) skf゙jaঠ i 2500 feta hæð, 8/8 skýjað í 4000 feta hæč. Hiti \(+4^{\circ} \mathrm{C}\) og QNH 1017 Mb .
Kl. 1405 - Öbreytt veður.
Eِ.atunarflugvél fór til Isafjarðar kl. 1425 og voru veơurathưanir á Isafirơi ekki skráoar eftir paó \(h\) ’́á um deginn.

Kl. 1500 fór \(}\) hennar var pá bjart og gott veơur par, skýjahæð 4000 fet og skyggni metra en 10 km . Kl. 1800 var å söcn flugradiómannsins, sem pá fór heim af vakt, 4!8 skýjað i 3C00 feta hæơ, \(8 / 8\) eða alskýjað í 6000 til 8000 feta hæð, skygcni gott cg logn.
flukkan 1800 voru vedurathuganir á pessa leid:
Æठ"ey:
Vindur: \(140^{\circ} / 02\) hámark 05 , skyggni 60 km ., rigning, 4Sc, lægst 10CO-2000 8As, hiti \(+3^{\circ}\).
Galtarviti:
Vindur: \(121^{n} / 14\) hámark 16 , skyggni 30 km., rigning, 3 Cb , lægst 10cio-2000 8As/Ns, hiti \(+4^{\circ}\) daggarm. \(-1^{\circ}\).
Hornbjargsviti:
Vindur: Breytil./3 hảmark 12 , skyggni \(50 \mathrm{~km} . \quad\) alskýjað́, 1/8Cu, lægst 2000-3000 عAs/Ac, hiti \(+3^{\circ}\) daggarm. \(-1^{\circ}\).

Veơurspá Veourstofu Islands fyrir Vestfirði, sem lesin var i útvarp pennan daq, var á bessa leió:
Kl. 1245:
"Vestfirðir og Vestfjarðamið: Suðaustan gola eða kaldi og skýjaô í fyrstu, er kaldi eởa stinningskaldi og rigning sídegis. Sưvestan kaldi og sưld i nótt".
Kl. 1615:
"Breiठafjörour, Strandir, Norourland vestra og miðin: Vaxandi suðaustanátt, stinningskaldi eda allhvasst og rigning í kvöld, en snýst i nótt í suơvestan stinningskalda meó slydduél jun".
K1. 1845:
"Vestfirðjr og Vestfjarðami.0: "Suðaustan stinningskaldi og síśar allhvássl og rigning i kvöld, en snýst upp úr miðnætti í suðvestan kalda með skúrum eठ̃a slydduéljum".

Dm kilukkan 1830 var fariơ að́ rigna og pyngja heldur og kl. i915 var komin töluvero rigning, en logn var á flugvellinum. QNH var pá 1013 Mb . Rigningin óx mjög hratt og skyggni versnadi jafnframt.

Kl. 1940 var á flugvellinum mikil rigning, sem var aठ breytast \(i\) slyddu og versnandi skyggni á aঠ́ giska 5 km. Slydłan péttist enn og skyggnið versnaði aঠ mati flugradíómannsins og var komiø niður í 3,5 - 4 km . um kl. 1954.

Đmkl. 2000 urðu vegfarendur sums staðar vio Djúpið, bæði innanvert og á leió út í Bolungarvík, varir við frostrigningu. Um paơ leyti sást úr bænum upp i skídabrekkur, eơa um mið́jar fjallahlíóar. Arnarnesió sást yfir fjöróinn.

Varðskipið út Djúpid, norðaustan undan Arnarnesi, gaf svohljóóandi veơurlýsingu:
Kl. 1800-2000: SA 3-4 vindetig, snjokoma, ekyggni minna en 0.5 sjómílur, hiti \(+1^{\mathrm{C}} \mathrm{C}\), QNH 1015 Mb . oq

KI. 2000-2400: Slydda, dimm frá 200j ti] 2100. Sjólag 1-2.

Kl. 2100, gaf veôur til björgunarbyrlu sem pá var undan vesturlandi á leio til leitar: "Snjókoma, skýjaó, 1 km . skyggni" og
K1. 2200: "Aust-suסaustan 10-12 hn., QNH \(1011 \mathrm{Mb} .,+1.1^{\circ}\)
skýjahæঠ 1000 fet. ca.
Kl. 2400 gaf skipið QNH 1012 Mb. hiti \(+1.5^{\circ} \mathrm{C}\).
Samkvæmt skýrs]u pess stýrimanns Ósins, sem var á vakt i brú varőskipsins, frá kl. 1530 til 2000, byrjaði aঠ snjóa um kl. 1900, par sem varơskipiठ lá. Urkoman var mikil og pegar hann gerði veðurathugun um kl. 1954, var snjókoma og ekki sáust ljós hvorki á sjó ed́a á landi. Tæplega 4 sjómílur voru pá frá varóskipinu í ljósvitann á Arraarnesinu og sást hann ekki vegna snjókomunnar. Eegar varoskipiơ nóf leit rétt eftir kl. 2025, sáu varðskipsmenn "radartarget" á sjónum um 1.5 til 2 sjómílur sunnan vió skipið. Då̃ sást ekki meঠ berum augum vegna snjókomu og i ljós kom, ad petta var bátur. Varôskipsmenn segjast ekki hafa sẻđ ljós á pessum báti fyrr en 0.5 sjómílur frá honum.
pegar pyrlan kom yfir slysstađinn um kl. 2210, var veơrið á staơnum mjög lélegt að sögn 三lugmannanna. Sums staðar var stratus allt niour i 50-100 三eta hæó. Sjór var sléttur og svartur, rvergi braut á báru. Flugmenn sögðu, að við leitina yfir sjónum, hafi peir verið "út og inn i blindflug i 200 feta hæঠ", en par sást å sögn peirra viðast í gegnum punna slæðu og ljósin á arnarnesi sáust ekki alltaf úr peirri hæơ.

\subsection*{1.8. Leið̊sögutæki:}

Ekkert kom fram viơ rannsóknina, er benti til pess að flugleiơsögutæki á jörðu eða leiðsögutæki flugvélarinnar hefôu átt pátt i slysinu.

Aoflugsgeislinn (Localizer) um Ogur, sem flugmadur TF-ORN lækkað́i flugiđ̃ eftir, frá "RE" út Djúpió, var flugprófaður og stilltur 6. jan. 1987. Ennfremur prófuðu flugmenn hann petta kvöld og reyndist harin réttur.

Flak flugvélarinnar fannst á stað sem er i beinni stefnu af blindaoffugsferlinum. Sjá viobæti 5.1.

\subsection*{1.9. Fjarskipti:}

Flugmaðurinn hafði eठlileg fjarskipti, fyrst við flugturninn á Akureyri, síðan við́ flugstjórnarmiðstödina í Reykjavík og loks vić flugradíóio á Isafirói. Ekki var unnt aঠ endurspila fjarskiptin vio flugradíoio, vegna pess, aঠ hljódriti flugradíósins var bilaơur og i viogeró (Sjá vióbæti 5.3.).
1.10. Flugvöllurinn og búnaঠur hans:

Ā ekki við.

\subsection*{1.11. Flugritar:}

Flugritar voru ekki i \(T F-O R N\) og peizra ekki krafist.

\subsection*{1.12. Flakið og ummerki á staơnum:}

Viơ leit á sjónum eftir slysiò, fannst höfuơpưði af sæti ofl. lauslegt úr flugvélinni é reki. Einnig fannst um 1.30 metra lãngur hluti af hægri vængencia svo og frambrún ytri hluta pess vængs. pessir hlutir bentu til pess, aঠ́ vængurinn hefur rekist i sjóinn meঠ̌an flugvélin var á flugi og i um \(30^{\circ}\) haila.

Eftir að́ rækjubátur hafōi fest troll sitt i flaki TF-ORN, staðsettu starfsmenn Hafrannsóknarstofnunar flakið nákvæmlega og paơ var siðan skođað́ me o sjónvarpsmyndavél.

Slysstaðurinn er um \(66^{\circ} 08^{\prime} 3 \mathrm{~N}\) og \(22^{\circ} 56^{\prime} 5 \mathrm{~V}\). Flakió liggur á leir - eঠa sandbotni á um 120-130 metra dýpi, rúmi. 1 sjóm. utar en staớur sá sem blindaóflugi lýkur samkvæmt aốflugskortinu og sjónflug verơur að hafa náost til flugs inn á Skutulsfjörơ, eða fráhvarfsflug verður að hefjast. Flakió er nálægt hugsanlegum sjónflugsferli, samanber uppdrátt i Viôbæti 5.1.

Einhverjar frekari askemmdir höfðu orðið á flakinu, við paঠ́ aঠ́ rækjutrollio dróst yfir pað og festist i pví. Búkurinn virtist vera heill aftan vio vængi og stélið var heilt og \(\dot{c}\) sinum stað́. Hægri vængurinn virtist vera brotinn af og flakiô lá á hægri hliỡ, en pó aס̃eins yfir á bakió. Vinstri væncurinn var brotinn frá búknum i vængrótinni og lá hann á hvolfi yfir búkinn. Ekki var unnt, ađ sjá útlit fremri hluta stjórn - og farpegarýmis.

Hjólin voru uppi og vængbörठ á vinstri væng voru uppi, hægri vængböró sáust ckki. Farpogadyr á aftarhluta vinstri hliơar voru lokaðar, en exki var unnt ađ skno̊a nánar fremri hluta farpegaklefa eठa stjórnklefann. Trefjaglerstrjóna af nefinu lá óskemmd á botninum við hlió flaksins. Virtist svo sem rækjutrollið hafi m.a. rifið trjónuna af og brotió vinstri vænginn af.

Adeins eitt skrúfublač sást, par sem paõ stóơ upp úr botninum. Detta virtist vera skrúfublad af vinstri hreyfli. Dað virtist dálítio sveigt aftur.

Pegan slysió skeði, voru um 1:45 klst.frá háfjöru og pvi að́ falla inn Djúpiơ, en háflóð i Skutulsfirði var kl. 0035 .

\subsection*{1.13. Læknisfræðilegar upplýsingar:}

Krufning á líki flugmannsins leiddi i ljós, aơ dánarorsökin var drukknun.

\subsection*{1.14. Eldur:}

Oviokomardi.
1.15. Möguleikar á ad komast af:

Neyðarserdir var i stélhluta flugvélarinnar sem var heill eftir slysiơ. Neyơarsending á 121.5 Mhz . heyroist hátt og skýrt um boro i varoskipinu kl. um 1957, aftur kl. 2018 og sídar töldu varठskipsmenn sig heyra daufa slitrótta sendingu öðru hvoru fram til kl. 2230. Leit hófst hinsvegar ekki fyrr en eftir kl. 2025.

Flugmadurinn hefur komist út úr flugvélinni trúlege um neyóardyr við sæti sitt áơur en hún sökk. İ flugvélinni eru björgunarvesti tiltæk.

Lik hans fannst án bjërgunarvestis, trplega 1 kist. eftir ac̀ slysiơ varó, marandi i hálfu kafi nálægt braki úr flugvélinni.
1.16. Sérhæfðar rannsóknir og prófanir:

\section*{Engar}
1.17. Að̌rar upplýsingar:
1.17.1. Frásögn sjónarvotts:

Rækjubáturinn
á siglingu út Djúpio í stefnu á Bolungarvík. Er leit hófst, gaf skipstjórinn staơsetninqu, sem hann leiðrétti sídar við yfirheyrslu og er sú sið̀ari liklegri. (Sjá Viðbæti j.1.)

Skyggni var aơ sögn skipstjćrans frekar slæmt, en hann sá varð́skipið nokkru utar í よjúpinu, einnig ljósið́ á Arnarnesvitanum. Hann var einn i brúnni og "um klu:kkan 20", sá hann allt i einu hvar flugvél kom bakborósmegin við hann út Djúpið. Fjarlægðina telur hann hafa verið nokkur hundruð metra og aঠ mati hans var flugvélin óedlilega lágt og pvi segist hann hafa fylgst meठ ferơum hennar.

Hann segist hafa séð, hvar varơskipið lá nokzru utar, honum fannst flugvélin fara franhjá varōskipinu, framan vió pǻ og honum datt i hug aó petta væri pyrla tengd pvi. Hann sá ekki lendingarljós á flugvélinni, en sá raưa blikvita á henni. Skipstjórinn áleit staठ̌setningu bátsins fyrst hafa verið allmiklu utar i Djúpinu, en hann taldi hana siðar hafa verið. Sjá Viðbæti 5.1.

Pá segist kona, sem var úti við í Hnífsdal, rétt fyrir kl. 2000, hafa séð hvítt ljós utanvert við Arnarnesið. Hér getur varla hafa verið um TF-ORN aঠ́ ræঠ́a, par sem hjól og par meঠ lendingarljós voru uppi er flakio fannst.

\subsection*{1.17.2. Blindaס́flug til Isafjaróarflugvallar:}

Aסflugskort Isafjarðarflugvallar, sem gefio er út af Flugmálastjórn, gerir aঠeins rád fyrir sjónflugi til flugvallarins, (sjá Viðbæti 5.2). Par er gert ráð fyrir, a d komio sé í blindflugi i 6100 feta hæð, yfir radívitann "RE" vió Reykjanesskóla, en hann er innst í Djúpinu. padan er flugio lækkað́ i stefnu \(336^{\circ}\) út Djúpiơ, eftir geisla miঠlinuvita (Localizer) um ógur.

I Ógri er fjarlægठarmælir (DME) og gert er rád fyrir pví, a ó begar komio er 7,5 sjómílur út aóflugsgeislann frá Ógri, verður sjónflug að Łaka við ádur en komið er niður í 500 feta flughæঠ, en paঠ er lágmarkshæð i sjónflugi. Fessi staður er à aơflugsgeislanum, \(266^{\circ}\) mio á vitann á Arnarnesinu. paóan má pví fljúga sjónflug inn til Skutulsfjarðar og aơ flugvellinum. Ā Arnarnesinu eru ljósviti og radíćviti til viómiơunar, (Sjá Vióbæti 5.1. og Viơbæti 5.2.)
1.17.3. Nætursjónflug til Isafjarsar:
flugfèlagió Ernir hf. hóf starfsemi sina \(\begin{gathered}\text { á ísafirði }\end{gathered}\) árió 1963. Starfsemin var buncion viô dagflug i sjónflugsskilyroum inn til flugvallarins. Föst lýsing var sett á flugvölinn árió 1981, en fram \(=0\) keim tima voru laus ljós notuơ, pegar flogiò var neyõar - og sjúkraflug ad nóttu til og frá flugvellinum.
pegar slysỉ vary, voru \(i\) gildi par reglur un nætursjónflug um Isafjarðarflugvöll, sem getur i NOTPM B-2023, útg. 5. des. 1986, sjá Viơbæti 5.5. I Flugrekstrarbók Ernis hf. sampykktri af Flugmálastjórn, var hinsvegar svohljódandi viơbót við lið 2.2.4.3., "Næturflug er ekki leyft nema i neyðartilfellum. I næturflugi má ferja flugvélar tómar heim", sjá Viơbæti 5.6.

Samkvæmt ákvörơun flugráớs 27. jan. 1987, voru frá og meơ peim degi afturköllư öll leyfi til næturflucs um Isafjarôarflugvöll.

\subsection*{1.17.4. Viðgeró á TF-ORN 21.01.1987:}
priôjuđaginn 20. janưar fór pessi sami flugnaóur Flugfélagsins Ernis hf. á Ísafirói til Reykjavikur á flugvélinni TF-ORN. Við komuna til baka kl. 1521 sama dag, fóru vængböró flugvélarinnar ekki upp eftir lendingu à Isafirči. Flugmaðurinn, sem jafnframt var flugvirki, hringdi pá yfirflugvélavirkja, sem sér um viohald flugvéla Ernis oç sagôi, honum m.a. að vængbarðamótorinn væri fastur niðri i \(10^{\circ}\).

Eftir nokkrar vioræður i simanum, ákvað flugmadurinn ad koma í býtiঠ̌ morguninn eftir meঠ flugvélina til Akureyrar, skilja hana eftir og taka TF-CRF til Isafjarðar, en súflugvél er einnig i eigu Ernis hf. cg var i skoơun á Akureyri. Hugơist hann vera kominn aftur til Isafjaróar með TF-ORN fyrir áætlunarflug Ernis pá um morganinn.

Flugvélin TF-ORN lenti á Akureyri aơ morgni tins 21. jan. kl. 0831 og flugmadurinn fór aftur kl. 1008 á TF-ORF til Isafjarठar.

Flugvélin \(T F-O R N\) var tekin til við̌gerǒar og gerði einn af reyndustu flugvélavirkjum félagsins við på sem bilaঠ var. Reyndist bilunin vera sú aঠ raki var í værgbarơamótornum og einnig var skipt um kol i honum. Eftir petta var mótorinn settur í flugvélina og gengio frá kerfin’. Annar flugvirki sem einnig hafói réttindi á PA-31, tók verkio út og sannfærð́i sig um aô frágangur var réttur.

Eftir paס keyrði flugvirkirn vængbörðin 5-6 simnum upp og niður og priôji flugvirkinr horfói á. Allt virkaði eঠlilega og loks var gengís frá skjölum loftfarsins.

\subsection*{1.17.5. Flugradíóid á Isafirði:}

Flugradíóið á Isafjaróarflugrelli er opio daglega á timabilinu klukkan 0700 til 1800. Utan pess tima er vakt pegar flugrekandi óskar eftir pví. Fjarskipti fara fram á \(118,8 \mathrm{MHz}\).

Sérstakur móttakari fyrir neyoartíonina 121.5 MHz . er adeins í flugturnunum á Reykjavíkurflugvelli, á Keflavikurflugvelli og auk pess á Vaólahėói og í Vestmannaeyjum. pví er ekki stödug hlustun á beirrí bylgju á flugacioioinu á İsafirði.

Segulbandið í flugradióinu á Ísafirói bilaði Э. janúar og pá var pað tekio til viðgerðar i Reykjavik og var ókomíð til baka. Pví er ekki unnt a o hlusta á fjarskipti sem fóru
mīli flugmanns TF-ORN og flugradiómannsins. pvi verður að Eara eftir framburói flugradiómannsins.

Sendir flugradiósins er á flugvellinum. Einn encurvarpi er á Pverfelli á Breiðadalsheiði, annar i Ogri og sá prioji ¿́Arnarnesi viơ mynni Skutulsfjaróar. Endurvarpinn ÉArnarnesinu var bilaơur pegar slysiơ varô. Sérstök könrun var gerð nokkru eftir slysið á móttöku fjarskipta, milli flugradiósins og flugvélar á blindaðflugsferlinum út Isafjaróardjúp, pegar slökkt var á endurvarpanum i Arnarnesinu. Könnun pessi leiddi i ljós, ad fjarskiptin voru viounandi \(\dot{\epsilon}\) bilinu frá 6 sjóm.ǻ 9.5 til 11 sjóm. frá Ögri, bæði i 500 feta hæঠ og í 300 feta hæঠ. Radíósamband var gott aơ 8.5 sjóm. frá Ogri, en dofnað̃i og varo slitrótt eftir paó.
\(\bar{I}\) gildandi starfsreglum flugmálastjórnar fyrir flugradiómenn, gr. 3.2. bls. 5-14 stendur svo:
"Loftfar i aofflugi:
Ef loftfar, sem hafió hefur aoflug, lendir ekki né lætur vita af sér innar 5 minútna frá áætluơum komutima, skal gera eftirfarandi ráơstafanir:
a) Tilkynna næstu flugumferðarpjónustudeild.
b) Gera radarstöðvum viovart, ef pær eru til staঠar.
c) Biðja loftför í næsta nágrenni að vera á varơbergi.
d) Við stjórnun flugvallarumferðar, skal gæta itrustu varfærni, meớan óttaásさandið varir.
e) Gera neyóarpjónustu viסvart, i samræmi vio staঠbundnar reglur.
f) Athuga aðra flugvelli i næsta nágrenni."

Flugradíómađurinn hafði strax samband vio Flugstjórnarmiôstöờina i Reykjavik eftir slysiơ, en ekki lögregluna á Isafirời, né Isafjarơarradió, eins og gert er ráó fyrir i starfsreglum hans ad hann geri.

Flugmálastjórn gaf hinn. 1. des. 1986 út nýjar starfsreglur, "Um miơlun vedurupplýsinga, ástand flugvalla ofl:, ATS-MET nr. 2.4.12", fyrir flugumferoarstjóra og flugradiómenn. 巨ar segir m.a. aơ fiugradíómaður á vakt á İsafirới skuli gera veóurathuganir daglega alla daga vikunnar á 3 klst. fresti, kl. 0700, 0900, 1200, 1500 og 1800. Skal hann senda flugstjórnarmióstöठinni i Reykjavik athugunina, í sídasta lagi 10 mín. eftir heila timann. Aסstoঠarmenn i flugstjórnarmiơstöðinni koma peim strax til Veóurstofunnar. Engar ve ourupplýsingar voru sendar pennan dag eftir kl. 0700 frá Isafjarðarflugvelli til Flugstjórnarmiðstöðvarinnar og par af leiðandi ekki til Veठurstofunnar.
1.17.6. Miðunartæki varôskiosins fyrir neyðarsenda:

Um borð i varठskipinu er miounarstöð fyrir 121,5 MHz . neyðarsendingar. Stöð pessi biladi og var tekin ur skipinu til viঠgerðar í landi 29. des. 1986. Dar sem varahlutir höfdu enn ekki fengist, varð stödin eftir i landi, pegar skipið lét úr höfn til gæslustarfa hinn 19. jan. 1987. pegar var as sigla frá Reykjavik 19. janúar, i upphafi pessarar ferðar, töldu skipverjar sig heyra daufa neyð́arsendingu á neyơarbylgjum, par á međal á 2182 Khz . sem er neyðarbylgja skipa. Feir létu Stjórnstöס landhelgisgæslunnar vita um sendinguna. Sendirinn fannst ekki og heyrðist hvergi annars staðar en í skipinu sjálfu. SVipuó sending heyróist áfram öðru hvoru, miög dauf og stutt í senn í skipinu. prátt fyrir athugun á öllum neyðarsendum um borð,
fannst sendirinn ekki．Eftir á er talio hugsanlegt，petta hafi stafad af millislætti vegna rangrar stillingar móttaka：a．

Va二čskipio la fyrir akkerum undan Sandeyri i İsafjarơardjúpi．À skipinu eru vaktaskipti kl． 2000. Vakthafardi 2．stýrimadur sem var i brúnni，heyroi um kl． 1958 stutta stund ef til vill i um 30 sekúndur i neyóarsendi á \(12.1,5 \mathrm{MHz}\) ．Aftur heyroist dauft merki kl． 2018 j stutta stand．Ekkert var aơhafst og Isafjarðarrabío var ekki tilkynnt um neyoarsendinguna．

Stjérnstöd landhelgisgæslunnar hringdi ki．2025 til
og tilkynnti um slysió．Dá hófst－eit skipa i Djúpinu sem skipherra varőskipsins skipulagõi．Neyơarmerkió heyrðist einnig c̈rru hvoru dauft og slitrótt，á timabi－inu 2018 til 22ミ0，en ekki reyndist unnt að staðsetja pað̃og loftför á flügi parna yfir á peim tima heyrờu sendinguna ekki．

Getá má pess，aơ 4．，5．og 6．janúar var stolinn neyơ－ arsendir itrekaơ notaður til pess aơ gabba leitar og björgunar－ið við Isafjarðarkaupstaঠ．Var miðunartæki varó－ skips m．a．notað til pess aঠ staðsetja sendi pennan og varð－ skipsmern sögou sér pað hafa veriơ i fersku minni．

1．17．7．Tilkynning um slysid og upphaf leitar：
Samkvæmt áliti flugradiómannsins，rofnaði sambandió við TF－ORN kl．1956．Eftir paó var atburơarásin i stórum drátt－ um pessi：

Kl． 1958 tilkynnti flugradiómaðurinn flugstjórnarmid－ stöðinni（ACC）aס TF－ORN hafi horfið i aơflugi ad flugvellinum．
K1． 2006 gerờ ACC flugmanni flugmálastjórnar viơvart，
Kl． 2008 beindi ACC Varnarliôsflugvél，sem var aó hefja flug frá Keflavikurflugvelli aó siysstaঠ́．
Kl． 2009 kallađi ACC flugvél FMS út til leitar．
K1． 2013 yfirflugumferðarstjóra／yfirstjórnanda Leitar Og Björgunarmiostoठvarinnar（LBS）tilkynit 1 m aঠ̃ vélin hafi horfió í aঠ́fluginu，
Kl． 2015 tilkynntj．ACC stjórnstöס landhelgisgæslunnar um hvarfió．
Kl． 2021 tilkynnti ACC Slysavarnafélagi Islands（SVFI）
Kl． 2025 tilkynnti stjórnstöd LHG um slysið Varðskipið kallaďi pá út ả neyঠarbylgju og baô báta á pessum slóọum um að koma till leitar．
K1． 2025 fór flugvél flugmálastjórnar frá Reykjavík til leitar．
Kl． 2025 tilkynnti SVFI lögreglunni á Isafirơi，sem fer að kalla út björgunarsveitir vič Djúp，
Kl． 2035 tilkynnti svo lögreglan Isafjarðarradio＇，sem strax hóf aঠ gera bátum í Djúpinu viovart．
Kl． 2040 stjórnanda LBS tilkynnt．LBS tók 亡il starfa og við yfirstjórn leitar kl． 2050.
K1． 2047 pyrla landhelgisgæslunnar hóf flug，en vegna lélegs veours varo hún as fljúga út fyrir Vestfirôi og kom．á leitarsvæðio̊ kl． 2241.

Kl． 2025 hófst skipherra handa við aठ skipuleggja lejt báta í Djúpinu og eftir aó nanari upplýs－ ingar höfø \(\delta\) borist og vitni a bátnum aঠ flugi flugvélarinnar gaf sig fram，var leitinni beint å svæơiru 2－5 sjóm．N og NA af Arnarnesvita．

Kl. 2235 var tilkynnt um að brak úr flugvélinni hefði fundist á reki og loks fannst lik flugmannsins kl. 2350, marandi i hálfu kafi, un 3.8 sjómílur réttvisandi \(041^{\circ}\) frá Arnarnesvita.
1.17.8. Sjávarföll, straumar, vindar og rek i Djúpinu: flóð kl. 0035. Slysið varð um kl. 1956 og pá hefur verið sjávarfallastraumur inn Djúpið.

Vindur var ASA um 10 hnútar og talið var líklegt, aठ vindrek væri til NV.
1.17.9. Gildandi reglur un tvo flugmenn, par sem flughandbók krefst aס̌eins eins:
Samkvæmt gildandi reglum, pǔfti adeins einn flugmann á TF-ORN i petta flug. I 1?. gr. reglugeróar um fyrirtæki sem starfa að loftflutningum, nr. 91/1973 međ̃ siðari breytingum segir svo:
"I flugvélum sem skráð̌ar eru til flutnings á fleiri en 10 farpegum skal i farpegaflugi vera aðstoðarflugmaður. Aठstoðarflugmadurinn skal hafa gilt atvinnuflugmannsskirteini og fyrir flug skv. blindflugsreglum skal hann hafa gild blindflugsréttindi".
1.17.10. Um skynvillu, svimatilfinningu og stöðuvillu:

Fyrir liggur skýrsla Bandarisku alrikisstofnunarinnar um öryggi i atvinnuflutṅngum (NTSB) um flugslys flugvélar af sömu gerð og TF-ORN. Slys petta varð i mjög lélegum veơurskilyrơum. I skýrslunni er kafli úr bók sem Flugmálastjórn Bandarikjanna hefur gefio út og nefnist "Physiological Training".

Kaflann er að finna

\subsection*{1.18. Gagnleg eঠa árangursrik rannsóknartækni:}

> A ekki við.

\section*{2. SAMANTEKT:}
2.1. \(\frac{\text { Hugsanlcgar nrsakir fyrir lækkun flugs TF-ORN: }}{\text { Vió rannsókn málsins komu ekki fram neinar }}\)
öruggar visbendingar um pað, hversvegna flugvélin missti flughæð og
 möguleikar voru athugaðir sérstaklega, en ekki er unnt aঠ benda á neinn einstakan peirra sem aঠ̃al orsakavald, pó sumir séu liklegri en adrir sem orsakapættir.

Eldsneytisleysi. Flugvélin hafði við flugtak á Akureyri um 3 klst. flugpol á innri geymum og um 1 klst. á peim ytri, en flugtímínn til Isafjarð́ar var áætladur 50 mín.

Gert er rád fyrir pvé, að flugmenn PA-31 noti eldsneyti af innri geymum eða aঠalgeymunum i flugtaki, klifri, lækkun, aðflugi og lendingu, en af ytri eda aukageymunum i farflugi sem tók 30 til 40 mínútur. Aठ pui loknu hefur flugmaðurinn enn átt 10 til 20 mínútna flugpol eftir á aukageymunum. Pví er pessi skýring langsótt og afar ólikleg.

Rangur hædarmælir: Flugmadurinn fékk upplýsingar um 1017 Mb. loftbrýsting á Akureyri og kvittaði fyrir móttöku. Flugáætlun hans gerði ráð fyrir pví, að farflugið alla leið
aঠ "RE" yrði i FL-100 og par er skiptilagið i 4300 feta hæð. Gera verður rád fyrir pví, að hann hafi samkv. reglum stillt hæठ́armælana á 1013 Mb . fyrir farflugið.

Pcgar fyrstu vioskipti TF-ORN vid flugradióio á Isafirði áttu sér stað, fékk flugmaðurinn upplýsingar um loftprýsting par, en hann var einmitt 1013 Mb . Er pví afar óliklegt aঠ hæðarmælar TF-ORN hafi verið rangt stilltir.

Bilun tækja cóa búnaסar: Bilun stjórntækja, stýrisstilla eठa flugmælitækja gæti hafa valdio skyndilegri og óvæntri fluglækkun. Ekki var unnt aơ ganga úr skugga um hvort um slika bilun var að ræða, par sem flakio hefur ekki nádst. Flugvélin var hinsvegar nýlega komin úr ársskoðun og skjöl hennar bera med sér aô flugvélin var í góơu lagi. bví. telst petta ólikleg skýring.

Ising: Samkvæmt skýrslu Veðurstofu Íslands, er mjög liklegt å talsverð ísing hafi verið i lofti yfir pessu svæði. Hitastigið́ við sjávarmál var \(+1^{\circ} \mathrm{C}\) til \(+3^{\circ} \mathrm{C}\) og frostmarkid var tæpast miklu ofar en i 1000 feta hæơ. I 3000 til 8000 feta hæð var lofthitinn \(-2^{\circ} \mathrm{C}\) til \(-5^{\circ} \mathrm{C}\) og pví mjög sennilegt að einhver ising hafi getað verio á flugvélinni. Hefur slík ísing getao skert flugeiginleika hennar, t.d. valdið hærri ofrishraða i beygju og einnig skert útsýni flugmannsins. 『á er fræðilegur möguleiki, aठ ísing hafi prengt eð́a stiflað að einhverju leyti "öndunarop" hæঠarmælis flugvélarinnar, en paঠ getur valdið pví, að hæð́armælirinn er "á eftir" í lækkun og sýnir meiri flughæð en raunverulega flughæð flugvélarinnar.

Fuglar: I Djúpinu voru rækjubátar á siglingu eftir veiðidag og peim fylgja sjófuglar. Ekki er unnt aठ́ útiloka, ađ fugl hafi lent á flugvélinni og truflað flugmanninn á viðkvæmu augnabliki og i litilli flughæó.

Fluglækkun af ásetningi: Sá möguleiki er vissulega fyrir hendi, aঠ flugmaðurinn hafi lækkað flugid til bess að ná og halda sjónflugi inn til bæjarins. Ekki er óliklegt aঠ flugmað̛́urinn hafi sé̃ 1 jós á lañj ẽ̛a á hátum og reynt að missa ekki sjónar á peim, en parna voru sums staðar lágský allt niður undir sjó, og erfitt var að forðast pau í myrkrinu.

Ālag á flugmanninn: Fleiri atriói koma til álita, sem voru flugmanninum íóhag og geta hafa haft áhrif á hæfni hans til pess aঠ halda flughæঠ og stuơlað að óvæntri lækkun. Samanburður flugmannsins á blindflugstækjum flugvélarinnar annarsvegar og sýnilegum ytri viðmiðunum hinsvegar, hefur krafist pess að hann hefði yfirsýn að minnsta kosti yfir eftirfarandi: stöðuvísi (attitude indicator), stefnusnúðu (heading indicator), flughraðamæli (airspeed indicator), klifur/fallmæli (vertical speed indicator), hæðarmæli (altimeter), hreyfilmælitæki- og stjórntæki, svo og ytri viotmiơun, p.e. ljós á landi og á sjónum.

Ālagið á flugmanninn hefur verið mjög mikið pegar blindflugi var að ljúka og sjónflug að taka við. Aőstæður krơfoust skjótrar og réttrar skynjunar innri og ytri viomiơana, auk pess sem ákvarðanataka á réttu augnabliki um fráhvarfsflug var einnig hugsanleg.

Sérhver truflun, svo sem hikst í hreyfli, árekstur vio fugl, eठa skynvilla vio pessar erfiơu aठstæơur gæti hafa átt pátt ífluglækkun, sem flugmaơurinn varo ekki var vió í tíma og nokkrar sekúndur geta hafa rádið úrslitum. Dess má einnig geta aơ vinnudagur flugmannsins var oroinn um 13 klst .
largur og pennan dag hafði hann flogið allmargar flugferðir. preyta hefur pvi getad skert einbeitinguna.

Likamlegir bættir: I pessu efni visast til gr. 1.17.10. og til viobætis nr. 5.7.

Skynvilla (Sensory Illusion), svimatilfinning (Vertigo) og stöðuvilla (Disorientation) getur valdið pví að́ flugmaður tekur ekki eftir fráviki, metur skynjun rangt og bregst rargt eða ekki við til að leiðrétta paঠ̀ sem aflaga fer. Allt getur petta átt sér stað i blindflugi en líkurnar eru meiri aó nóttu, pegar verio er aঠ́ breyta flugstellingu og hrada.
pá geta skipti frá blindflugi til sjónflugs og aftur till blindflugs valdið rangskynjun og falskri stöðutilfirningu. Höfuðhreyfingar og augnhreyfingar til hliðar, pegar breytt er milli blindflugs og sjónflugs, stuõla aס́ skynvillum.

Eina leiðin fyrir flugmanninn til pess aò vinna bug á skynvillu er að horfa stöðugt á og treysta stöðuvísi sinum cg bera saman önnur flugmælitæki, svo sem hæðarmæli og klifur/fallmæli til pess að sjá hvort allt sé me \(\begin{aligned} & \text { felldu. }\end{aligned}\)巨vi miður er ekki öruggt, að flugmaður sem verður fyrir skynvillu taki eftir óeơlilegri stöðu mælitækjanna, par sem skynfæri hans senda rangar upplýsingar til heilans.

Hann kann að bregðast við pessum röngu upplýsingum og vidbrögðin eru röng ádur en hann áttar sig. Allt tekur petta tíma, svo sérhver truflun á yfirsýn flugmannsins yfir mælaborðið qetur orð̀ið nægileqa löng fyrir örlagarikt frávik sem veldur slysi.
petta kvöld voru allar forsendur fyrir hendi sem stuolað́ geta ad skynvillu, svimatilfinningu og falskri stöðutilfinningu. Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til pess að unnt sé aঠ́ fullyrða að pessi atriði hafi verio meঠ́al orsakapátta slyssins, en paô er liklegt aঠ̀ svo hafi verið.

\subsection*{2.2. Einn flugmaður við stjórnvölinn: \\ Slys petta hefur vakiס umhugsun um pad hvort gildandi} reçlur séu nægilega strangar, hvað̀ varすar tvo flugmenn, sbr. gr. 1.17.9. इaঠ̀ orkar tvímælis aঠ hafa aঠ̀eins einn flugmann vNúgildandi kröfur um åstoðarflugmann pegar flughandbókin krefst adeins eins flugmanns voru settar i samræmi viठ reglur margra landa.

Reglur pessar eru nú i endurmati viða, pví nýjar gerơir f:ugvéla og nútíma flugumferð gerir meiri kröfur en ádur voru gerơar. Fullyrða má einnig, að fjöldi sæta í flugvél er í sjálfu sér ekki grundvöllur til mælinga eda mats á hversu vandasamt flugið er eঠa hversu mixilli einbeitingu og nákvæmni flugmaơurinn parf á að halda.

Gildandi reglur um lágmarksbúnað islenskra loftfara, gera einnig kröfur um m.a. priggja ása sjálfstýringu í flugvélum bar sem einn flugmaớur er við stjórn í blindflugi i farpegaflutningum. oryggi áhafnar og farpega tveggja hreyfla flugvélar i aơflugi til flugvalla bar sem ekki er stjórnað lofrými, í snjókomu, poku esa isingu að nóttu, kegar ef til vill má búast við fráhvarfsflugi, krefst hugsunar mannsins og fullkomnari tækjabúnałar en sjálfstýringar. I raun og veru er ekki unnt að nota sjálfstýringu i fráhvarfsflugi.
§lita verður að málavextir pessa slyss og annarra svipajra sem orðiठ hafa，krefjist pess å hið raunverulega umhverfi sem atvinnuflugrekstur meó einum flugmanni i leiguflugi g pjónustuflugi eftir blindflugsreglum fer fram i，verxi tekinn til itarlegrar og gagnrýnnar umre̊u of endurnats．

\section*{2．3．Almenn samantekt：}

Flugvélin TF－ORN var skrád til blindflugs \(\underset{\text { I }}{ }\) atvinnu－ skyni med farpega og vörur．Hún var tækjum bưin og henni haldi亏 viơ i samræmi við gildanđi reglur．Hún var å koma ủr viơger \(\grave{c}\) á vængbaróakerfi，\(\in\) n ekkert bendir til pess，aơ bilun \(\bar{a}\) pvi hafi átt pátt i slysinu．Skjöl hennar benda til pess， \(\mathfrak{c o ̛}\) flugvélin hafi verió i góớ ástandi，hleơsla hennar innan réttrミ marka og hún lofthæf er slysió varô．

Flugmaturinn hafoi talsverøa reynslu á tvegg＇a hreyfla £lugvélar og hann var af samstarfsmönnum talinn gætinn og Yfirvegaður．Hann hafði aঠ sögn flugrekstrarstjóra Ernis hf． allmizla reynslu i næturfluci til isafjarðarflugvallar．

気 Isafirði hafói veriđ allgott veður fram eftir degi 21．jarúar og pegar flugmâourin̄ fór meó flugvél

1719 var enn cott veður par．Flugvallarveớurspáin sem gerð var fyrir Ísafjaróarflugvoll um morguninn，gerối ráó fyrir allgósu veðri，en engin sérstök flugvallarveơurspá var i gildi fyrir flugvỉlinn eftir kl．1700，par sem Veớurstofunni höfou ekki borist neinar veðurathuganir paóan．

Veơurspáin fyrir Vestfirði，sem lesin var É útvarpió kl．15：15，gerơi råo fyrir vaxandi sữaustanátt，stinnings－ kalda，allhvössu veơri og rigningu meơ kvöldinu．Í spánni kl． 1345 var áfram gert ráó fyrir sữaustan stirningskàda， allhvössu og rigningu，sem sídan snérist i suðvestan kalda meơ s：̌ǐrum og slydauéljum eftir miŏnættið．Liklegt er，aô flugmađurinn hafi fengió veơursfána kl． 1615 og jugsanlegt aঠ́ hānr hafi heyrt hana ki．1845．Hinsvegar ræddi hann um kl． 1330 í síma vió afgreiớslustjóra Ernis hf．og fékk pá m．a．upplýsingar um versnandi vectur á Isafirði．

巨egar flugmaðurinn svo undirbjó flugio á Akureyri til Isafjarðar sem hann áætlaói \(0: 50\) klst．，hafói hann greini－ lega nokkrar áhyggjur af veơurtróuninni．Hann lét pau cró falla，aঠ vera kynni aơ hann kyrfti aó fara til Reykjavikur og lét bæta á eldsneytisgeymana，bannig ad flugpolið varó um 4 klst．i stað 2 klst．，

Blindadflugskortio fyrir Isafjarðardjúp gerir rád fyrir pví，ヨđ̉ aơflugsgeislanum sé fylgt frá＂RE＂－vitanum um Ogur DME．Hafi sjónflugi ekki verió náó 7,5 sjómílur frá Ogri， par sem stefna er \(266^{\circ}\) aঠ Arnarnesvitanum，verour ad snúa frá og áfflugskortio geríd rád fyrir klifri áfran út Djúpió．

Flāk flugvélarinnar fannst á hafsbotni um 1 sjónílu utar，eda um 8.5 sjómílur frá Ógri og nálægt hugsanlegum sjónflugsferli，（sjá Viðbæti 5．1．）．Hugsanlegt er að fiug－ vélin hafi lent í sjónum nokkuó sunnar og vestar en par sem flaki夫 fanrst，eða nær Arnarnesirui，en maraঠ einhverja stund í háifu kafi og borist meよ sjávarfalli inn Djúpió ádur en paঠ sə̈kk．

Samkvæmt framburði skipstjćrans á
má ætla à pegar hann sá flugvélina，hafi hun verið nokkurnvegin á aðflugslírunni，lim paঠ bil aס konast að peim
 tekíc vid af blindfluginu og rét．t．ádur en hún hafnað́i i
sjónum. Flugvélin var komin nokkuð lágt og var að lækka flugió. pvi er ekki ólíklegt ad flugmaðurinn hafi pá verið aঠ́ reyna að ná sjónviðmiơun við Arnarnesið eða ljósin við kaupstað́inn. Parna voru snjóél niờur í sjó i nágrenninu. Eftir útliti flaksins eftir myndum aঠ dæma og vænghlutum sem fundust, er líklegt að flugvélin hafi rekið hægri vænginn fyrst i sjóinn, líklega i um \(30^{\circ}\) halla íhægri beygju. Hún var pá í farflugstellingu, par sem hjól og vængbörð voru uppi, svo ekki er liklegt að flugmaðurinn hafi ætlaó að lenda á sjónum.

Afturhluti búksins, sem geymir neyóarsendinn virtist vera-heill eftir slysid. Merki frá neydarsendi heyrdist adeins i varðskipinu, örstutta stund kl. 1958 oy aftur daufara og örstutt kl. 2018. Eftir petta töldu varoskipsmenn sig heyra mjög dauf og slitrótt merki öor \(u\) hvoru allt fram til kl. 2230. Bessi daufu og slitróttu merki heyroust aftur á móti ekki i loftförum, sem voru pá í nánd viơ varôskipio, svo ekki er öruggt að pær sendingar hafi verið frá neyóarsendi TF-ORN. Hinsvegar er afar liklegt, aò sendingarnar kl. 1958 og hugsanlega merkið́ kl. 2018 hafi veriơ frá sendi TF-ORN, en pá getur flugvélin hafa maraó í hálfu kafi. Neydarsendirinn sendir ekki, eftir að sjór hefur fært loftnetið i kaf.

Varðskipsmenn brugðu ekki við er peir heyrðu neyðarmerkió. Deir létu hvorki Ísafjarðarradíó né stjórnstöð sina vita um sendinguna. Pess má geta, að óprúttnir menn höf du nokkrull vikum ádur itrekad gabbaó me d slikum sendingum á bessum slóðum og var pas varðskipsmönnum ífersku minni að́ sögn peirra. Hitt er annå mál, aó margir bátar voru parna i Djúpinu og pvi var vissulega ástæða til peé að bregóa strax viঠ. Pess má einnig geta, aঠ Landhelgisgæslan gerði strax rádstafanir eftir slysio, til pess að trygçja skjót viðbrögó i svena tilvikum.

Flugradiómað́urinn gerơi flugstjórrarmiǒstöðinni i Reykjavík strax viðvart pegar hann missti sambandið við TF-ORN, en hann hafði hvorki samband vió Isafjarðarradió né lögregluna á Isafirði eins og starfsreglur hans gera ráð fyrir að gert sé. Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar var tilkynnt paðan um hvarfið́ kl. 2015 og hún náði sambandi við varðskipið kl. 2025. SVFÍ var tilkynnt um paঠ́ kl. 2021. SVFI tilkynnti lögreglunni á Isafirøi kl. 2025 og loks tilkynnti lögreglan Isafjarðarradíó um hvarfid kl. 2035 og pá fyrst komst skrið á leitina, eð́a um 38 mínútum eftir ad flugvélin hafnað́i í sjónum og 37 mínútum eftir að flugradíómaðurinn tilkynnti flugstjórnarmiơstöðinni, að hann hefði misst samband við flugmanninn.

Fram kemur i skýrslu Veðurstofu islands, framburði vitna og flugradiómannsins, aठ veður versnaði mjög eftir klukkan 1800. Fullvíst má telja aठ alls ekki hafi verið sjónflugsskilyrði í Skutulsfirði á peim tíma er flugvélin TF-ORN kom inn yfir Isafjarðardjúp. pví hefði verið eঠlilegt að flugmaơurinn snéri frá, pegar er hann fékk veðurlýsinguna kl. 1940. 巨á sagơi flugradíómaóurinn m.a., að á flugvellinum væri mikil rigning sem væri aठ́ breytast i slyddu, skyggni væri 5 km . og versnandi aơ hann sæi ekki lengur ljósin á Arnarnesinu.

Skýrsla Veðurstofunnar kemur heim við veðurlýsingar sjómanna, sem staddir vord á skipum sínum í Djúpinu um petta leyti, er ljóst að par voru dimm él og úrkomuflákar niơur i
sjó, en skárra á milli peirra. Eannig voru sum skipin hulin élja- eठ́a slydđuklökkum, meðan sæmilega bjart var á öðrum.

Sjónarvottur á fiskibáti í Djúpinu, sá flugvélina fljúga "óeठlilega lágt" út Djúpið i lélequ veðri. Hún lækkaði flugio og hvarf fljótt sjónum hans í sortann. Sjónarvotturinn heyrði ekki hreyfilhljóð, en pess ber að geta aó hann var i stýrishúsi bátsins og á siglingu. Stadsetning sú sem sjónarvotturinn gaf parna um kvöldid er ólíklegri en sú sem hann gaf siðar, sbr. Viðbætir 5.1. Aðalatriðið er að báturinn var á siglingu ekki langt frá flugleió \(4 \mathrm{~F}-O R N\), liklega nokkru ádur en flugvélin kom å stöðumiðinu, par sem gert er ráo fyrir að vikió sé af aðflugsgeislanum.

Skipstjórinn segist hafa séð flugvélina fljúga sunnan vio sig og stefna í norovestur, skammt sunnan við varסskipið. Petta kemur heim og saman við síðari staðsetningu hans og viô stöðu varðskipsins, sem lá um 1 km. norőaustan vio aơflugsgeislann. Par var snjókoma um kl. 2000 og skyggnið innan við hálfa sjómílu aó sögn varóskipsmanna.

Flugmaðurinn var að reyna aঠ̀ komast inn til Isafjarðarflugvallar í hæpnum sjónflugsskilyrðum. Úrkomuský voru víða niơur í sjó og skyggni sums staঠar mjög lélegt, auk pess sem svartamyrkur var. \(\bar{A}\) pvi svæói, par sem flugmað̛urinn varo að vera í sjónflugi til pess að geta beygt inn til Skutulsfjarðar, var kolsvarta myrkur. Par eru engin ljós á jörơ til viðmiơunar utan skip og bátar, sjórinn var pví sem næst ládauơur og pví svartur. pvi er liklegt að jafnvægisskyn flugmannsins hafi brugóist (Vertigo), pegar hann reyndi sjónflug vió pessar aóstæour. Lág ský og lélegt skyggni juku enn erfiðleika hans, auk pess hefur hugsanlega ísing á vængjum skert afkastagetu flugvélarinnar.

Ekki er ólíklegt, aঠ hann hafi haft sjónviðmioun milli skýjaklakka eơa élja en misst hana aftur i tilraun sinni til aó ná sjónflugi aftur. I sliku flugi, sem hvorki er i raun og veru sjónflug eða blindflug er afar mikil hætta á skynvillu, svimatilfinningu og stöouvillu. bá má lítio úさ af bera í sjónflugi yfir svörtum sjónum, með lélega eda enga ytri viठmiðun og hugsanlega skert útsýni, til pess aঠ flugvélin taki ni̊ri.

Pví verốur að telja liklegast að flugmaðurinn hafi af ópekktum ástæơum flogið i sjóinn, pegar hann var upptekinn við að reyna að ná eঠa halda sjónflugi og sjá ljósin á Arnarnesi, Hnífsdal og viঠ Isafjaróarkaupstað eð́a pegar hann var hugsanlega að hverfa frá eftir tilraun til pess.

\section*{3. NIĐURSTÖĐUR:}

Liklegir orsakapættir eru merktir með stjörnu *.
3.1. Flugmaourinn hafði gild réttindi til pess aó fljúga petta flug.
3.2. Skjöl flugvélarinnar voru í lagi, hún hafði gilt lofthæfiskirteini. Viðhald hennar var samkvæmt settum reglum, hleठsla og pungamiठja voru innan réttra marka.
3.3. Pó ekkert hafi komið fram við rannsókn slyssins, sem benti til pess, að̃ bilun eð̃a galli hefói átt pátt í slysinu, eða verið meðverkandi páttur i pvi, er ekki unnt að útiloka að svo hafi verið, par sem flakið hefur ekki náost.
3.4. Liklegt er, að pegar slysið varð, hafi eldsneyti til um pa§ bil 3 klst. flugs verið i geymum flugvélarinnar.
3.5. Flugvélin sást fljúga lágt út Djúpio og lækka flugið. Hún var í farflugstellingu međ hjól og vængbörð uppi, er hún flaug í sjóinn. Hứn rak liklega hægri vænginn fyrst í sjóinn, en ytri hluti hans brotnaói af.
3.6. * Flugvélin flaug ígegnum isingu, i lækkun sem hófst fljótlega eftir kl. 1936 og var i liklegum ísingarskilyrơum eftir pað̌, eठ̃a i um 22 mínútur.
3.7. * Ā peim tima er slysið varo, voru ekki sjónflugsveðurskilyrði yfir Ísafjarðardjúpi og viða voru éljabólstrar niơur i sjó.
3.8. * Liklegt er að á siðustu augnablikum flugsins hafi "sjónflug" og "blindrluy" ekipit á uy puo hcfur getad valdið pví aơ yfirsýn flugmannsins yfir mælitækin hefur truflast nægilega lengi til pess aঠ́ flugvélin lækkað́i flugió niơur í sjóinn.
3.9. * Mjög erfiðir umhverfispættir og hugsanlega preyta flugmannsins háđu honum i vandasömu flugi.
3.10.* Flugvélinni var flogið of lágt, pegar flugmadurinn var aঠ̃ öllum líkindum ad reyna ad ná sjónflugi og sjá ljósin á Arnarnesi, eda ljósin vestan fjarðarmynnisins við Hnífsdal og í isafjarðarkaupstað.
4. IILLOOGUR I ÖRYGGISĒTT:
4.1. Lagt er til, aó reglur um sjónflug å nóttu verời teknar til endurskoóunar og metið hvort leyfa eigi paó utan nágrennis upplýstra flugvalla.
4.2. Athugaঠ verói, hvort ekki eigi aס̀ koma fyrir móttökurum fyrir stöðuga hlustun á neyơartiơni a.m.k. við áætlunarflugvelli landsins.
4.3. Koniơ verơi fyrir tækjum til hljóoritunar fjarskipta á áætlunarflugvöllum a.m.k. og varatæki sé tiltækt til uppsetningar, meớan hiơ bilaõa er tekiơ til viơgerðar.
4.4. Reglur um hverær skuli krefjast tveggja flugmanna i atvinnuflugi veroi teknar til endurmats.
4.5. Metið verð̈i sėrstaklega, hvort raunhætt sé ac skilgreina sérstök veớurlágmörk sem verða aó vera til staঠ́ar pegar flogiơ er sjónflug til eda frá skrádum flugvöllum á landinu (State Minimas).
4.7. Tekið verð́i til athugunar, hvort réttmætt sé aó flugradiómenn eớa flugvallarverơir á flugvöllum úti á landi, séu kallaôir út á aukavaktir, eóa gefi og veiti athugasemdalaust lendingaleiðbeiningar og adra pjónustu til sjónflugvéla, pegar veðurskilyrði uppfylla ekki sjónflugslágmörk.
4.8. Âstæठ̃a er til pess að itreka mikilvægi staðlaðra og markvissra vinnubragöa, en á pao skorti um boró ívaróskipinu og hjá flugradiómanninum á Ísafirôi.

Reykjavik 14. október 1987,


ildarstj rannsóknardeildar
deildarstj. rannsóknardeildar Flugmálastjórnar

\section*{5. VIĐBETIR:}
5.1. Yfirlitskort er sýnir slysstað TF-ORN.
5.2. Bindadflugskort fyrir Isafjarðarflugvoll.
5.3. Afrit fjarskipta vardandi \(T F-O R N\).
5.4. Skýrsla Veðurstofu Íslands.
5.5. NOTAM B-2030 9.11.1982.
5.6. Ür flugrekstrarbók Ernis hf.
5.7. "Um Skynvillu, svimatilfinningu og stöסuvillu"




\section*{AFRIT SEGULBANDA FLUGUMFERĐARPJONUSTUNNAR}

\section*{SKAMMSTAFANIR}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline TF-ORN & = Flugvélin TF-ORN, \\
\hline AK-TURN & = Flugturninn á Akureyri, \\
\hline ACC & = Flugstjórnarmiơstöoin i Reykjavik, \\
\hline AK-S/ACC-S & = Sími milli AK-Turns og ACC, \\
\hline IS & = Flugradióió á Ísafirði. \\
\hline IS-S/ACC-S & = Simi milli IS og ACC. \\
\hline \[
-\quad-\quad-
\] & = Oskiljanlegt. \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{c|c|c}
\hline Kallmerki & Klukkan & Texti \\
Af segulböndum flugturnsins á Akureyri:
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline TF-ORN & 1845 & Akureyri flugturn, Oddur Ragnar Nikulás. \\
\hline AK-TURN & - & Oddur Ragnar Nikulás, turn. \\
\hline TF-ORN & - & Já, viltu taka fyrir mig ..hérna plan ? \\
\hline AK-TURN & - & Já. \\
\hline TF-ORN & - & 戸ađ er Oddur Ragnar Nikulás, fimmtiu mínútur á Romeo Echo, flugpol verða 4 timar, Reykjavik er varavöllur og ég einn. \\
\hline TF-ORN & - & Já.... allt í lagi, pú átt eftir aó tanka ? \\
\hline TF-ORN & - & Já, ég á eftir aঠ́ tanka. \\
\hline AK-TURN & - & Allt í lagi karlinn. \\
\hline ACC-S & 1902 & Já? \\
\hline AK-S & - & Akureyri-heimild fyrir Odd Ragnar Nikulás á Isafjörð. \\
\hline ACC-S & - & Oddur Ragnar Nikulás, heimilt á Romeo Echor Raưour tveir, fluglag einn núll núll. \\
\hline AK-S & - & Einn núll núll, HS, takk. \\
\hline ACC-S & - & Jam, BJ. \\
\hline TF-ORN & 1904 & Turn, Oddur Ragnar Nikulás, tilbúinn. \\
\hline AK-TURN & - & Oddur Ragnar Nikulás, heimilt á Romeo Echo, fluglag einn núll núll. Eaờ er braut núll tveir og sunnan andvari, QNH púsund og sautján. \\
\hline TF-ORN & - & Oddur Ragnar Nikulás, Já pakka pér fyrir. Heimilt á Romeo Echo, fluglag einn núll núll, og braut 02, tek paơ og púsund og sautján. \\
\hline TF-ORN & 1905 & Turn, Oddur Ragnar Nikulás, tilbúinn. \\
\hline AK-TURN & - & Oddur Ragnar Nikulás, heimilt flugtak. \\
\hline TF-ORN & - & Heimilt flugtak, takk Ragnar Nikulás. \\
\hline
\end{tabular}

Af segulböndum Flugstjórnarmiðstödvarinnar i Reykjavik:
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline ACC-S & 1906 & Flugstjórn, \\
\hline AK-S & - & Já, Akureỵri, Oddur Ragnar Nikulás flaug \\
\hline ACC-S & - & klukkan núll fimm og skiptir á Flugstjórn. Já takk. \\
\hline AK-TURN & 1908 & Oddur Ragnar Nikulás, pú skiptir svo á Flug- \\
\hline & & stjórn, hundrað́ og nítján sjö, bless og góða nótt gamli minn. \\
\hline TF-ORN & - & Pakka pér fyrir,...blessaður. \\
\hline TF-ORN & 1910 & Flugstjórn, Oddur Ragnar Nikulás, gott kvöld. \\
\hline ACC & - & Oddur Ragnar Nikulás, Flugstjórn, gott kvöld. \\
\hline TF-ORN & - & Flugtak á Akureyri núll fimm, å setja á stefnu, gegnum sjö núll fyrir einn núll núll. \\
\hline ACC & - & Ragnar Nikulás, Flugstjórn, Roger. \\
\hline ACC-S & 1917 & \begin{tabular}{l}
Isafjörður....Isafjörður....! \\
Isafjörður..Reykjavik!
\end{tabular} \\
\hline ACC-S & 1919 & Isafjörơur..Reykjavik! \\
\hline TF-ORN & 1921 & Flugstjórn, Ragnar Nikulás framhjá Hegranesi í einn núll núll og áætla Reykjanesskóla fimm núll. \\
\hline ACC & - & Oddur Ragnar Nikulás, Flugstjórn, Roger, eh.. vissu peir um ferơir pínar á Isafirðí Paó svarar enginn eins og er i turninum ? \\
\hline TF-ORN & - & Já, beir ætluđu ad fylgjast me \(\begin{gathered}\text { mér. Grimur }\end{gathered}\) ætlaơi aó koma út á völl, hann kemur kannske bara - - - - - \\
\hline ACC & - & Já, já, allt i lagi. \\
\hline IS-S & 1927 & Já, halló, áttu flugtak fyrir mig frá Akureyri ? \\
\hline ACC-S & - & Frá Akureyri, Oddur Ragnar Nikulás klukkan nítján núll fimm. \\
\hline IS-S & - & Takk. \\
\hline ACC-S & - & Ãætlar nitján fimmtíu Reykjanes. \\
\hline IS-S & - & Og hérna hef ég QNH púsund og......prettán millibör. \\
\hline ACC-S & - & púsund og prettán, já. \\
\hline IS-S & - & Já, \\
\hline ACC-S & - & Pakka bér fyrir. \\
\hline IS-S & - & Já, takk. \\
\hline TF-ORN & 1936 & Flugstjórn, Oddur Ragnar Nikulás óskar eftir lækkun. \\
\hline ACC & - & Ragnar Nikulás, heimil lækkun úr flugstjórnarsvæði, QNH púsund og prettán á Isafirði. \\
\hline TF-ORN & - & Heimilt út og púsund og prettán og ég er kominn i samband við Grím. \\
\hline ACC & - & Sagðistu vera kominn í samband við Ísafjörठ ? \\
\hline TF-ORN & - & Já. \\
\hline ACC & - & Já takk. \\
\hline ACC & 1956 & Oddur Ragnar Nikulás, Flugstjórn ! \\
\hline
\end{tabular}

\section*{VEÐURSTOFA ÍSLANDS}

Hjálagt fylgir, samkvæmt beiđ̃ni, skj́rsla um veđur vegna flugslyss í
 hefur tekio saman.

Reikningur vegna vinnu viđ skýrsluna, samkvæmt nýrri gjaldskrá Veđurstofu Islands verđur sendur síđar.


Skýrsla um veôur vegna flugslyss
i Ísafjarð̃ardjúpi 21. jan. 1987.

Slys paõ, sem hér um ræầir, varã pann 2l. janúar 1987, rétt um kl. 20. Flugvélin TF - ORN, er var á leiđ til Ísafjarðar, lenti í sjónum um 3 mílur út af Arnarnesi.

\section*{Yfirlit yfir veðurkort.}

Að̃ kvöldi 2l. janúar var allmikil hæð̃ yfir Bretlandseyjum ( 1039 mb ) og hæðarhryggur fyrir austan land í átt til Jan Mayen. Um 1400 km suð̃ur af Hvarfi var viðáttumikil 972ja mb lægð, sem pokaðist norð̃ur, en við strönd Grænlands vestur af Reykjanesi var önnur lægð, um 993 mb í lægð̃armiđ̃u. Virðist hún hafa verið ađ skiptast í tvennt, hluti hennar teygðist norðaustur um Grænlandssund, en leifar sátu eftir á Granlandshafi (fskj. l: Grunnkort 21. jan. \(1987 \mathrm{kl} .18 \mathrm{og} \mathrm{fskj} .2:\) Grunnkort 22. jan. 1987 kl .00 ). Háloftakort (fskj. 3: 700 mb kort 22. jan. 1987 kl .00 ) sýndu allsterka suõvestanátt yfir landinu (á miỡæ九tti mældust 33 hnútar yfir Keflavíkurflugvelli í 700 mb , en 49 hnútar í 500 mb ), og í sameiningu ollu lægð̃irnar talsverdu að̃streymi af hlýju lofti sữvestan úr hafi. Skilakerfi lægð̃anna voru allflókin, en pó má vel greina hitaskil, sem bárust upp að suð̃vestanverð̃u landinu, og virðist hraði skilanna hafa verið um 25 hnútar. Skilin voru við Reykjanes kl. 18 (fskj. 4: Íslandskort 21. jan. 1987 kl .18 ), og lágu nokkurn veginn NV - SA. Kl. 21 (fskj. 5: Íslandskort 2l. jan. 1987 kl .21 ) virð̃ast skilin hafa verið yfir Breiðafirðí, en voru komin pví sem næst norður yfir Vestfirði á miðnætti (fskj. 6: Íslandskort 22. jan. 1987 kl .00 ). Á undan skilunum var suđ̃austanátt, og virðist prýstivindur hafa verið 45-50 hnútar, en á eftir kom mun hægari SSV-átt. Nokkur úrkoma fylgdi skilunum. A undan peim var hiti yfirleitt á bilinu \(2-4^{\circ} \mathrm{C}\), og í veđ̛urskeytum var úrkona yfirleitt talin rigning, pó að̃ einnig hafi orðið vart við slyddu, og jafnvel snjókomu á stöku stad. Á eftir skilunum komst hiti allt upp í \(7^{\circ} \mathrm{C}\), og úrkoman var yfirleitt súld, reyndar mjög lítil á Vestfjörðum.

\section*{Veđ̋urathuganir.}
bau veðurskeyti, sem Veđ̃urstofunni bárust frá nálægum veð̆urathugunarstöðvum aõ kvöldi 2l. janúar eru sýnd í töflu l:

Tafla l - Veđ̃urskeyti frá Eðey, Galtarvita og Hornbjarçsvita.
vindur (hảm.) skyggni veĉur (milli ath) skỳ hiti/dagg. QFF

K1. 15:
Edey
Galtarvi
Hornbiar
Kl. 18:
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline Gdey & 140/02 (05) & 60 km úrk.j & gr. (rigno.) & 45c,legst 1000-2000 6as/ns & 03/// & \\
\hline Galtarviti & 120/14 (16) & \(30 \mathrm{kn} \mathrm{60RA}\) & & \(3 \mathrm{cb}, \mathrm{lagst} 1000-20008 \mathrm{ca} / \mathrm{ns}\) & 04/401 & 1014.5 \\
\hline Hornbjarssviti & VRB/03 (12) & \(50 \mathrm{~kg} \mathrm{alsk}\). & & \(1 \mathrm{cu}, 1 \mathrm{lagst} 2000-3300\) bas/ac & 02/001 & 1015.9 \\
\hline \multicolumn{7}{|l|}{KI. 21:} \\
\hline Galtarviti & 100/10 (15) & 20 km alsk. & & 6cb,lwgst 1000-2000 8as/ns & 03/00 & 1011.8 \\
\hline Hornbjargsviti & 140/08 (10) & 15 kg 68RASN & & legst 3300-5000 8as/ns & 02/00 & 1013.5 \\
\hline \multicolumn{7}{|l|}{K.1. 00:} \\
\hline Galtarviti & 100/15 (23) & 55 km álsk. & (righ. : & 6cb, lagst 1000-2000 8as/n5 & 07/01 & 1010.3 \\
\hline Hornbjargsviti & 140/06 (10) & 20 km 22RE5月 & (5njok.) & lægst 3300-5000 8as/ns & \(01 / 00\) & 1012.2 \\
\hline
\end{tabular}

Að̃rar veơurathuganir:
Veð̃urfræðingur, sem var á vakt, hringdi síðar um kvöldið að̃ Reykjanesi við Djúp, till aõ spyrjast fyrir unll רvernig veốur hafi veriò par umkl. 20. Var talið, aõ par hafi vindur pá veriơ SA 10-15 hnútar, með lítils háttar rigningu eđ̃ slỵ̛du. Hann hringdi einnig aỗ Rauôumýri á Langadalsströnd. Sá bær er um pað bil gegnt Reykjanesi handan Ísafjarðar, og er fjarlægðin um 6 km í beina loftlínu. bar er úrkomumælistöã, og taldi athugunarmað̃ur að um kl. 20 hafi veriô A \(\overline{\text { I }}\) B vindstig og slydda, og gekk á meõ miklum úrkomuhryð̃jum. Skyggni taldi harin hafa verið minna en 5 km , par sem alls ekki sást yfir að Reykjanesi.

Athugenir, sem gerðar voru í grennd við slysstað um og eftir kl. 20 (skip, flugvélar, Ísafjarðarflugvöllur; 'berida y 「irleitt til að̃ vindur hafi verio suđ̃austlægur og ekki hvass, líklega á bilinu 10-15 hnútar. Úrkoma virðist hafa verið̃ talsverð, ýmist er talađ um snjókomu eđ̛a slyddu. Virðist úrkoman hafa verið nokkuð̃ mismikil frá einum stað til annars, og frenur hryðjukennd. Skyggni virðist sömuleiðis hafa verið treytilegt, allt frá pví ad vera meira en 5 km ṅður í minna en 1 km , og lódrétt skyggni frá um 1000 fetum pegar best lét niður í minna en 50 fet.

Rétt er ađ̃ geta pess hér, ađ̃ um petta leyti voru engar veỏurspár (TAF) í gildi fyrir Ísafjarðarflugvöll, vegna pess að̃ engar veðurathuganir häfðu borist paðan siððan um morguninn.

\section*{Skilyrði í lofti．}

Á fskj．חr． 7 er háloftaathugun frá Keflavíkurflugvelii 21．jan．kl． 1200. Inn á sama hitarit hefur verið bætt athugun frá \(21 / 0000\) g 22／0000．Sýnir petta，að talsvert hefur hlýnað̃ í lofti，t．d．hefur hlýnað́ um 7－9 stig i 5000 11000 feta hæð．Nú er pess að gæta，að athugun sú，sem hér er sýnd er gerð á Keflavíkurflugvelli，um 130 sjómílur frá slysstað，og kl． 12 en ekki kl．20， pannig aõ ekki er við̃ pví að búast，eð hún sýni nákvæmleğa pau skilyrői，sem leitað̃ er að．Ef reiknað er með̃，aõ hrað̃ skilanna sé 25 hnútar，lætur nærí að afstaða peirra til Ísafjarðardjúps sé kl． 17 orðin svipuð og hún var til Keflavíkurflugvallar kl．l2，en par var pá framrásar hlýja loftsins farið að gæta niður í u．p．b． 6500 feta hæð．Miðað við 25 hnúta רгaða lætur nærri að halli skilanna sé l：l60．Eftir kortum að̃ dæma hafa skilin við jörð verið um 80 sjómílur SV af Ísafjarðardjúpi kl．20，og ef miðað er við hallann l： 160 ， ætti framrásar hlýja loftsins að hafa veriô fario að geta niơur í rúmlcga 3000 feta hョð．

Í hlýja loftinu ofan við skilin var vindur suôvestlejur（vindátt 220－230）， en í kalda loftinu neðan við skilin tlésu SA－vindar．Um kl． 20 var dýpt kalda loftsins orðin litlu meiri en Łæð fjalla í kring，og straumur pess yfir fjöllin farinn ađ líkjast pví pegar crunnt vatn rennur yfir mishæđ̃ir（sjá mynd 8 d．í skýrslu um veâur vegna flugslyss í Ljósufjöllum 5．apríl 1986）．
＂Loftskipti＂í Djúpinu hafa pví veriđ̃ um pað̃ bil að̃ hefjast fyrir alvörl um petta leyti．Að hluta til hafa pau farið pannig fram a今̉ hlýja loftið streymdi yfir kalda loftið，blandaðist pví að̃ nokkru og dró pað međ̃ sér，en að hluta til með pví að loft streymdi niður með hlíðum á peim stjoơum，sem lágu vel við slíku，hlýnað̃i um leið，og prengdi sér undir pað̃ loft，sem fyrir var．lið̃ pað̃ varð kalda loftið óstöðugt，og pað mynduðust eins konar＂rotorar＂á stöku stað̃．Sá mikli munur，sem virờist hafa verið á vindi \(0 \exists\) veđ̆ri á Rauðumf́ri og öđ̋rum stöðum í nágrenninu，styð̃ur frekar pá tilgátu að hlýja loftið hafi rutt kalda loftinu úr Djúpinu með peim hætti，sem hér hefur verið lýst．Pað̃ verður pví að teljast líklegt að̃ talsverð̃ ókyrrð hafi verið á sこöku stað í aðflugi niður í Djúpið，pó að̃ ekki verõ̃i komiơ auga á neitt er bendi til að hún hafi verið veruleg i lágflugi í grenind viõ slysstaðinn．

Ef aftur er litið á fskj． 7 （háloftaathugun 2l／l200），sést að loftiõ er nokkuõ rakt，en pó eru greinilega purr lög á milli．Ekki er t．d．ólíklegt að par hafi skýjalag náð upp í 4000 feta hæð，annað verið í 5000－7000 fetum，hið priðja í l0000－12000 fetum og e．t．v．fleiri ofar．Myndir frá veðurtunglum （fskj．8：Mynd frá 2l．jan．kl．20：0G）bendn t．il ã skýhafi veria pykkeri og efnismeiri yfir Vestfjörðum，en háskýjahula kemur í veg fyrir að áhrif landslagsins á neðri skýjalög sjáist á myndinni．Pví er hæpið ađ flytja pað skýjafar，sem kemur fram í háloftaathuguninni til Vestfjarða á svipaðan hátt og gert var međ hita－og vindskilyrði，heldur er trúlegt að skýjapykkni己̃ hafi verið nær pví að vera samfellt á peir slóðum．bað kemur og heim og saman við að úrkoma virðist hafa verið talsverð par，en hún var óveruleg suõvestarlands meðan skilin voru að nálgast．Pað sem áður var sagt um óstöðugleika kalda loftsins í Djúpinu，gæti hins vegar skýrt pað hve úrkoman virðist hafa verið hryðjukennd．

Hiti við sjávarmál hefur verió \(́\) ́ bilinu l－3 stig um kl．20，og hefur frostmark pví varla veriơ miklu ofar en í 1000 feta hæỏ．Hins vegar hefur hiti í lnonn feta hæð varla verið hærri en \(-7^{\circ} \mathrm{C}\) ，ng i 3000－8000 feta hæả hefur hiti viðast verið á bilinu \(-2--5^{\circ} \mathrm{C}\) ．Dađ er pví mjög scnnilcgt að talsverð ísing hafi verio í lofti á pessum slóơum，einkum par sem áhrifa fjallanna virõist hafa veriõ farið aơ gæta verulega í straumum loftsins．Liklega hafa
ísingarblettir verio staôbundnir og fremuこ litlir um sig, og helst i grenṭd viơ og yfir fjöllum, en nokkur ísing gati einnig hafa veriő i úrkomuhryðjum í kalda loftinu, allt niður í frostmarkshæồ.

Reyk.javík, ll. febrúar \(=987\)


\section*{Fylgiskjöl:}
1) Grunnkort 21. jan. 1987 kl .18.
2) Grunnkort 22. jan. 1987 kl .00.
3) 700 mb kort 22. jan. 1987 kl .00 .
4) Íslandskort 2l. jan. 1987 kl .18.
5) Íslandskort 2l. jan. 1987 kl .21.
6) Íslandskort 22. jan. 1987 kl .00.
7) Háloftaathugun frá Keflavíkurflugvelli 2l. jan. 1987 kl . 12. Inn á sama hitarit er teiknað̃ur hitaferill úr athugunum 2l. jan. kl. 00 og 22. jan. kl. 00.
B) Mynd frá veỡurlungli (hilanly’nd) 21. jan. \(1987 \mathrm{kl} .20: 00\).

4940 年 4
Fskj. l - Grunnkort 21. jan. 1987 kl .18.
A

人 10






Fskj. 7 - Háloftaathugun frá Keflavíkurflugvelli 2l. jan. 1987 kl .12.
Einnig er teiknaður inn hitaferill úr athugunum 2l. jan. kl. 00
og 22. jan. kl. 00.



Fskj. 8 - Mynd frá veỗurturgli (hitamynd). Krossinn sýnir staủsetningu Reyk.javikur. Breicidarbaugar á myndinni eru \(60^{\circ} \mathrm{N}\) og \(70^{\circ} \mathrm{N}\), en lengdarbaugar eru \(10^{\circ} \mathrm{V}, 20^{\circ} \mathrm{V}, 30^{\circ} \mathrm{V}\) og \(40^{\circ} \mathrm{V}\).

\section*{2023. NETURFLUG UM ISAFJARDARFLUGVOZLL}

Lendingar og flugtök á brautum 090 og 27 á ísafjarðarflugvelli eru ekki leyfðar innan skilgreindra marka næturflugs, p.e. pegar sól er 6 grádur eঠa meira fyrir neóan sjóndeildarhringinn.

Undanpága er veitt fyrir eftirtalin tilfelli:
A. Neydarflug,
B. Flugtak á braut 09, ef:
1. Leyfi flugradíómanns liggur fyrir, enda sé hann á vakt i flugturni vegna flugsins og annist skráningu á vindi og skæýjahæó fyrir hvert flug.
2. Skýjahæठ̊ er 2500 fet eঠ́a meirā, og engin ský neঠar en í 2500 fetum,
3. Flugskyggni er 10 km eda meira,
4. Vindur er ekki meiri vio tlugvöllinn en:
\(\left.\begin{array}{ll}\begin{array}{ll}\text { vindstefna: } \\ \text { (segulstefna) }\end{array} & \text { hámark: } \\ 179-358 & 5\end{array}\right)\) hnútar
5. Áskilió er, aơ tveir flugmenn séu í áhöfn.

Athugiơ: Hentug stefna eftir flugtak er 50 grádur út Skutulsfjörठ̊inn.

NOTAM B-2030 frá 9. NOV 1982 er fellt úr gildi.

\subsection*{2.2.4.3. Vindreglur fyrir Isafjort:}

Eftirfarandi toflu skal not
Isafirbi. Deer flug vélategundir vitmitunar (flugitilng frí metrindi, (samkv.2,2,4 og flugtaki á braut 09 . 4.1 .) er leyft ato gera pab́ flendingu Neeturflug er ekki eru segulatefnur
1 naturflugi má fertama i neybartilfellum.
1 naturflugi má ferja flugvélar tómar heim.


Hér á eftir er kafli úr fræóslubæklingi ("Physiological Training") sem Bandariska flugmálastjórnin hefur gefis út. Kaflinn fjallar um skynvillu (Sensory Illusion), svimatilfinningu (Vertigo) og stöठuvillu (Spatial disorientation).
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline "Skynvilla & - Röng eठa mistúlkừ áhrif á skynfærin, p.e. röng túlkun skynfæra okkar. \\
\hline Svimatil & - Ruglað hreyfiskyn. Tilfinning um snún \\
\hline finning & ing umhverfisins eða skynjandans. \\
\hline Stöסuvilla & - Missir réttra viðmið́ana hvað snertir stöðu,stellingu eठa hreyfingu. \\
\hline
\end{tabular}

Skynfærin i hinum ýmsu hlutum líkamans senda heilanum upplýsingar um stöðu líkamans miðað við umhverfið. Rugun, innri eyrun og tilfinning vöova t.d., gefa upplýsingar um hvað snýr upp og hvaঠ niour. Á flugi getur margt borió fyrir sem truflar og brenglar pessar skyntilfinningar. Fluglidar verða að vera sérstaklega vel á varðbergi fyrir pessu pví upplýsingarnar frá skynfærum peirra og mælitækjum flugvélarinnar geta stangast á.
pessi skynvilla stafar af mistúlkun vegna ónógra upplýsinga til að maðurinn geti myndaó fasta viomioun. Augun senda réttar upplýsingar til heilans, en pær gefa honum ekki nægar upplýsingar til pess aठ byggja á.

Petta verður verra að nóttu en að degi vegna pess að augun gefa heilanum pá enn minni upplýsingar. Vio slikar aठstæour geta augun lika sent rangar upplýsingar til heilans.

Ef maður lætur aðeins skynfærin ráða og treystir peim alveg er hætt vio skynvillu pví viokomandi hefur enga möguleika til pess að skynja stöðu flugvélarinnar miðaõ við yfirborð jarðar.

Treystu mælitakjunum pínum!

Önur skynfæri eyranu. \(\bar{A}\) pau hafa stefnu svo sem vid hröð̛unarkrafta ("G")
okkar eru í "völundarhúsinu" í innra peir kraftar áhrif sem verka i beina breytta hröðun og pau skynja mismunandi sem likaminn verður fyrir en geta ekki gefið heilanum upp nákvæma stefnu peirra.

巨®TTIR SEM HAFA ÁHRIF Á SKYNF®RIN I FLUGI
1. Breytt hröoun.
2. Skýjalög.
3. Lágflug yfir vatni.,
4. Tíð skipti milli blind - og sjónflugsskilyrða. Flugmaơurinn verður að halda sig annað hvort vió sjónflug eða blindflug, ekki sveiflast á milli.
5. Hæðarbreytingar sem líkaminn skynjar ekki.

Menn verča að́ gera sér grein fyrir pví að skynvilla eða rangt jafnvægisskyn eru vandamál sem venjulega stinga upp kollinum í lélegu skyggni. Bví er pað, að pegar skyggnió er svo lélegt ač ekki er unnt að bera jafnvægisskyn líkamans saman víd jafnvægisskyn augnanna, pá er jafnvægiskerfi likamans ótryggt.

Prófanir hafa sýnt, að maður skynjar sjóndeildarhringinn meó augunum einum fimmta úr sekúndu hraðar en meঠ mælitækjunum. Ennfremur réttir maour flugvél úr dýfu einni og hálfri sekúndu fyrr i sjónflugekilyrớum on eftir mælitækjum. I blindflugi er maðurinn einnig viơkvæmari fyrir álagi, svo sem preytu, súrefnisskorti og kvióa. petta álag dregur úr hæfileika til rökréttrar hugsunar pannig aঠ hættan er sú að maঠurinn gleymi mælitækjunum pegar aóstæơur eru erfióar. Allt sem stuðlar að spennu og tilfinningaróti er liklegt til pess aঠ rugla skynsamlegan hugsanagang og manninum verður hættara við rangskynjunum.

Einnig ber að hafa i huga, að rangskynjanir bær sem lýst hefur verió hér eru fremur sjaldgæfar og einmitt pað getur verio varasant. Flugmenn læra meঠ flugreynslunni að skynja og meta aðstæður venjulegs flugs, en verið getur að peir verði skyndilega fyrir rangskynjun sem beir hafa aldrei reynt áour. 厄f peir vita ckki hvaó rangskynjun er, eda hvernig á að bregóast við henni, er líklegt aठ ótti grípi pá og tilfinningarnar ráði. Pegar slikt á sér stað felur maður skynfærunum líf sitt, og vio pessar aơstæơur er pað ekki í öruggum höndum.
pað er aסeins ein leio til bess að sigrast á ranyskynjun hreyfinga:

Að fela örlög sín mælitækjunum en ekki skynfærunum, að hafa hugfast hvaठa grikk skynfærin geta gert manni og treysta pvi á mælaborðið."```

