

A britek alkották, mégsem szerette az ottani izeket. Az MG Y Type szó szerint szárnyakat kap a jobb minóségư, kontinentális benzintơl. A túrakocsi kiválóan kezelhetơ, csendes, használata pedig hidraulikus emelơrendszerének köszönhetően felemelő érzés.

Bata János autórestaurátor már hosszú évek óta kap munkát egy indiai gyökerü, de Bécsben élŏ autóbolond családtól. amely legutóbb egy 1950 -es gyártású MG YT modellt vásárolt egy aukciôn. A Morris Garage $Y$ típusú túraautó feluújtása egyálta-
lán nem volt sétagalopp.

- Mitsubishi motor volt benne és több elem, például a tüzfal is teljesen eltért a gyári változattól. Mondani sem kell, hogy nem volt könnyũ alkatrészeket találni hozzá, kizárólag Angliából lehetett besze-
rezni mindent. Konkrétan az egész alvázat ki kellett cserélni, ezért a felưjitás két évet vett igénybe. Az autó hidraulikusan működő emelőszerkezete természetesen szintén müködésképtelen volt - számolt be a nehézségekröl a Veterán Garázsnak Bata János, majd hozzátette, hogy az autót szenzációs érzés vezetni.
- Nem kifejezetten gyors, de a száz kilométert megfutja óránként, viszont ami a legfontosabb, szinte hangtalanul. Megérte tehát a rengeteg fáradtságot!



## Nyolcévig vartalura

Az MG Y Type modelit az MG gyártotta Angliában 1947 és 1953 között. Négyajtós szedán változatban volt kapható, de limitált kiadásban elérhetớ volt négyüléses túraautó formájában is. Amikor abbamaradt a gyártás, 8336 darab eladott Y-t számoltak össze, amelyböl 6131 darab YA jelzésű szedán volt, 904 darab úgynevezett YT túrakocsi és 1301 darab YB szedán. A második világháború elötti években az MG-nél elhatározták, hogy a népszerü kis sportkocsik mellett egyéb típusokkal bövítik a cég palettáját, méghozzá különböző méretü és teljesítményü szedánokkal. Ezek lettek az S, V és W modellek. A Temze melletti Abingdonban lévö üzem egyre csak bövült a különbözö modellekkel. A WA-nak 2561, az SA-nak 2288, a legkisebb VA-nak pedig 1548 köbcentiméteres motorja volt. A sorozat következő fejlesztése egy olyan szedán lett, amelynek a motorkapacitása még a VA modellnél is kisebb volt, ez volt az M, amelyet 1938-ban mutattak be, majd még ugyanebben az évben jött az E modell. Az Y prototípusát 1939-ben alkották meg és az Earls Court Autószalonon mutatták be egy évvel késöbb. Igaz, a gyártásra még további nyolc évet kellett várnia a lelkes, ám egyre türelmetlenebb közönségnek.

## A Jachrallrendszer

Gerald Palmer felelt a cégnél a karosz széria kialakitásáért, lényegében ô alkotta meg a Morris nyolcadik sorozatának E változatát, illetve annak négyajtós, préselt acélból készült karosszériáját. Az MG 1 1/4 literes szedánja megtartotta az eredeti, különálló fényszórós karosszériát, abban az idöben, amikor a Morris általában integrált fényszórókat használt, valamint alvázból is különállót használtak a préselt acél karosszéria alatt, amikor a trend az autóiparban egyértelmüen az egységes, integrált konstrukció volt.
A külön alváz megkönnyitette az úgynevezett Jackall rendszer müködését, amely négy hidraulikusan müködő emelöből állt. Ezek az alvázhoz csatlakoztak, kettő elöl, kettő hátul. Az úgynevezett jack-ek a „Jackall pumpára" voltak kötve és a rendszer képes volt külön az elsố vagy a hátsó kerekeket, de akár az egész autót is megemelni. Az autó tulajdonképpen kitolható „lábakat" növeszthetett, amelyek jól jöttek kerékcserekor, vagy szereléskor. Ezek a szerkezetek feleslegessé tették a hagyományos emelố alkalmazását, a tulajdonosnak egyedül a hidraulikus rendszer központi tartályában található olaj szintjére kellett figyelnie, szükség esetén pedig feltöltenie a kivánt szintre.
Az MG Y típusának kimagaslóan jó minőségü belsö kialakitása volt, követve a brit hagyományokat. Az üléseket és az ajtókat

## 6 min vitinilivciraims



A2 MG kisméretü kabrióában a masodik világháború clơtti formavilás êt tovább - nem is csoda, e modelt més 1939 -ben terveztek


A kontinensen kapható benzint szereti igazán

tintal thal angol

>>>> ge 112 kilométer volt óránként, és kevesebb, mint harminc másodperc alatt gyorsult fel százra. Fogyasztását jónak itélték, hiszen 29 és fél mérföld (47,5 kilométer) alatt evett meg egy angol gallont ( $4,5 \mathrm{li}$ ter). A tesztautó 880 fontba került, az adókat is beleszámitva. A konkurens Autocar magazin hasonló eredményeket mért még 1949-ben. Az Autocar az 1 1/4 literes MG szedán számos tulajdonságát méltatta, amelyek persze az újabb modellekre már nem mindig voltak jellemzőek. Ilyen volt például az elsô ülések teljesen szabad és egyéni állíthatósága, a csúsztatható tetô elem és a hátsó ablak sötétítője. Az autó egész magas, $7,2: 1$ süritési aránya mégsem nyerte el a tesztelök tetszését, a 72 oktános benzin miatt, amely kötelezố volt az angol autósok számára. Ha alacsony sebességröl gyorsultak az autóval, kopogó hangokat adott a motor. Amikor a tesztelök a kontinentális Európában vezették a kocsit, a jobb minőségü üzemanyaggal már kiválóan müködött.


