

## $N=9$-hartie UNIUNEA GENERALA A VÂNATORILOR <br> CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

## ARTA ȘI STIINTA DERMOPLASTICA

IOSIF ENĂCHESCU - MUSCEL
Primeşte tot felal de animale pentra nataralizat (împăiat) cari se va executà după cea mai nouă metodă dermoplasfică. Primește piei de animale pentru argăsit şi prepararea lor ca: covoare, capete, etc. Pentru muzeele școlare, furnizează tot felul de obiecte necesare studialui istoriei naturale.
, STRADA AVEDIC No. 27
(PRIN SOSEAUA KISELEFF)
Loc pentru anunciuri

- BUCURESTI -

Loc pentru anunciuri

Loc pentru anunciuri

Se distribuie GRATIS membrilor Uniunei

Abonamente nu se fac

Publică articole cu subiecte pur vànătorești

Primește anunciuri comerciale.

# Revisia Vanitorilor 

 Organ al Uniunei Eile a Vànầorilor
## No. 9

Director:
M. D. SCRABA

Secretarul General al Uniunei

Redactor:
Căpitan C. MARINOIU
din artilerie.

## MAJESTATEA SA REGELE

© ©

## și vânatul.

Plecăm azi pe un drum sănătos, care va aduce, Romăniei întregite, foloase reale.

Voim să generalizăm, între cetățenii patriei noastre, o ramură de activitate, care până acum n'a prea fost cultivată, dar care e de cea mai mare însemnătate din toate punctele de vedere pentru țarax, e una dintre cele mai nobile ocupaţiuni, vânatul.

Cu ocaziunea fuzionảrei Societăței pentru ocrotirea vânatului din Transilvania, cu Uniunea Generală a Vânǎtorilor, care prin hotărârea celor două Consilii de Administrație, fiind un fapt cașì împlinit, am crezut că avem cea mai sfântă datorie a ne arătà iubirea noastră, față de Căpitanul țărei noastre, care a realizat visul nosiru de o mie de ani, plăsmuind Romănia Mare și dând loc, sub toate rapoartele, consolidărei noastre desăvârșite.

Nu voim să arătăm, aceia ce toată suflarea romănească știe; nu voim sǎ vorbim de vitejia Marelui Căpitan al bravei și vitezei noastre armate ; nu e locul să arătǎm meritele neperitoare ale iubitei noastre Dinastii, pentru


România Mare, ci voim să arătăm cẳ Majes* tatea Sa Regele Ferdinand, nu e numai Eroul neamului nostru, ci și unul dintre cei mai distinși vânători al acestei țări. El este indrumǎtorul și povățuitorul înțelept al acelora care știu ce inseamnă a vânà, care nu privesc în vânătoare, numai o distractie, ci sunt conduși de marele adevăr că: «vânător bun e numai acela, care iubește animalele și le ocrotește."

Am avut și până acum, o lege a vânatului și dacă astaxzi s'a pornit o actiune sănătoasǎ de a se da vânatului o importantă mai mare, prin legea care asteaptă să fie votată de parlamentul tărei, meritul este tot al Majestǎtei Sale, dela care au emanat ideile fundamentale, înțeegând marea însemnătate a vânatului pentru un popor.
Așteptăm dar cu toată încrederea reálisarea acestei opere, atât de dorită de noi toți.

Traxiască Majestatea Sa Regele Ferdinand, primul vânător al Romăniei Mari.

Dr. GEORGE NEDICI Consilier la Curtea de Casație.

Consiliul de Administraṭie al Societătei pentru Ocrotirea vânatului din Transilvania hotărând în mod provizoriu, până la ședinṭa Adunărei Generale, fuziunea cu Uniunea Generală a Vânătorilor, a însărcinat pe d-1 Dr. G. Nedici, Consilier la Curtea de Casaṭie, să indeplinească aceste forme.

Fuziùnea fiind de fapt ca și stabilită, întru cât și Consiliul de Adminisfrație al Uniunei Generale a Vânătorilor a primit cu inultă bucurie propunerea, ambele societăti având aproape acelaṣ scop, Revista Vânătorilor apare în număr festiv și sub directiunea d-lui M. D. Scraba, Secrefarul General al Uniunei, și ajutat de d-l Căpitan C. Marinoiu din Artilerie.
U. G. a V.

## CALENDARUL VÅNÅTORULUI <br> (FEBRUARIE - MARTIE - APRILIE)

Nu se pot vânà:

- Epurii, Potarnichile, Prepetitele, Cârsteii, Porumbeii, Turturelele, Cocosarii (Sturzii). Fazanii, Gäinile de alună (Eruncii), Gäinile de munte, Dropile si spurcacii (partea femeiascà), Cerbii, Cäprioarele, Țapii şi Caprele negre.

Se pot vânà:

- Lebedele, Gâştele, Rasele, pànă la 14 Martie.
- Becaţele, Ciovlicii, Nagãţii, Cocorii $i$ orice alt vânat de baltă, pûnă la 14 Aprilie.
- Sitarii, pünă la 26 Martie.
- Cocosii de munte, dela 15 Aprilie - 14 Mai .
- Dropii si Spurca:i (Cocosii), dela 1-30 Aprilie.
- Animalele stricătoare şi păsările răpitoare se vânează tot timpul anului.
- Braconierii n'au calendar!
R. V.


## Baza morală a vânatului; vânatul și vânatul corect

A vânà, a trage poate orice om sănătos, al cărui simt vizual este bine desvoltat. A vânà însă cu sistem si a face din vânat uñ cult, nu poate de cât nutmai acela care pe lângă o capacitate mai mare, are si un suflet mai nobil.

Pentru vânătoarea sistematicã, ca si pentru cultivarea acestui sport nu ajunge numai să stii să tragi, ci trebuie să iubeşti mult natura si animalele. Trebuie să dispui de simt şi putere de observare sii in acelaş timp säa ai si priceperea necesară, care ìmpreună cu - experientele fäcute si cu observațiunile câştigate să poată fi folosită atât in interesul vânatului cât şi pentru binele sălbătăciunei.

Cu această constatare mi-am început opul meu: "Caltivarea Vânatului" sii intr ìnsul am arătat că este o mare deosebire intre vânat și vânatul luat intr'un înţeles mai nobil; că există deosebire intre diferitiii vânători.

Ca să pot arătà marea deosebire ce există intre vânători; voi arătà mai 'ntâiu ce anume taină ne 'ndeamnă să vânăm.

Nu prada, după cum afirmă unii, nici dorul de-a
petrece in naturả sau capriciul de a ne puteà cunoaşte puterea noastră de ochire, nici motivele de sănătate, precum nici bucuria pe care o simtim in urma succesului de a adement vânatul, ci satisfacerea îndemnuluí nostru lăuntric de-a nimici, este acel motor ascuns, care în primul rând ne face să luăm pusca. Apoì acest indemn este si mai mult sporit prin darul de a cercetà ca si prin curiozitatea, pe care ni-o stârnesc secretele naturei.

Prada, natura, etc. sunt secundare si care intr' adevăr dacă sporesc şi ele întru câtva dorul și plăcerea de a vânà, nu sunt adevăratele motive, care ne îndeamnă la vânat. Prada nu se poate considerà ca îndemn la yânat, chiar si din acele motive că participând ca invitat la vre-o vânătoare, in cele mai multe cazuri renunţăm la pradă ; iar îndemânarea noastră de a vânà o putem cunoaşte chiar dacă am trage asupra altor obiecte. In ce priveste farmecul naturei il putem gustà si fără vannătoare.

Dorinta de a nimicl se arată incă din anii copilăriei. Copilul îşi nimic eşte cu usurintă jucăriile, cari i au procurat cele mai mari bucurii. I-au plăcut, de sigur, jucăriille, dar plăcerea cea mai mare a simtit-o atunci, când le-a distrus. Iar dacă se intâmplă ca jucăria să mai aibă-si ceva, care o face să sune, atunci se trezeşte intr'însul acea neînfrântă curiozitate, eare îl îndeamnă să afle secretul sunetului şi in acest scop el nimiceste jucăria, care 'i procurase atâtea plăceri.

E prin urmare incontestabil cä* darul de a nimici ajutat şi de spiritul de iscodire al omului ne îndeamnă la vânat.

De ce oare vânătorul nu se mulţumeste numai cu aceia, că are ocazie să vadă diferite animale frumoase, că are ocazie se aspire aerul plăcut de toamnă, ori să-si scalde privirile in colorile mângâietoare ale pădurei ?
De ce să împuşte numai de cât animalul, care are tot atâta drept la viată ca si noi ? De ce să omoare o creatiune si să nimicască fizicul cel mai perfect, pe care eventual nici nu-l ea in posesiunea sa.

La toate aceste întrebări n'avem de cât un singur răspuns: satisfacerea indemnului de a nimici.

Privit sub acest aspect, cei neințetegätori califică vânatul ca ceva imoral, ca un asasinat ordinar, sau ca o simplă pasiune omenească.

Si trebue să recnnoaştem că vănătoarea făcută de vânătorul care este numai trăgător, fără să fie şi ocrotitor, nu este altceva de cât o împuscare neprecugetată in orice chip a vânatului.

Rolul trăgătorului la intâmplare nul trece peste aceste limite.

In comparatie cu acesstia să vedem care este adevăratul vânător, vânătorul corect.

Vânător adevărat, corect, este numai acela care impuşcŭ vânatul în mod corect si vâncază in general după toate regulile vânatului.

Adevărat vânător este numai acela care pe lângă exercitarea in mod corect a vânătoarei, cruţă si se ingrijește de vânat si ca atare cultivă acest sport.

Prin urmare, vânătorul corect este acela care vânează in mod corect şi dacă se intâmplă să fie si proprietarul sau arendaşul dreptului de vânat, cultivă totodată şi vânatul.

Faptele adevăratului vânător - vânatul corect si cultul vânatului - le cuprindem sub denumirea de „vânătoare corectă si adevărată".
Să facem acum o paralelă intre vânătoareq corectă si cea a trăgătorului la intâmplare.
Nu numai vânătoarea adevărată ci în genere, ea reprezintă o putere asupra naturii si a creatiunilor ei. Vânătorul deci este stăpân peste viaṭa animalelor, dar în acelas timp este şi un stăpân responsabil de supusii săi, de oarece de el depinde desvoltarea si buna lor stare.
Aşa dar vânătorul exercită drepturi de stăpân, dar are in acelas timp si datoriile sale. Trăgătorul la întâmplare nu cunoaste, nu indeplineste datorille de stăpân, iar drepturile le exercită în mod necorect din punct de vedere moral,

Vânătorul adevărat are, in exercitarea drepturilor, totdeauna in vedere interesele sulpusilor săi, care sunt in acelas timp si interesele lui si in acest caz el trebuie să vầneze numai in mod corect; iar datoriile sate, care se referă la buna stare a animalelor, la ingrijirea şi cultul vânatului; si-le îndeplinesste cu cea mai mare consstiintiositate.
Si vânătorul adevărat issi exercită drepturile sale fiindcă si el e doritor de pradă de aceea caltivă vânatul, ca să poată vânà. Insă vânătoarea practicată de el serveşte totdeodată insăşi intereselor cultivării vânatului.
Pe când trăgătorul la intâmplare împusscă, in timpul permis de lege orice animal care $i$-ar esi in cale (braconierul nu respectă nici-di•poziṭiunile legii), vâhătorul corect tine socoteală ín practicarea vânătoarei nu numai de dispoziţiunile legii, dar e călăuzit si de bun simt, de o nobilă gândire precum si de propriile sale interese. El împusccă in primul rând numai pe acele animale, pe care are datoria să le împuşte şi vânează numai atâtea animale, in cât să nu scadă prea mult vânatul. Prin urmare vânează călăuzit de anumite principii.
Si dacă adevăratul vânător simpte o plăcere în exercitarea drepturilor sale, tot cu aceiaşi plăcere îşi indeplineşte şi datoriile sale de stăpân, ştiind
si intelegând că buna stare și desvoltare a vânatului depinde in mare măsură de activitatea, știința si simtul lui de jertfă.

E prin urmare destul de clar că implinirea obligatiunilor sale reclamă, stiintă, osteneală, diligenţă, circumspectiune, simt de jertfă şi activitate continuă sì dovedeşte în acelaş timp că vânatoarea corectă este o muncă serioasă.

Prin studiu, prin înnobilared simţului, divine trăgătorul la întâmplare vânător bun, iar mai târzitu vânător coreit. Orice vânător la inceput oricât simt ar avea pentru vânat - impuşcă orice animal, pentrucă predomină intr'insul indemnul de nimicire; cultivator şi ocrotitor al vânatului, devine abia mai târziu. Din această cauză nu e permis să fim uşuratici in judecata noastră fafă de acel vânător, cu care am vânat inainte vrem?, când era numai „trăgător la intâmplare" dzoarece in decursiul timpului a putut învăṭà si a prins gustul vânatului, care i-a înnobilat simtirea, devenind astfel vânător adevărat.

Persistând unii in convingerea că vânatul ar fi ceva imoral, sunt nevoit să afirm că vânătoarea adevărată este din punct de vedere moral, nu numai indreptătită dnr ea are un scop nobil si moralizator.

Faptul că vânătoral omoară un animal, că nimiceşte o viaṭă, nu ne indreptăteşte a spune că vânătoarea ar fi ceva imoral, pentrucă, potrivit legii naturii, -- pentru cari noi-nu suntem responsabili - omul se hrănesste cu plante si cu animale.

Ordinea naturii şi instinctul puternic al conservării: de sine nu numai că ne îndreptăteşte, dar chiar ne obligă să omorâm animale.

Privit din acest punct de vedere, vânatul nu este alt: ceva decât o formă legală a luptei pentru existență. Si dacă mai ținem seamă şi de faptul că adevăratul vânător la uciderea animalulut caută ca aceasta să se intümple cu cât mai putłine suferinte, atunci trebue să rectunoaștem că vânatul adevărat e ceva moral.

Celelalte fapte ale adevăratului vânător sunt deadreptul înnăltàtoare.

Pe lângă toate acestea, vânătorul adevărat işi află plăcerea nu numai în prinderea vânatului, ci se delectează în fermecul naturii, studiind tainele ei, pentru a le folosi apoi in interesul ocrotirii si cultivării vânatului. Observă modul de trai sil ditinele animatelor si foloseşte experiențele si obsérvaţiunile sale, spre binele animalelor. $\$ i$ ca orice atingere nemijlocită cu natura, assa si vânătoarea adevărată are asupra omului o influență-binefăcătoare şi innăltătoare.

Dr. GEORGE NEDICI
Consiler la Curtea de casałie și justitite

## Ceva despre vânătoare

Uniunea Generală a vânătorilor a înteles să-și ia asupră-și grija avuției naționale ce constitue vânatul; iar organul său Revista, face legătura cu tot ce e vânåtor. E de datoria tutulor celor ce se interesează de vânat, sau sunt vânători, să se grupeze în jurul Uniunei, dând sprijinul lor intelectual și material, unei reviste, care le va fi numai de folos.

A fi vânător nu însemnează a ști numai să tragi cu pușca. Căutarea, cunoașterea amănunțită, ssi ocrotirea acestui vânat, nnmai ele dau cu adevărat titlul de vânător.

Francezii, englezii și germanii - au o literatură intreagă asupra vânatului. Noi avem cu mult mai puţin, abia câteva broşuri, care povestesc câteva vânători, sau dau rețete pentru căutatul și gătitul vânatului. Aproape nici una nu vorbește de conservarea lui, de obiceiuri si de viaṭa lui.

Din acest motiv, venirea Uniunii și a revistei e cum nu se poate mai oportună ; cunoașterea și conservarea vânatului, acestea trebuesc cunoscute de toți, altfel rețetele de bucătărie vor servì tot mai rar pușcașilor.

Cu drept cuvânt se spune că vânătorul româı nu citește nimic, el știe tot. Să te păzească D-zeu să dai un sfat brânzoiulul, că-ți aprinzi pae in cap. Și totul merge in baza tradiției - așa făcea mosșu-meu- nici el n'a citit nimic. Să te ferești însă să adaugi că nici moșu n'a sstiut nimic - că iar e bucluc.

Adevărata știinṭă a vânătorului este cunoaşterea vanatului, și cine n'o posedă, poate fi orice, numai vânător nu.

Cu preceptele că nici bunicul n'a citit, am ajuns la ceea ce scrie Cornescu in Manualul său: Cerbul nu se mai găsește la noi decât la munte șì chiar acolo foarte rar..., căprioara la fel etc.

Și cuvintele aceste ne lasă totuși atât de reci Oare pitoreștile portrete ale pădurii, când regele său isși chiamă adversarul la luptă, cu căprioara la umbra fagului adulmecând zarea, să fie numai ale trecutului?

E timpul să ne îngrijim vânatul, altfel vom ajưnge a nu gǎsi un iepure pe 10 poști.

Vizitiului și tot î cerem să-și îng rijască caii, nu numai sã-i mâne. Nu e drept și timp ca să ne cerem si nouă acelaṣ lucru?
A. ANDREI

## Armă, Cartuș, Vânător

## I.

Mă gândesc la cei mulți, care se intreabă ca amicul dela Craiova cu ce alice să bată la la prepeliţe sau ce marcă să aibe puşca, Câți nu ne-am intrebat la fel într'o vreme, și câţi din vânătorii de azi știu să-şi aleagă o armă bună, să încarce bine un cartuş.
Pentru dânṣii am adunat, în câteva pagini, tot ce am găsit util să se cunoască; în indoitul scop de a-i feri de deziluzii și de accidente.

E un studiu uşor de balistică popularizată şi aplicabilă numai armii de vânat; o popularizare a cunoştinţelor technice strict necesare vânătorului. Cei ce vor aveà de spus altceva mai bun, le rămân recunoscător, satisfacţia mea constă in deschiderea discuļiei.

Incep cu armele, voi continuà cu cartuşele ca să închei cu câtevà consideraţii de technică vânătorească.

Las la o parte „intru Domnul adormitele Lefo-cheux-ufi", ca şi moştenirile bunicului Sâneaṭa-străbunicul Hamerlessului de azi, a vânat in vremea ei. Azi alte eforturi cerem armei, căci ș̦i vânatul și-a schimbat obiceiurile.
Vorbesc de arma centrală - dela prepelită la lup cele de munte venind mai la urmă.
O bună armă de vânat trebue să ne dea următoarele lucruri.

1) Bătaia cât mai mare.
2) Mortalitate - citită prin puterea de isbire şi de penetraţie.
3) Precizie și grupare.
4) Greutate cât mai mică, o bună cumpănire adecă - arma sá se puñă bine în mână şi să nu obosească.

Le vom considera pe fiecare în parte, repet e vorba de consideratii technice popularizate, ramânând a preiucrà părțile ç merită o atenție deosebită.
In cea mai mare parte, condițiunile de mai sus, sunt soluționate de tevi. Calitatea oṭelului și ingrijirea cu care e lucrat (in special alesajul (găurirea) asigură - bătae bună și o regularitate a snopului, adăugând in acelaş timp o calitate in plus - siguranta vanătorului, contra eclaturilor țevii. Această siguranṭă se complectează prin zăvoarele de inchidere si piedici de sigurantuă, în altă ordine de consideraţii.

1) Bătaia mare e influențată direct de încărcătură, adecă de puterea de expansiune a gazelor desvoltate de arderea pulberii; de lungimea țevilor, şi înfine de proporţia dintre alice şi pulbere.
Cu cât încărcătura e mai mare, presiunea e mai mare deci bătaía e mai lungă. Lungimea țevii sporeşte lucrul util al pulberii, lungind bătaia.

Aceste proporții se limitează insă de alte legi:
a) Presiunea să nu intreacă limita de elasticitate a oţelului şi să-1 spargă.
b) Țeava să nu producă rezistente pasive mai mari ca puterea pulberii, şi să nu îngreuneze prea mult arma.
Rezistenṭă pasivă, adecă să nu opună plumbului

[^0]rezistență la eşire, mai mult decât apasă pulberea aproximativ vorbind. ${ }^{1}$ )

Bătaia mare e influențată de mărimea alicelor. Alicele mai mari sau mai grele se duc mai departe. Să nu se uite că e vorba de armă de vânat, nu de tun. Bătaia eficace este între $40-60$ pași. De aci încolo vorbeşte praful fără fum, glonţul și mai ales norocul; e zona loviturilor fericite.
2) Mortalitatea sau puterea de ucidere e determinată de puterea de isbire a alicelor și de penetrația lor.

Cu cât un alic isbeşte mai tare, cu atât produce moartea mai iute; cu cât pấtrunde mai muit cu atât dă răni mai grave.

Amândouă depind de iuțeala rămasă alicelor, deci de iuțeala cu care au plecat, adecă puterea cut cate au fost asvârlite de pulbere. Greutatea alicelor influențează şi ea, insă mai puțin faţă de viteză. Formula după care se constată isbirea e cunoscută $\frac{\mathrm{M} . \mathrm{V}^{2}}{2^{2}} \cdot \mathrm{M}=$ massa.

Practic această calitate se încearcă trăgând intr'o carte închisă. E suficient să ştim că penetrația necesară uciderii unui iepure este egală cu penetraţia a $18-20$ pagini ; pentru prepeliţă $8-10$ pagini ; pentru porumbel $30-35$ pagini.

Puterea de isbire se vede după orificille regulate rămase. Datele de mai sus. sunt pentru aceiaş încărcảtură, cu aceiaş proporție între pulbere şi alice.
3. Precizia si gruparea sunt conditionate de constructia fevii. Regularitalea peretilor şi alesajul îngrijit asigurá precizia ssi gruparea regulată. Calitatea si rotunzimea alicelor contribue iarass foarte mult. (A se vedeà la cartușe).

O bună arma (țeava cilindrică) trebue să dea la 36 metri, circa 130 alice intr'un cerc de 70 cm . diametru. (Alice No. 12) snop regulat.

Pentru a se restrânge acest snop s'a aplicat o strâmtoare a tevii către gură cu căteva zecimi de milimetru, astfel că teava aveà forma uşor tronconică.

Pe la 1880 se /aplică choke-bored-ul, un inel lat de $2-3 \mathrm{~cm}$., la gura tevii, şi strâmt cu $3-6$ zecimi de milimetru faṭa de partea dinnapoi. Actiunea chokuluí este de a sfrânge cam cu 50 la sutá deschiderea snopului. Adecă dacá o teavá cilindricá pune cam 60 de alice intr'un cere la o distantá datã, o teavă choke ar pune cam 90 în acelas cerc; - satt dacă o teavă normala pune 30 de alice intr'un cerc la 35-30 metil, acelaş număr de alice va fi pus de un ehoke la 35-40 metri.

Chokul are şi avantage - dar are şi desavantage pentru vânători. Chestiunea aceasta merită un articol special, ce va apărea in alt număr. E destul a spune că pentru incepători e de preferat ambele tevi cilindrice, sau cel mult o țeavă semi-choke. Chokul în special e rezervat distanţelor mari, și vânătorilor ce es din comun. Celor ce nu-s calmi, sau trag mediocru le face mult sânge rău, căci mai tot vânatul apropiat scapă.
4. Greutatea şi cumpănirea armei sunt in funcție de calibru şi de lungimea țevilor.

Greutatea medie trebuie să fie cam 2.500-3.200, altfel arma e prea obositoare, sau cu recul prea puternic. - Intrà şi puterea vânătorului. - O bună cumpănire ss constată punầnd arma pe deget, sub Cuiul

[^1]Basculei, să stea orizontală. Cum se obține acest lucru, e socoteala armurierului.

Trec acum la alte consideraţii cu caracter general.
a) Zăvoarele armei, chestiune de siguranța vânătorului, - sunt obişnuite 3 modele, chee intre cocoaşe, pârghie sub uluc şi pârghie sub platină. Nu e nicl o preferinţă, din moment ce inchide bine; ar fi de dorit un minimum de 2 zăvoare pentru pulberea ne:gră, 3-4 pentru pulberea fără fum. De obiceiu se pun 2 la dinṭii basculei, şi 1 sau 2 în prelungirea şinei dintre țevi, eu zăvor laterar.
b) Patul armei merită toată atențía ca: lungime, inclinare în planul vertical (pantă), inclinare in planul orizontal (avantaj) faţă de ţevi. Cum în tará n'avem fabrică de arme, pentru a comanda, suntem nevoiţi să alègem ceiace gảsim adus. O alegere bună a lungimii patului asigută poziṭia vânătorului. In generāl convine pat lung pentrucel innalți, pat scurt pentru cei scunzi. O inclinare (pantă) bine ajustată trebue să permită un sepaulements corect punând dela început tevile cu cătarea la înălţimea ochiului; un bun avantaj trebue sǎ pună țevile direct pe semn, nici la dreapta nici la stânga. Toate acestea se măsoară și se pot construi și la noi paturi bune de armă, convenabil ajustate.
c) Calibrul armei? Până mai ierì era la modă 16 , acum e 12. Si unul si altul sunt convenabile vâ̂natului dela noi, controversele sunt mai mult speculatiuni. Se pare totuṣi cǎ 12 e mai bun pentru baltă si se pretează si la munte mai bine prin focul său mare. Calíbral 20 cred că e bun - dar numai pentru prepelife, sau inceputul sezonului; pe urmă e prea slab.
d Sină dreaptă, șină curbă, speculațiune, cum te obișñușil, ba le mai şi şchimbi càte odata.
e) Hamerless sau cu cocoaş.. E incontestabil că Hamerlessul e puşca de mâine ; azi e suficient de înfrebuinţată. Nu văd insă de ce ar fi scoasă din uz arma cu cocoass. Pare a se pretà mai des la accidente. Cu preturile de azi, nu e conditie sine qua non. Si - vânătoreste vorbind - unul scapă iepurii că a uitat piedica pusă; celalt că n'a ridicat cocoșul. Avantaj - de este - al Hamerlessului e cheia de siguranṭă. Vorbesc pentru cei modeşti, cei cu bani mulịi nu judecă la fel. şi vor găsì 1001 avantage Hamerlessului - din care unul e eleganta sa.

Drilingul meu e cu cocoaşe, si nu am rănit pe nimeni până acum, - oleacă de prudenţă - puşca e Hamerless - şi totuşi am trimes atâtia iepuri la primărie....
f) Ejector automat? După pungă ; la noi unde nu sunt parcuri de vânat, e mai mult un obiect da veş: nică reparație.

De ar fi ceva de căutat, ar fi armele pentru pulberea fără fum; avantajul lor e din cauza pulberii, nu alt ceva.
g) Ar mai fi armele automate. Cunose Brownigul si Winchesterul. Da si Nu. Arma vânătorului e cea cu două tevi. Ai două focuri cari pleacǎ independent unul de altul. Si de ai scăpat vânatul din două focuri prea rar îl vei prinde cu al 3-4-5. Cred că sunt inca prea complicate. Și in spettă vorbind - dacă umplut paginile revistei acum o datoresc unei rugini cu două tevi, in mâna unui copil de 12 ani.

Eram la munte prin 913 si la primul foc cu chebrotine mici s'a infundat Browningul-Ursul la 6 passi.-
Intelegeti osanalele ce am cântat vărului meu $Z$. care imi dase Brovningul său în locul Greenerului meu cinstit.
(Urmează)
Căpitan BURA

# CONTRIBUTIUNI LA MODFICAREA LEGEI PoLItIEI VÂNTTULU 

## PROECT DE LEGE (urmare)

de AL. SUTZU, judecător.
Art. 12. - Primarul sau Prefectul de Poliție, când va refuzâ eliberarea unui permis cerut, după prezenta lege, este obligat a motivà prin resoluṭie scrisă chiar, pe cerere, de ce anume refuză eliberarea permisului. Această resoluție scrisă, trebuieșts făcută cel mai târziu până în 15 zile, dela data primirei cererei; cu obligația a eliberà copie întocmai, pe hârtie simplă, de pe resoluţie, părții intereṣate, certificată de Prefect sau de Primar.

Art. 13. - Contra resoluţii de respingere a cererei pentru permis, partea poate face contestatie la Judecătorul ocolului de care tine autoritatea ce a refuzat eliberarea permisului.

Art. 14. - Contestația se face până in termen de 30 zile dela pronunțarea resgingerei cererei de eliberarea de permis, - ea poate fi judecată în Camera de consiliu, fără citarea vre-unei parrṭi sau autoritate, ci numai prin afiṣarea termenului la judecătorie, iar Judecătorul, după investigaṭiunile ce va crede necesare a le face, va admite sau respinge, definitiv contestațiunea. Partea se poate presentà spre a aduce dovezile pe cari iși bazează dreptul de a obține permis.
a) Admiterea contestațiunei atrage obligația către autoritatea care a refuzat permisul, 'ordinul de a-1 cliberà.
b) In acest caz Primarul comunei sau Politaiul, este obligat a face mențiune despre hotărârea Judecătorului, pe marginea registrului special de Permise.

Art. 15. - Cel inferesat este de asemenea in drept a face contestație, in felul arătat la art. 14, - dacă peste termenul de 15 zile nu a obținut nici un fel de resolvire, asupra cererei sale ; aceasta echivalând cu un refuz de a eliberà permisul.
a) In acest caz funcṭionarul care trebuià să pu'e rezoluţia va fi pedepsit, de Judecătorul de Ocol de care ține, cu amendă, de la 100 pánă la 10.000 lei, in folosul Statului.
b) Judecătorul de Ocol este dator de indată a formà dosar separat, care va conține și Procesul-Verbal special ce va fi dresat, de constatarea făcută de D-sa in localul P'rimăriei sau a Poliției, despre infracțiunea de mai sus.
c) Refuzul de a i se presenta Judecătorului, la cerere, registrele și dosarul de petittiuni de permisuri, va fi pedepsit intocmai ca la punctul $a$ de sub prezentul articol.
Art. 16. - Dreptul de vânătoare nu aparṭine arendașulu ${ }^{i}$ unui fond dacă nul i s'a acordat in scris.

> N. B. - Din eroare la No. 7 s'au strecurat următoarele crori si care trebuiau publicate la art. 9 :
„Nu se pot de asemenea liberà permisuri de vânătoare ,neștiutorilor de carte de la oraşe, de cát numai dacă meseria „lor este vânătoarea, ṣi trăesc din vânzarea vânatului".

Asemenea se rectifică în art. 9, cuvântul de: primitivă la rindul al 4-lea, și să se scrie: principală.
N. R.

## CAPITOLUL 11

## Prohibitiuni

Arf. 17. - Este interzis... a ridicà sau a stricà, a pune în vânzare etc. (se menṭine continuarea art. 9 din actuala lege).
Art. 18. - Este interzis în orice timp.... a intrebuinṭà retele etc. (de aci se menține art. 10 al legii in vigoare).
Aliniatul fiscal se modifică
Este interzis, a transportà sau a deține sub orice formă, uneltele arătate mai sus.
Art. 19. - Este cu desăvârṣire interzis a vinde saiu a pune in vânžare sub orice formă (preparat sau nu) prin birturi, localuri publice, băcănii etc. a vânatului, in epoca când nu este permis vânătoarea acelui vânat:
a) Patronii localurilor, unde se va găsi astfel de vânat sunt direct pasibili de pedeapsǎ ;
b) Vânatul va fi confiscat, şi vândut prin licitaṭie de îndată;
c) Suma rezultată se va consemnà la Perceptor pe seama Comunei, unde s'a făcut constatarea. Agentul va fi obligat a íncheià Proces-Verbal pe care-1 va inaintà de indată judecătorului de ocol, al locului unds s'a făcut constatarea infracṭiunei... In acest Proces-Verbal, se va mai arătà, după declarația infractorului, proprietatea, numele proprietarului și Comùna unde a vânat, dacă este posibil. Asemenea se va da o chitanță, infractorului, de felul vânatului confiscat, numărul pieselor, preţul resultat din vanzare, cum si numele cumpărătorului. Se va tace mențiune in Proces-Verbal despre eliberarea acestei chitante sau neeliberarea ei. Omiterea vreuneia dia formalitățile arătate, mai sus atrage nulitatea Pro-cesului-Verbal.

Art. 20. - Se va urmà intocmai cum s'a arắtat la art. 19, cu orice vânător, care va fi găsit cu vanat care nueste permis a fi impuṣcât, agenții forței publice fiind in drept a face perchezitii, in geanta sau in buzunarele, vânătorului. fără autcrizație specială.
a) Judecătorul va citả, când este arătat, si pe proprietarul fondului unde s'a vânat, spre a figurà ca parte clvilă in intstanță.
Art. 21. - Vânătoarea cu ogarii este cu totul oprită. Ori cine poate ímpuṣcã ogarii când umblă liberi pe câmp.
Årt. 22. - Vânătoarea cu copoii la iepure pe zăpadă este oprită.
a) Asemenea este interzis a se lăsà primăvara copoii să umble liberi pe câmp, până eând nu se deschide yânarea speciei de vânat pentru care copoii sunt invăţaṭi sau destinați.

Art. 23. - Prinderea sau impuṣcarea dropiilor pe polei, este cu totul oprită.
Art. 24. - Nu este permis a lăsa câinii să vâneze pe proprietatea altuia, - proprietarul acestui fond este in drept a împuṣca vânatul gonit de câini.
a) Proprietarul câinilor este apărat de pedeapsă dacă dovedeṣte că vanatul a fost stàrnit de pe proprietatea unde aveà dreptưl a vâna.
Art. 25. - Infractorii la presenta lege, pot fi dezarmatii, când vor umbla mascaṭi sau mai mulṭi, adică in bandă noaptea, și nu-și vor puteà stabili identitatea.
Art.26. - Fiecare vânător, când merge la vânătoare, este obligat a purtà pe pălărie, No. de pe permisul său de vânătoare;

Acest No. va fi tăiat pe o placă de tablă albă, subțire cu dimensiunile $8 / 4 \mathrm{~cm}$.
a) La Ministerul de Interne se va ține un registru in care se va trece numărul total de bilete de vânatoare tipărite cum si numerele distribuite la fiecare Prefectură de județ, astf̣el să se poată uṣor găsì numele infractorului.
Art. 27 - In caz de infracțiune, dacă vânătorul nu are asupra sa permis, agentul încheind Proces-Verbal, pe lângă arătarea No. dacă nu cunoaște pe deligvent, va face pe cât de amănunṭit posibil descrierea persoanei.

Asemenea va proceda or-ce particular care va reclama in Justitie pe or-ce infractor la presenta lege.

## CAPITOLUL III

## Despre câinii de vanătoare

Art. 28. - Or-ce câine de vânătoare va plătì o taxă către comună. Fac parte din această categorie: ogarii, copoii. prepelicarii, basseții, focșii.
a) Proprletarii ogarilor vor plăti, pentru fiecare ogar, de un an împlinit o taxă de 300 Lei anual, pentru fiecare copoi de 7 luni câte 50 Lei; asemenea se va plăti taxa de câte 10 Lei pentru or ce alt câine de vânătoare de 7 luni împlinite. b) Aceste taxe se vor plăti anual la 1 Februarie, in folosul Comanei.
c) Proprietarii cáinilor sunt obligați a-i declara la Primărie, la 3 luni după ce s'au născut; altfel sunt pasibili de pedeapsă.
d) Această declarație va conține rasa câinelui, data pe cât posibil al nașterei, semnalmentele, sexul, etc., va puteà fi făcută verbal si Primarul sau Notarul sunt obligați a-le trece intr'un registru special, eliberând declarantului dovadă.

Art. 29. - Se inființează in fiecare comună un comitet compus din 3 persoane notabile, numite de Prefectul județului, cari cu majoritate de vaturi se vor pronunta đacă cainii din acea circonscripṭle, sunt sdu nu de vânătoare; aceasta bine inteles când proprietarul cainilor, nu a făcut cuvenita declarațiune conform art. 28.
a) Deciziunea acestui comitet, se trece intr'un registru, fără nici o motivare, registrul se ține la Primărie ssi de la această dată proprietarul câinelui trebuie să se conforme obligaṭiunilor legale.
b) Primarul va cere imediat printr'o adresă Judecătorului de Ocol, pedepsirea infractorului care nu și-a declarat câinele său la timp.

Art. 30. - Prin câine de vânătoare se înṭelege orice câine cu care se servește vânătorul in exercitịul vânării; indiferent dacă este corciu adică nu de rasă curată, este destul că a moṣtenit calităţi eari il fac apt pentru vânătoare, și este intrebuiutat in acest scop.
a) Denunţarea unei persoane care posedă câine de vânătoare, se poate face de oricine, și către comitetul (de vânătoare) sau chiar către oricare altă autoritate, care este datoare a trimite đcnunțul imediat acestui comitet.
b) Denunțul se poate face si anonim.

Art. 31. - Funcţionarii de Poliție, administrativi sau judecătoresti, cari vor fi primit astfel de denunțuri si nu le vor trimite până in 15 zile locului in drept, se vor pedepsi.

Art. 32. - La 1 lanuarie până la 15 , oricare din membrii comitetului, este dator să inchee un Proces-Verbal, in care se va arăta pe scurt, numarul cauzelor asupra cărora a avut a se pronuntà is anul expirat, și-1 va semna. Procesul Verbal
se va păstrà in dosarul special la Primărie sau la Poliṭie. Art. 33. - Ne efectuarea acestei formalităti atrage pedepsirea intregului comitet.

Art. 34. - Registrul arătat sub art. 29 se păstrează de Primar, care este răspunzător, va fi numerotat ṣi perforat de unul din membrii Comitetului.
a) Pierderea unor file din registru, sau totală a registrului, sau murdărirea filelor astfel ca să nu fie posibil a se descifra uṣor caracterele, sau să facă filele remase de neîntrebuinṭat, se pedepseṣte cu amendă de la 500 până la 5030 Lei.

## PARERILE BRÂNZOILOR

Din moment ce se vorbește de vânătoare, fie ca chiar lege, de ce brânzoii sạ̉ tacă? Mă fac interpretul lor.

O lege bună trebue să satisfacă trei cerințe.

1. Să asigure Statului un câştig cât mai intens din acest avut;
2. Să ocrotească vânatul după principiile moderne;
3. Să asigure un control riguros al aplicării legii.

In cadrul fixat, credem că prețul unui permis de vânat, să nu fie prea urcat -maximum 40 de lei. Legititorul să nu considere acest sport, această patimă drept lux. Dacă Statul n'a eâştigat suficient până azi, cauza nue ieftinătatea prea mare a permisului - din contră 15 lei pentru timp normal, era enorm de mult pentru cei modeşti - adecă majoritatea vânătorilor.

Optzeci la sută din vânători sunt de la țară - si ei vânează cel mai mult vânat - nu cred că din acesstia 4 să fi avut permis.

Țăranul impuşcă la pază - un foc noaptea - cine il va prinde?

Vânătoarea cu ogarii trebue urmărită fără cruţare. Ori se va vâna cul ogari, cât timp vor exista ogari. Art. 14 din lege ar trebui modificat in sensui ca ogarii să fie supuși la taxe mari 3-400 lei anual, cei nedeclarați indoitul taxei. Vânătoarea pedepsită cu 500-2000 lei. Ogarii singuri pe càmp să fie împuşcați.

Pentru aplicarea legii credem de folos cât mai putini salariați. In schimb pe lângă, jandarmi, polițişti, primari, etc., toţi purtătorii de permise de vânat să fie de drept şi paznici ai vânatului, indreptăţiți să urmărească să instruiască şi să susţină procesele în fața instanțelor judecătorești.

Toţi membrii unei societăṭi să coatroleze in raza societăței, carnetele lor să fie vizate de prefectură ca paznici ai judeţului. Deasemenea purtătorii de permise în raza comunii indicaţi fiind numai prin Uniune ca paznici.

Toti membrii activi ai U. G. V. să̆ fie de drept paznici publici pe intreaga țară; sá se complecteze necesarul din membrii aderenţi. Carnetele de membrı să fie vizate de Ministru ca semn de recunoaștere şi obligaţiune autorităților să le dea concursul cerut.

Imi permit deci a propune ca toţi vânătoril să ne controlăm reciproc şi să ne cruţăm vânatul de branconieri, complectând cointrolul autoritătilor.

Pentru stimularea intregului resort, art. 36 din lege

Să fie modificat in sensul ca ${ }^{1 / 3}$ din amendă să fie incasabilă de instruitor în baza hotãrârii judecătoreşti direct dela Stat, la prima percepţie. Stutul să urmắrească singur pe delicvent. Nu aşa cum e azi incasabilă la Sf. Aşteaptă.

In materie de amenzi din contra, cred că trebuesc eât mai drastice. După un permis ieftin, o amendă sănătoasă, taie pofta de braconaj sau nerespectare a fegii.

- Adecă, lipsa permisului să fie amendată cu de $5-10$ ori valoarea lui pentru țăran, de $10-20$ de ori pentru vânătorul de meserie dela oraş. Recidiva să se socotească pe 5 ani, nu pe 2 ca acum.

Vânatul proibit sả fie pedepsit cu cel puţin de 10 ori valoarea lui pe piaţa apropiată, dacă vânătorul e dela tarà si de 20 de ori pentru cel de meserle de la oraş.

Şi atunci un jandarm, va prefera să dea în judecată pe un braconier ştiind că va avea un avans de 150-200 lei la modesta-i soldă, decât să primească un iepure impuşcat, pe care nu ia decât 50-60 lei maximum sau il mănâncă întro zi .

Si în fine, nici vânătoarea fiarelor să nu fie permisă decât după normele vânatului cu permis.

Acestea pentru lege. Acum pentru noi vânătorii; oare societăţile n'ar putea să cumpere câte-va permise anuale pentru cei nevoiaşi - dupǎ puterile lor -$2-3$ permise ca să-i pună în lege? Vre-un premiu pentru cei cu procese mai multe instruite? (Allo! Uniunea? Aveți ceva de zis?).

Presedintele Societăţii Brànzoilor din Romània (ss) C. Poreărelu
p. c. Căpitan BURă.

Vânătoarea cu bătăiași să fie impusă prin viitoarea lege la o taxă, fie personală, fie ca societatea sau persoana care o organizează să verse administrației financiare o sumă de $30-40$ lei minimum de fiecare persoană.

Vânătorile inntreprinse pentru capturarea sau distrugerea animalelor stricătoare să fie scutite de această tază, dar controlate ca rezultat.

UN BÃTRÂN VÀNĀTOR

In Franța s'a stabilit la 22 Martie 1850 că valabilitatea permisului incepe dela data când prefectul a iscallit permisul; iar nu dela data când s'a achitat taxa là administrația financiară.

$$
{ }^{*} *
$$

Lipsa pulberii din ultimii ani a permis vânatului să se inmulțească mai peste tot. Nu s'ar putea ca in viitor să nu se distribue pulberea decât pe baza permisului, prin U. G. a V. sau prin diversele societâți? ? sau chiar direct dela Regie? La urma urmii o cotă stabilită, cartelă ca la pầine, carne etc.? și aceasta în indoitul scop al protecției vânatului și al siguranței statului?

Căpitanul BURÂ
Ministerul de Răsboi să autoriseze purtarea armei în mod permanent, pentru vânătorii cu permis , şi pe baza legitimației unei Societăṭi de vânătoare, scutind astfel pe vânători de alte formalitatţi sau de pierderea armei.
f. SABBEESCU

Lopătari-Buzău
Pentru a se obtine o lege cât mat bună şi cât mai aproape de vederile vânătorilor, propun ca Uniunea
să formuleze legea după propunerile ce a primit de la diferiţi vânători şi după vederile sale. Acest proect in intregime să- 1 prezinte ministerului de interne ca să formeze cel puṭin baza daca nut textul viitoarei legi. Și s'ar putea obtine o colaborare mai întensă a vầnătorilor, anunṭând prin acest număr rugămintea ca până la 30 Martie să scrie toṭi cei ce mai au de adăugat ceva.

Astfel pe la 10-15 April s'ar putea prezentà proiectul Ministerului, apărănd la Cameră in seziunea de primǎvară.
c. M.


Am stat mult timp si-am aşteptat, dar iată că din spate, Din deal incep a se auzi lătrături răspicate... Am simțit inima-mi bătänd de o bucurie mare, Mi-am ales loc pentru ochit şi-am stat in nerăbdare.

Lătrături scurte sc-auzeau si, după cût se ştie, Răsunand dincolo de deal, nu m'aşteptam să vie. Vanatul... dar in faţă-mi drept am şi văzut o ciută... Am tras... ex a căzut mugind şi apoi... a rămas mută.

Mi-am pus doar puşca pe genunchi, s'o 'ncarc a doua oară. Când, din lăstar, un pore grozav eşi la cinci paşi doară. Uimit, am apucat de grabă puşca si cu putere, Am şi lovit... dar... am căzut zdrobit de-o grea durere.

Mi-a s. cat inima,... intors cu faţa-n jos, cercut-am Să mă ridic, dar n'am putut ; slăbit, atunci cătat-am Să-mi scot cuţitul... nenoroc, plecasem de acasă Fără să-l iau, căci cam grăbit, il uitasem pe masă.

Eram pierdut! Am auzit atunci lătròturi dese, Si peste ochi-mi am simţit o panză cum se tése. Am incercat săndepărtez, cu o sforțare fiara, Das am väzut că nu mai pot... Eram moale ca ciara!

O $\ln p t a ̆ ~ a ~ i n c e p u t ~ a p o i, ~ p e ~ v i a t ̧ a ̆ ~ s i ~ p e ~ m o a r t e, ~$
Intre-acea fiară si copoi. Eu,... am rămas deoparte.
Tovarăşii mei m'au găsit, aproape'n nesimţire ; Udat de sange, rupt de colţi 'si-au fost cuprinssi de-uimire.

Deoparte capra mototol, de alte eu grămadă,
Zăream cu fuṭa'n jos, udat de sânge; cum să creadă?
Miau dus pe urmĩ la spitat, Trei zile mort de-a bine,
Mu mi-am dat seama unde sunt ; nici n'am ştiut de mine.

Dar cànd doctor u mi cusu rănile dela pulpă Si dela pantece,... simṭii că viaṭa mi se surp ${ }^{\text {s. }}$.
Picioru-mi morl era de-acum şifŭră sânge'n vine. lar suflet tare, otcclit, nu mai era in mine.

Cu orise stron de sâny --atunci pierdusem deodatä乌i gust, si curaj neinvins şi dorul de altă da!ă... Acuma m'am mailiniştit, dar... simt c.lm vestejeste Puterea-mi, asa'ncet, cum inul se topeste.

Stiu foarte bine c'am să mor si m'am deprins cu gândul Că moartea va veni curând ca să mă ia din rândul Tovarăşilor de nevoi..., 0 , crede-mă părinte, Cŭ mănfior şi tremur chiar, doar cand mi aduc aminte.

Aşa-i. soarta de vänător: să nu moarŭ pe-o treaptă Cu tofi ceilalti... ar fi păcat cand codrul îl aşteaptă. Şi-acum schiled şi präpădit, la ce-aş mai trăi oare? Ca să mă uit la puşcàn cuiu, cu gändu'n țiitoare?

Nu! Vină moartea azi de vrea !... Si-aium fii bun ai milă, Pürinte ca sả mă grijessti si să-mi citeşti o filă

- Dir sfänta-fi carte, doar cumva s'o indura "prea Sfantul" Sč-mi erte multele greşeli, ascultändu- $\ddagger i$ cuväntul!

Si gaindul mor. ii infipt in orcer i-a deslegat simfirea, Fäcand să curgă taina ei sm rită, cum e firea. Aceluia ce'n rugi fí rbinţi işi pane a sa căinţŭ, Plin de smerenie, zdrobit, mustrat de constiuņŭ.

4
Rŭsuflă lung apoi si iar incepe: ${ }_{\text {n }}$ Mie-mi pare, Cằ omul ch:ar murind păstrează a sa preocupare Azi două zile mă visam... Adevăr fie oare? Avcam deasupra-mi stele mii si nori pe sub picioare.

In rajisiti verzi, bogate'n flori, vìnam c: vream ; s'ăpânul, Eram acuma eu, acet ce-odat-a tost r $q$ ăgânuln.
Veiram ce vream, căci campul tot al meu era, prea Sfinte, Plin de-animalc de-orice tel... Frumos era, părinte»!

O, de-aş ajunge-odatc̆ doar să mai respir sub soare,
Si să-mi sträng pussca sub obraz, afar' la vânătoare,
De mii de urşi şi de mistref̧i, de draci mücar... indată
Socot că'n vine mi-ar veni vieaţa de altă datăn.
Triama parte in Inv. 819220
A. P. - Piteşti.

APLICAREA

## SEMNE BUNE.

Se vede că D-1 Alex. Sutzu a călcat cu piciorul drept. Avem azi satisfacṭia să vedem că un alt coleg al D-sale, juddecător al Ocolului I Rural Craiova, - nymele, pentru moment ne scapă - aplică legea vânătorii. Combinând art. 2 cu 18 , a condamnat la 1 Dec. cor. pe llie Predescu din Cârcea-Dolj, 1a 400 lei Amendă. Braconier prins de D-1 Alect Săvoiu, pǎzitor public pe intreaga țară ṣi de D-1 Lt. Colonel Ostroveanu presedintele Soc. Diana.

Pe làngă satisfacția datoriei implinite, Domnule Judecător al Ocolului I Rural Craiova, primeṣte și mulțumirile călduroase ale tuturor vânătorilor din Romània.

> In numele lor
N. G. a V.

## D-lui Ministru de Interne

Ni se semnalează următoarele:

## Domnule Preşedint?,

Eu si camarazi din societatea noastră ne adresăm ca unui vânător ce simte la fel cu noi si vă rugăm stăruiti să se stârpească ogarii, care în judeful nostru sunt mai deşi decât câinii de casă. Epuri dacă se mai găsesc - unul pe 3 mosii, iar potârnichi nu s'au văzut de 6 ani. - Tăranii si-au fäcut o meserie din vânat; de permis na se pomeneste, Și tot răul vine din nepăsarea jandarmilor care nu-si fac de loc datoria. Vă m:ulțumim ș̣i sperăm că ne veți ajutà.

MAIOR ATANASIU,
Maestrul de ranatoaro al Soc. din Giurgta

## Domnule Pressdinte,

Cred interesant să vă comunic modul cum se aplică lega la noi în Dolj. Jandarmii nu se interesează nici să-i intrebe pe braconieri când î găsecc pe câmp cu pussti şi ogari: din contră permit a se vâna cu ogarii si fărẳ permise sub nasul lor.
La noi în Dolj ogarul e în tot locul, si se vânează cu el.ca îu fara lui Cremene.

Ce putem, controlăm noi paznicii publici. Asa că la 1 Noembrie am prins si dat in judecatä 4 locuitori din Cârcea, Gheorghe Preda, Ilie Urbulescu, Tänase Gheorghe si Grigore Olaru. Toti au ogari, iar permise n'au avut de când trăiesc ei. Tot atunci am mai prins pe Ilie Predescu care refuza să-si spună numele. Dat in judecată la ocolul I Rural Craiova a fost condamnat la 400 lei amendă.

La 3 Dec. am dat în judecată pe Nae Ciurlea şi Ilie Bălufă Gheorghe, tot din Cârcea. tot fără permis si tot cu ogari. Asstept să se judece procesul.

Aşa se vanneazä la noi în Dolj.

## Domnule Presedinte,

Când eram eu sublocotanent in Marină, si Turcii stăpâni pe Dobrogea, când intrau la ernatic cu vasul, luam o provizie de 3-4 zile, treceam Dunărea in pădurea Luncavita, Greci ori Cerna şi mă intorceam cu 7-8 căprioare. Făceam goane cu 6 copoi, si rar copoi să nu iasă cu lupul ori cu capra.
La vre-o 2 ani după ce Dobrogea era Românească am umblat vre-o 8 zile si $n^{\prime} a m$ găsit decât un căprior. In femeie n'am tras niciodată, măcar că eram in tara turcească.

Acum de întrebi locuitorii, deabia cei băträni ititi mai spun că erau capre pe acolo.

Era vremea când era stolul de potârnichi pe fiecare pogon, stolul de 60-70, si printre ele potârninichi cu ciocul si picioarele rosii, de le spuneau Turcii spotârnichi de mares Acum aṭi mai găsit cineva vre-un exemplar ?

## Comedia se repetă.

Acum vre-o 3 ani la Bazias in împrejurimi se aprindeau focuri mari și se trăgeau clopote la coptul porumbului ca să scape porumbul de mistreți.

Am afost alaltăeri scolo, si n'am văzut mistretti, nici barem în bătaia tunului.
Aceasta mulṭumită ordinei pusă de noi ; braconierii sârbi vânează ân lege - români vânători n'am găsit - iar Lugossul tae la măcelării ciute, căprioare, mistreți, fasani... şi nu se interesează nimeni nici de permis nici de lege.
Si să ne mai plângem că nu e vânat. Ungurii pedepseau aspru pe cei ce din greşeală ucideau o ciută sau o capră; noi le vânăm tot timpul anului, ne cum să le däm trifoi şi fân iarna.

Comandor E. HACIK T.-Severin
N. R. - Să mai adăugăm și plângerea alât de intemeiată a D-lui Victor Popa Radu din Dicio Samartin, care ca și C. St, C, din Câmpina se plânge că li se adună armele care se pierd, in timp ce vânătorii și braconierii străini de țară vấnează in zona de supraveghere? Ne mulțumim cu atât ṣi nădăjduim in solicitudinea D-lui Ministru de Război și în noua lege a vânătoarei,

Am dori mult să cunoaștem numele celor ce-și fac atât de puțin datoria în Cârcea-Dolj spre a le prezentà mulțumirile noastre.
Intr'o $\mathbf{z i}, 5$ braconieri, în alta 2, toţi cu ogari și nici unul cu permis. E un record. Şi Craiovenii se maí plâng de lipsa vânatului.
N. G. a V.

## DE-RLE VÂNĂTorilor

## VÅTUIUL LUI IORGU

Bună inimă la bietul Iorgu, dar rea gură. Impuşcase două prepeliṭe la o vânătoare de mistreți şi nu-1 mai incăpea inima. Pe toṭi ne lua peste picior. - Ca el vânator mai rar.
Muream de ciudă, dar n'aveam ce-i face.
Intr'o zi o iau cu Jenică pe Capela, şi dă Dumnezeu de intră în alicele lui un drac de vulpe, când ne căinam mai rău.

Jupoae la el. Ne pomenim bufnind de râs, Ce te râde naiba mas?

Ne-am înteles dintr’o clipire, şi cât ai fuma o ṭigară un buture era scos in 3 coaste șì rinichi după datină. Dar ghiara era ceva mai scurtằ.
Pus la hârtie, un bilet în «poftă mare, şi la Iorgu acasă. O piesă bacşiș slugii.
Când ne-a văzut lorgu, mulțumirile şi bucuria lui. - © sticlă înfundată fraţilor $\%$.

Il dăduse sla Marama, că era burlac. Seara la masă toți grămadă, Jenică, Manea, Eu, mos Costică etc.

- «Mă Iorgule noi luăm câte-un șpriṭ și să-ṭi fie de bine, ne așteaptă acasă.
Ba nu - ba da - in fine am plecat.
A doua zi vuia orăşelul. Moş Costică ne spune tainic că a venit madama cu iepurile.
«No scuzați la mine Domn lorgu, dar asta drac iepure e roşu și nu fierbe.

Iorgu-şi rupse dinții în el. De loc să-1 poată mânca. Dă-i incolo, trage, tae, nimic.
Mă Iorgule o fi vulpe.
Râs, scandal, cele sfinte,-după lege, noroc că ajunsesem acasă că ne tăia alt fel.
Sunt opt ani de atunci ; nici el nu ne-a iertat de tot, dar nici cu puşca nu l'am mai văzut. S'a vin. decat.

MOŞ GLUMĂ

## SÅRMANUL VLAD

- Când războiul a distrus atâta civilizaţie şi atâta omenire, cine să-i mai reproşeze câinii pierduţti, bunii nosstrii tovarăşi ?

Și nu rămăsese la noi nici picior de câine bun. A fost un adevărat eveniment apariṭia Corei, venită din cineștie ce parte a tării. Câine de o rasă și dresaj ireproşabil.

Toate speranțele sau pus în urmașii ei.
prieteni apropiaţi ai stăpânului Corei, au putut fi în posesia unui asemenea, viitor tovarăş. Printre aceștia am fost și eu, căpătând un mic «dolofan» căruia î dădui numele de Vlad.

Ir crescu-i părintește, î făcuiu educația după toate regulile vânătoreṣti. Ajuns la vârsta de 8 luni era complect cu toate instructiunile ce se cer unui bun câine de vănătoare: Așteptam cu nerăbdare începutul campaniei actuale. Speranţele mele erau mari, eram liniştit ; căci de 3 ani nu mai êmpuşcasem o prepeliță de la aretul unui câine.

Eram chiar invidiat de camarazi mei de vânătoare.
Acum câte-va zile, Vlad se îmbolnăvi; i se paraliză picioarele din dărăt, iar pe gură îi curgea valuri de bale.

Doctorul veterinar adus imediat al examina, il condamnă la moarte; era turbat.

Numai un Vânător poate simți efectul sentinţei date de doctor. Vlad se uită trist la mine.

Ochii îi erau tulburi, gemea greu, şi parcă ar fi vrut să-mi spue: Totul s'a sfârșit. Speranțele tale ce le-ai pus în mine s'au spulberat. Iţi mulţumesc de îngrijirea părintească ce mi-ai dat.

Până în ultimele momente, nu mă perdea din ochi. Parcă voia să-mi spue: stai lângă mine până la sfârşit. I-am îndeplinit dorinţa.

Un agent de la brigada de siguranţă și-a făcut ultima datorie. Un glonte plecat dintr'un Browning executa sentinta Doctorului Veterinar.

Sărmane Vlad, nu te voi uita nici odată.

Membrú al Societătii vànătorilor Şoimul Putnei Focsani, 28 Tulie 1920.

## MEMBRII UNIUNEI

Au mai trimis Unìunei următoarele persoane, sumele specificate în dreptul fiecăruia.

Sumele din coloana intâia reprezintă taxa de înscriere în Uniune ; iar cele din coloana a doua, sunt donate cu ocaziunea deschiderei listei de subscripţie pentru formarea unui fond inițial.

Persoanele netrecute sunt rưgate a înştiinţà Uniunea. Lista No. 6

(\$ 3.gaton pistel) (va urma)
MEDICINA VETERINARH̆

## DURERILE DE URECHI LA CÂINI <br> După A. Bénion.

Fiindcă principala cauză a durerilor de urechi este Otita, o inflamațiune a membranei mucoase a urechilor, în numărul de față vom vorbì numai de ea.

Otita este de două feluri: acută si cronică. Otita acută se produce in general din cauza frigului, dintr'o lovitură, din cauza unei apucături violente de ureche etc. etc.

Ea produce animalului dureri aproape insuportabile şi după câteva zile începe să curgă din urechi nişte puroi cu sânge, şi boala fiind căutată din timp, animalul se vindecă ; iar în caz contrar devine cronicắ.

Tratament: La început se fac injectiii cu emoliente in urechia bolnavă, mai târziu însă dacă boala persistă i se fac injecṭii cu acetat de plumb, de tanion şi chiar sulfat de zinc.

Otita cronică numită şi otorrhée sau catar auricular. Aceastā boală este foarte mult văzută la câinii cu urechile lungi. Scurgerea puroiului din ureche e permanentă şi după un timp animalul surzeşte, fă-cându-1 aproape impropriu la vânătoare.
Se vindecă prin injecțiuni de sulfat de zinc și chiar cu nitrat de argint. Purgativele sunt deasemenea foarte bine intrebuinţate, administrate paralel cu injectiunile.

## insemnĩR|

## VÂNÃ TORI REGALE

In timpul din urmă s'au făcut mai multe vânători regale sub conducerea d-lui Antoniu Mocsony maestrul de vânătoare al Curții Regale.

1) La 2 Ianuarie a fost o vânătoare regală pe domeniul eoroanei Cocioc. -sciovistea-Penis

Au participat M. S. Regele, A. S. R. Principele Carol, A. S. R. Principesa Marioara.

S'au remarcat printre învitaţi: General Theodor Râmniceanu, d. Gh. Nedici, cons. curtea de casație, General Samsonovici, d. prof. vet. Udrisky, Colonel Nic. Condeescu, Dr. Costinescu.
2) La 20 şi 21 Ianuarie M. S. Regele insoţit de A. S. R. Principesa Marioara, d. Al. Mocsony maestrul vânătoarelor regale 'şi Maior Scheletti adjutant regal, a participat la o mare vânătoare organisată la Sălcuta.

Au fost innvitați să participe la această vânătoare d-nii : Baron Follore ministrul Belgiei, Sir H. Dering ministrul Angliei, Poklewski Koziel ministrul Rusiei, M. Ferechide, M. Popovici, General Râmniceantı şi Colonel Duncan ataşat militar englez, d. Nedici consilier la curtea de casaţie, General Gârieşteanu, Gr. Greceanu, dr. Dinu Brätianu și Oromolu.

La 27 Ianuarie a fost o vânătoare interesantă pe domeniul aşezămintelor Brancovenestiti la Mătăsaru la (DB) care a participat şi M. S. Regele. Suveranul era însotit de Principesa Marioara, d-nii Gr. Greceanu, M. Ferechide, Nedici consilier la curtea de casaţie, Generali Remniceanu și Balif, colonel Tenescu aghiotant regal.

Citim in *Monitorul Oficials următoarele:
*Noi, ministru Secretar de Stat la deparlamentul agriculturii şi domeniilor.

Având in vedere necesitatea ce se simte de a se studià, organizà şi conduce serviciul vâns̊toarei în tot cuprinsul regatului, față de legea şi regulamen al de aplicare în vigoare, care nu mai corespunde cu măsurile ce trebuiesc luate pentru inmulțirea, creşterea și conservarea vânatului,

Decidem :
Art. I. D. dr. C. Nedici se declară a conduce serviciul vânătoarei în intreg regatul. Măsurile ce se va crede necesare pentru asigurarea creşterii, înmuļ̧irii şi conservării vănatului, ne vor fi raportate nouă cu raport pentru aprobare.

Art. II. D. administrator al Casei pădu.ilor este însărcinat cu aducerea la indeplinire a prezentei deciziuni.)

Date la 6 Iulie 1920.
Ministru, T. Cudalbu.
No. 31.335 .

Cum meritele D-lui Dr. George Nedici, in ale vânatului sunt în deajuns de bine cunoscute șii apreciate, ne place a crede că D-1 Ministru Cudalbu arată mare interes pentru chestille economice ale tărei.

După căt ştim D-1 Ministru Cudalbu are intenția. să depuie în viitorul parlament un project de lege, intocmit de D-1 Dr. G. Nedici, şi verificat de persoane care ne este o garanție că atât din punctul de vedere juridic, cât mai ales al experienței, viitoarea lege va fi bine întocmită.

In numărul viitor vom publica numele persoanelor care compun Comisiunea insărcinată cu alcătuirea definitivă a proectului.

*     *         * 

In 1920 din cauza ploilor căzule pretutindeni, câmpul fiind bine îmbrăcat, prepelitele au fost împrăṣtiate pretutindeni; iar culesul porumbului si aratul îcepând prea târziu, pasagii abondente au iost prea rari.

In unele regiuni a fost o recoltă frumoasă de potârnichi.

Iepurii din cauza lipsei de material de vânătoare s'au inmultit in mod simpitor.
Sitari s'au vânat prea puțini comparativ cu alţi ani. In schimb însă la vânătorile cu gonaşi (bàtăi) s'au impuscat vulpi multe acolo unde au ieşit iepuri puţini şi viceversa ; iar mistreţii s'au înmulṭit foarte mult, aproape la fiecare bătaie s'au împuşcat câts $2-3$ mistreți.

*     *         * 

La institutului Pasteur, din Paris se fac experiențe cu o recentă descoperire a doi profesori francezi, graţie căreia câinii ar fi complect imunizaţi contra turbării. Această boală ar dispare definitiv.

In urma cererei ca Ministerul comunicaților să retrocedeze ministerului de răsboi imobilul cu tot terenul pirotechniei noui, iar ministerul de răsboi să trateze cu societatea *Industria sonică , fie cedarea, fie închirierea pe un timp mai îndelungat pentru a instalà o fabrică de arme, muniṭiuni şi material de răsboi, prin jurnalul publicat inn „Monitorul Oficial" No. 213 din 26 Decemurie Consiliul de Ministri a hotărât:

Autoriză pe d. ministru de răsboi și pe d. ministru al comunicaţilor ca să trateze cu societatea Sonică fie cedarea, fie inchirterea, pe un timp mai indelungat, a imobilului denumit Pirotechnia Nouă, cu tot terenul ce-i aparține imobil situat lângă moara Ciurel, aşa cum el a fost predat direcţiunei generale a C. F. R., in baza jurnalulului consiliului de miniştri No. 3.004 din 20 Decembrie 1889, precum şi un număr de maşini ridicate dela fabricele de arme din Ungaria, în schimbul obligațiunnii din partea societăţii Sonice, de a instala in acea uzină o fabfică de arme, munif̧iuni și material de răsboiu, la care să se aplice principiul sonicităţii, de a ceda ministerului de răsboiu. mono-
polul aplicării tuturor invențiunilor, bazate pe acest pricipiu la Ministerul de Răsboi.

De asemenea societatea Sonică să se angajeze a utiliza aceste ateliere şi pentru aplicarea acestor invenţinuni la locomotivele C. F. R..

Uniunea Generală a Vânătorilor va ține la 24 Martie a. c., adunarea generală in conformitate cu statutul, şi care va avea loc la D-1 Dinu R. Golescu, Str. General G. Manu No. 32 ora 9 seara. Această informație va tine loc și de convocare.

## CORESPONDENTA CV PROVINCIA

D-lui G. Riz. Loco. - Regretăm, propunerea ese din cadrul vederilor noastre. Proprietăţile nearendate folosesc inmulțirii vânatului. Obṭineți teren de vânat înscriindu-vă în vre-o Societate, aşa cum dorim și noi.
Maior G. A. Giurgiu. - Vom stărul cu toată inima. Trimiteți ceva nume de braconieri, proprielari de ogari, sau paznici indolenți.
A. C. Săvoilu. Craiova. - Mulţumiri. Cum nu se poate mai frumos. De ce nu avem mulți ca D-ta. Comu-nicați-ne numele judecǎtorului.
V. Popa Radu. Dicio St. Martin. - Am intervenit şi s'ăruit mereu. Trimiteți veşti de acolo asupra vânatului și braconierilor.
E. Adreani R.-Vâlcèa. - Da. Erau oameni de inimă la Dv. De ce tăce ${ }^{\text {i }}$ acum ? Nici o veste nu aveţi de dat?
A. Păunescu-Pitesti. - Suntem in aşteptare, ceva mai concis.
I. Rădulescu-Canlia. - Numai printr'un delegat şi proporțional.
I. G. Scăeni. - Imediat ce vom fi în posesia pulberei vom executà dorinṭa $\mathrm{D}-\mathrm{v}$., şi chiar a tuturora.

## MICA PUBLIIITATE

TUBURI, ALICE, IARBA.
Uniunea Generală a Vânătorilor face cunoscut tuturor societăţilor de vânătoare din tară, precum și tuturor vânătorilor că stocul de tuburi cu furniturile lor, fiiind aproape epuizat, dacă doresc să fie aprovizionați să se grăbiască a face comanda. Tuburi 16 nu mai sunt.

Prin colete poştale nu se poate face expediția.

## UNIUNEA GENERALĂ VÂNĂTORILOR

Scopurile sale coprinzând interesele tuturor vânătorilor din întreaga tară, toate societățile de vânătoare se potr? grupa în jurul ei.

TAXA DE INSCRIERE este numai 40 lei (N'are cotizaṭiuni lunare sau anuale).

MEMBRII ADERENȚl : cei ce donează până la 100 lei. MEMBRII ACTIVI: cei ce donează dela 100 lei în sus. MEMBRII ONORIFICI : cei ce donează dela 1000 lei în sus.

## REVISTA VANATORILOR

(Organ oficial al Uniunei Generale a Vânàtorilor).
Publică: articole cu subiecte pur vânătorești; numărul membrilor Uniunei; numele donatorilor; lista contravenientilor la legea de vânătoare ; dări de seamă a societăților de vânătoare, etc.

Se distribue gratis membrilor《Uniunei Generale a Vânătorilor》. Abonamente nu se fac. Preţul unui număr 3 lei. Primește anunciuri comerciale.

Loc pentru anuncluri nemone

Loc pentru anunciuri

## ATELIER DE ARMURARIE

## CĂLIN CURCA

(fost 15 ani in atelieral E BUCHMANN)

Aduc la cunoştinṭa Onor. Clientelei mele, precum şi tuturor persoanelor-vânători, că în vederea timpului, am deschis un atelier special de armurărie in

## Strada POP, No. 14 <br> (prin calea Floreasca)

și mă pot angaja, a executa orice lucrări și reparaţiuni privitoare la arme de vânătoare, de tir, cu glont si de precizie, revolvere, pistoale, etc. etc., cu preturi avantajoase.

Membrii Uniunii Generale a Vânătorilor se bicură de o reducere de $20 \%$.

Loc pentru anunciuri

## Preţul 3 Lei

Membrii Uniunei o primesc GRATIS

## Loc pentru anunciuri


[^0]:    ${ }^{1}$ ) La Tir. - Sports Bibl,
    La chasse à Tir. Bibl. Larousse.
    Souvenirs de la Huitte.
    Mes chasses en Afrique. Th. Roosevelt.
    Balistici. Negoescu Liteanu.
    Probabilităţi - Burileanu.

[^1]:    ${ }^{1}$ ) Chestiunea lugimii țevilor nu este hotărâtă incă. Contraversele sunt multe, mai ales dela aparitia choke-ului. Pentru a păstra o j'ıditioasă cumpănire a armei, pentru a se putea anihila toate trepidațiile ce se produc in momental arderii, si pentru a se puteà aveà o linie de miră (4 ochire) suficientă, se pare că ar fi necesar n medie de 72 cm . pentru cal. 12, 70 p. cal. 16. 63 p. cal. 20.
    Pentru cei cu mai multe arme, s'ar recomandà vre-o 4 cm . mai mult'pentru bătăi lungi (iepuri iarna, porumbei etc) sau 4 mai piția pentru prepeliṭe vara, până prin Septembrie.

