# VANATORILOR <br> Organ al Uniunei Generale a Vânatorilor sub Directiunea unui Comitet <br> Direcţia şi Administraţia Strada Sărindar No. 22 



## Din colertia D-lui Dr. GH. NEDICI

## UNIUNEA GENERALA A VANATORILOR

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PRESEEDINTI DE ONOARE: Mihail Sutzu şi Antoniu Mocsony.
VICE-PRESEDINTI : Colonel G. G. Manu si N. Racottă. SECRETAR GENERAL: M. D. Scraba..
PRESEDINTE: Dinu R. Golescu.
SECRETAR GENERAL : M. D. Scraba. Catargi, General Cottescu, Dr. I. Costinescu, I. Cămărăşesu, General M. Dancov, Petre Ghika, Gr. N. Greceanu, C. larca, G. Lakeman-Economu, Dr. C. Leonte, Dr. N. Metianu, Dr. G. Nedici, Mih. Sc. Pherekyde, George Plagino, Gr. Rioşeanu, G. Schina, N. Schina, Ştef. Sendrea, Colonel C. V. Sterea,
Dr. L. Scupiewski, Dr. G. Slavu, Dr. G. Udrischi.
CENsORI: N. Berindei, Dr. Amza Jianu, St. Gaillac, M. Flechtenmacher, Dr. I. Bejan şi C. Mărescu.

## Uniunea GNENERALA

## A VANATORILOR

Scopurile sae coprinzând interesele tuturor vânătorilor din intreaga țară, toate societățile de vânătoare se pot grupa în jurul ei.

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

MEMBRII ADERENȚI : cei ce donează pâna la lat lef. MEMBRII ACTIVI : cei ce donează dela 100 lei în sus. MEMBRII ONORIFICI : cei ce donează dela 1000 lei în sus.


# "EIUBERRTTS®" 

samar
F. WIL FIEILM PETRI \& FII - ALBA=IULIA Sucursala: BUCUREŞTI, Strada CAROL 142. - Agenția: VIENA III, KEILGASSE 4, II/19

Sectıunea fotografıcà:
Reprezentanta Generalà a firmelor:
Krupp-Ernemann, Aparate Cinematografice, Societate Anonimă, Dresda.
Fabricele Ernemann, Soc. pe Acţiuni Dresda. BEFA Soc. An. Fabrica de hârtie fotogr. (fost Dr. Schleussner) Berlin.
Tip-Top Fabricele Photo Chimice, Dr. Bernfeld \& Dr. Fischl, Viena.
Gustav Heyde (Alitino-Fotometre) Dresda. Etc., Etc., Etc.

## REVISTA VANATORILOR

(Organ oficial al Uniunei Generale a Vanătorilor)

Publică: articole cu subiecte pur vânătorești; numele membrilor Uniunei ; numele donatorilor; lista contraveniențelor la legea de vânătoare; dări de seamă a societăţilor de vânătoare, etc.
_ Abonament 50 lei anual.
Primeste anunciuri comerciale

Sediui: STR. SARINDAR No. 22 BUCURESTTI

1 ,

> Depozit Permanent al Renumitelor Cartuse Wöllersdorf :

> PRAF DE PUȘCĂ ȘI ALICE. PROECTILE „IDEAL"ȘI BRENNECK. RECHISITE PENTRU INCĂRCAREA ȘI CURĂŢIREA ARMELOR. PREPARATE PENTRU CONSERVAREA PIELEI STI A ARMELOR. DOPURI PENTRU CARTUŞE, Etc.

Camera \{ ERNEMANN ERID PENTRU ATELIERE Camera $\{$ ERacile $\{$ NEMANN ERID PENTRU ATELIERE Artisti si amatort seriosi intrebuntează exclusiv: Plăcile (IMPERATOR») KRUPP ERNEMANN renumit ca cel mai bun proector CINEMATOGRAFIC DIN LUME Recompensat cu Marea Medalie de Aur. - Diploma de Onoare a EXPOZIŢIEI UNIVERSALE din Amsterdam 1920, Londra 1921, etc.
APARATE DE PROECŢIUNI ŞI DE MARIRE PENTRU UNIVERSITA TT, ȘCOLI ŞI FAMILII
Instalațiuni de orice laboratoare pentru : BIOLOGIE, ZOOLOGIE, PATHOLOGIE CUM ŞI SERVICIUL CRIMINALISTIC, CONSTATARI DE FALṢURI IN SCRIPTE, Etc., Etc.
MICI APARATE şi APARATE SPECIALE PENTRU EXPEDITTIUNI ŞTIINTुIFICE POTRIVITE LA ORICE CLIMA, Etc. BINOCLURI PRISMATICE ,ERNEMANN" CU MĂRIRE DE 6 ORI ; PREFERITE DE ARMATA, MARINA, VÁNATORI, SPORT, Etc., Ete.

# REVISTA <br> VANATORILOR 

Organ al Uniunei Generale a Vânatorior sub Direcția unui Comitet

Direcţia şi Administraţia Strada Sărindar No. 22

## Câteva cuvinte serioase către vấnătorii tărei

Dacả dorim ca fiecare dintre noi să fie un luptător Tolositor şi victorios în răsboiul sfânt pentru asigurarea vietei, averti, libertătii, şi independenţii noastre naţionale amenintate de vrăṣmaşi, trebue să dispunem ̂̂ß zilele de astāzi, de atâtea calitatţi fizice, intelectuale şi morale, de atâtea cunoştinţe militare teoretice şi practice pe cari ni le putem insuşi numai printr'o educaţie conŜtentă ṣi sistematică, începând chiar din co ilărie Este cert însă, ca din cauza tecinnicei războaielor moderne și în urma multor allor imprejurări, suntem neVoiji a produce din ce in ce mai multe individualitäti mililĭ̆reşte educate. Nu este deci problemă naționaiă mai importantă, decât pregãtirea tinerimei noaitre Pentru apärarea țären.
Trebue să innlăturăm părerea greşită şi periculoasă, Ch pregătirea militarẳ a tinerimei noastre ar fi numai chemarea oştirei, care se ocupă de ea numai in timpul Serviciului obligatoriu. Este cu neputinţá să ajungem acest scop in câti-va ani mai ales dacă nu am instruit tinerimea nici înainte nici dupã anii serviciului militar.
Interesul nostru national cel mai insemnat pretinde deci, ca familia, şcoala, societatea, armata şi toate organele de stat să coopereze in strânsa legåtură după un Han sistematic şi conştient pentru cả sǎ formâm exercititeti noştrii, soldați oţelițt, inteligenți capabili și exercitafti, Pe langă o activitate atât de conştientă, fieCare bârbat al naţiunei devine de la sine şi cu ecointruis airea unor cheitueli enorme un element format şi
si adevăr valoros al puterei naţionale.
Si ce rol are societatea in această chestiune? Acel Tezeaportant, ca sǎ imbrătiṣeze ori ce fel de sport, sǎ
Pentroscả cu zel neobosit sí conştient interesul sportiv,
Dentru că fiecare sport stă in serviciul puterei naţio-
${ }^{\text {Co }}$ Sciui a desvoltărei capaciăta̧ţi sale defensive. Și de
Pentru acuste rânduri fe revista noastră de vânătoare?
arila à că vânătorii reprezintă o parte insemnată și
depline a societăţii, pe care o poate determina să-şi în-
In ească menirea.
Cand facere sportul nu este o ţintă egoistă şi atunci
vemea, salu sport, nu procedăm numai ca să ne treacă
ne otea, sau cum se zice "din sport" ci pentru ca să
Tuintá oflim corpul și sufletul, făcându-le capabile de bi-
cierea in goana vieţei, de creaţiuni reale și de apre-
Da frumusetei.
izolaţ̦ indivizi, ca izvoare de energie desvoltả chiar
Datiunea forte mari și conştiente, atunci statul ca ema-
care fiea acestora devine un focar uriaş al forţri din
Dentruecare atom este de o valoare considerabilă
Acear poate fi întrebuintatá în mod conş̦tient.
Aceasta au stiut on şi Latini, precum arată zicala , pro
Datria est, dum ludere videmus" dară aut dovedit-o şi

Englezii, cari în lipsa unei armate continentale formară in scurtă vreme din elemente sportive o armată care a înfrânt oştirea germană, organizată metodic timp de jumătate de veac.
Precum am zis, fiecare sport are însușiri pentru apărarea națională, dar îndeosebi două şi anume vanătoarea și tirul.
Despre vânăloare am tratat în alt loc spunând: ,vâ. natul ascute si face ageră vederea, întảreşte mâná, ne facem capabili a percepe distanţele și a cunoaşte îndepărtarea lucrurilor; ne deprindem cu drumurile și cu oboseala, făcând din noi oameni curagioși, intreprinzători cu alte cuvinte adevăraţi soldaţi.
După cum vedem vânatul contribue în mare parte şi la desvoltárea virtuţilor militare, virtuţic cu cari bravii nostri soldaţi au excelat ìn decursul groaznicului raxzboiu."

Cred că despre tir nut trebue să spun multe. Ori cine sttie ce însemnează în războiul modern mânuirea și utilicarea sigură a armei de foc și oricine ştie ce inseamnă faptul, de a trimite cu certitudine și iuţeală puterea distructivă acolo unde vrem să distrugem. Dar oricine ştie şi ceace înseamnă contrarul.

Este regretabil că in patria noastră chiar dacă s'a vânat, nu s'a procedat cum trebuia, iar tirul a fost veglijat aproape cu totul.

Astăzi graţie pildei bune, interesului intensiv șì sprijinul guvernului nostru, graţie miniṣtrilor cari au înteles rolul vânătoarei în economia națională şi apărarea fărei și graţie vânătorilor noştri pricepuţi și însufletitit, cauza vinătoarei merge pe drumul cel mai bun şi i se arată de pretutindenea interes şi sprịin viu, aşa facât în scurta vreme vom avea un rol conducátor in chestile vânăto eşti. Dară tirul este neglijat cu desăvârșire, societatea, vannătorii şi cultivatorii sporturilor au o atitudine parcă nici nu-ar exista tirul, ba chiar lasă să se prăbușască frumoasele așezåmiete existente. Ca să nu merg mai departe chiar în Bucureşti. Aşezământul de tir de aici foarte frumos și valorând mili uane se prăpădește, fără ca cineva s'ăl fi vizitat măcar.

La luctu deci vânători şi cultivatori de sporturi, sǎ înbrățişăm în primul rând chestiunea tirului de aici, să ne inscriem la societate, să ne organizăm, căci aşezământul ne apartine, să turnăm viaţa nouǎ in această instituţie amorlitả. Provincia ne va urma.

Să pornim o propagandà întinsả şi pentru lir, şi dacă vom lucra in mod conștient făcând ieftină tragerea la semn, atunci duminecele și sărbǎtorile populaţiunea oraşelor nu va mai cerceta cafenelele, îmbẵcsite de fum ruralii cârcimele, ci cu tof̧ii se vor aduna la ir unde vor învătala să apere tronul şi patria in contra or cărui duşman.

Dr. Gheorghe Nedici

## DOWTN!

Dresajul după metoda engleză a câinilor de aret, complectată prin aport
(Spicuiri de cativa autont straxini)

de C. G. Alexianu

## (Urmare)

Dr. In Drept dela Paris
Vă spuneam în articolul precedent că najoritatea marilor dre-ori privesc ca o greşală capit-lă faptul de a permite căţelului încả tânàr de a aporta un vânat rănit care frge pe picioare, în epoca de dresaj incomplect ta care ne aflăm.

Intı'adevăr: acasă, dupả ce $i$ - aţi aruncat mânusa făcutả ghem, ìl puneaţi sả se culce înainte de a-i permite so ia. Tot astfel și a atåzi in faţa iepurelui, pe care l'a d şălat focul d-voastıă de puşcả și care se târăṣte penibil pe pảmânt, în fata potârnichii aripate care fuge sảltând printre ierburi, trebue sả mențineţi âainele dv. nemişcat culcat la pảmânt.

Şi da ă vreţi sà mả credeți, veţi proceda astfel nu numai câteva zile, dar timp de mai multe săptămâni, chiar un sezon intreg, după cum veți avea mai mult sau mai puțin vânat de prezentat elevului dv. şi după cum el insuşi va fi dovedit mai mult sau mai puţin supus la ordinele dv. Incercaţı numai, și nu va trebui mult ca sã vã convirgeţi că, cu toată vigoarea, cu toată exuberenţa şi cu toată pasiunea sa penttu vânătoare, câinele dv, va ști să reziste seducţunilor celor mai scuzabile şi că, in curând, it veţ avea compleciamente in mână
Atunci, dar atunci numai, și după gradul de cumintenie naturală sau de supunere ce va marifesta, îi veţi permite să aporteze din timp intimp-nu prea deso prepelită sau o potârniche, un iepure sau un sitar.
Pe celelalte le veţi ridica dv. în persoană, în care timp căţelul va sta la Down; rile veṭi aduce cu mâna dv. și i le veţi da să le miroasă, farrẳ a-i permite inssă vreodată să bage colții, apoi. după ce-aţi băgat vânatur la geantă, îl puteffi trimete în cảutarea altor victime...
Fiți sigur că nu va fi nevoe să-i spuneṭi de două ori.
Astfel se obtine un câine care nu aportează nicı odată decât la comandă.
Dar iată, de pildă, a potârniche aripată refugiindu-se intr'un desiş. Dv. vetfi conduce câinele spre locul unde s'a lăsat pasãrea, având grije de-ai da câinelui vântul favorabil, adicả în faţă. Ajuns la locul cu pricinả, îl veţi vedea oprindu se brusc și urmărind apoi potârnichea care fuge, marcând o serie de areturi. Procedeul acesta este perfect.

Totuṣi, dacả din intâmplare, cáinele ar pune nasul in pământ, opriţıl imeaiat; nu trebue sã-i permiteṭi această manevrắ nedemnă de dânsul. Eu privesc drept cea mai mare calitate la un pointer sau sefter bun, să caute cu nasul în sus, sả areteze vânatul insuşi iar nu să urmeze pista, cá un vulgar dulâu de curte.
In cazul acesta, cel mai nime it lucru este de a retrage câinele, de a-l face sà-şi reia cheta în alte directuii și de a reveni ceva mai târziu la locul in chestiune, unde știți că se află pasărea rănită.
Vom vedea in curând avantajele acestui proce deu.
La câinii de rasă engleză pură, dragostea vânătoarei, necesitatea de a vâna sunt atât de imperioase, ardoarea şi mijloacele de acțüne atât de puternice, in cât că dresorul trebue, inamte de toate, să se preocupe de a discuplind aceste facultă!! naturale; astfel cá, în ceea ce ma priveşte, aprob ibeşte tot ceea ce lide spre acest rezultat.
Nu ştiu dacă dv. impaŕraşitịi părerea mea, eu consider innsǎ fârả nici o valoare vânatul ucis în anumite
condiţiuni cu care se acomodează atât de uşor unii di " iubiţii noştri confraţi.

In ceea ce ne privește pe noi iubite cititor, care avem pretenṭiunea de a vana, nu vom ucide nici odată o piesā asupra căreia câinele nostru va fi comis vre-0 greşală: tot astfel vom face fără regret saccrificiul vânatului rănit, a cảrui cautare ar putea compromite calitâţile pe care le posedă deja elevul nostru.
Eu personal, cred că aportul oferã vânătorului unul din cele mai bune mijloace de a desāvârṣi și de a ${ }^{\text {a }}$ perfecţiona dresajul unui cățel tânăr; de aceea vă siátuesc să renuntaji provizoriu la cǎutarea pieselor de vânat rẻnite, care se vor a pǎra prea mult timp, fugind $^{\text {and }}$ pe picioare.

La anul viitor, dupǎ un bun sezon de vânảtoare, Iue crurile se vor schimba.
Si pentru cǎ tot surtefi pe calea concesiunilor, vassi mai iuga ca polârnicheă aceea, pe care atıi nenorocito adine auri şi pe care o vedeṭi stând imobilă şi ghemuitâ ch ar ac olo unde a cåzut, dacă vretii să mă credefil š̂ nu-i permiteţi nici odată cáinelui dv, sì pue gura pe ea, ina nte de-al fi pus câteva clipe la Dozon, chiar acolo, în faţa ei.
Două sau trei lecfii vor fi de ajuns pentru a obine acest rezultat, dacă elevul dv. a fost deprins din vrente cu aceste manevre, in timpul lectiunilor de aport date acasă şi în timpul plimbărilor.
Fiți convinşi că, dacă nu observaţi în mod inflexibil această disciplină, tânărul câine' se va lepăda in curând complectamente de ea; il-veţi vedea incetul cu incetui emancipâ cedeu îi reușeşte, nu va mai observa nici una diil tr gulele la care l'aţi supus.
Când veți fi împuşcat vre-o prepelităa sau vre-o po. târniche lăsaţi-l numai odată sau de două ori sả lug de innainte de-ai fi dat crdin, sii veti vedea ca inainte de a se isprăvi ziu?, el nu va mai vroi nici sã se culco când se ridică vânatul nici când trosnește puşca, fiecare prepeliită pe care o vedea căzând̉, se va nâpulu $c^{a}$ ca un nebun, şi dv. nu veffi mai fi stăpân p: el c s $\mathbf{i} \cdot 1$ opriți.
lar dacǎ cumva vânaţi și in companie, se va isca - luptă de amor propriu între el și câinii camarazilor dv. şi vânătoarea se va tr nisforma in balamuc.

Aşa dar, in interesul chiar al operei intreprinse, avea tot avantajul, ca in primele luni ale educatun sale, sǎ interzicetti in mod absolut orice aport ta elevului d-voastrá.
Nu există nici un moliv pentru a vă determina a-1 libera de aceastã disciplină
In aceastả direcţic iacá ce ne povestește un autori: doi
„De multe ori mi s'a intâmplat ca, vânând cu cuilalit pointeri de odatá, sǎ-l fac pe unul din ei să-i ia cela ? de sub nas vânatul ucis în fata căruia îi pusesem amàndoi sả se culce. Potârnichea zăcea colo, intr
pãis, şi ambii câini stau culcatii $p$ : locul unde-i s prinsese sắltarea vânatului.

- Aport, Boy!

Boy por ea incet, in trap mic, iar când sosea la locul in ch stie. se frântea la pầmânt la comanda Down! - Aport, Kingham!

La rândul său, K ngham, cu acelaş calm execută ${ }_{\text {a }}^{\text {a }}$ ceeaş manevră; apoí, ajuns lângă camaradul sãu ${ }^{\text {an }}$ culca la coman dă, şi amând i. unul lângã altul, Heau aşa cu putarnichea la vârfuil nasului, atâ a vret cat aveam pofiă și fárả ca vreunul să fí manıfesta mal mică veleitate de a se atinge de pasăre.

- Desemnează dita pe acela dintre cáini, pe doreşti să-1 vezi aportând pasărea, zi eeam atunci dintre prietenii mei, care mả acompania.

După alegerea sa, Kingham sau B y aportau atunci potârnichea; iar càinele celălalt, care nu fusese ales, rămânea culcat, cu botul intre labe, în acelaş loc, nemişcat.
Bietul meu Lord Rockiagham a murit; insă Boy mai trǎe „te, şi dacă s'ar găsi vre-un neîncrezător, este gata să le repete experienţa".
De alffel fapta de mai sus n'are nimic exceptional ca să stârnească admiraţia. N'am citat acest exemplu decat ca să vă arăt la ce grad de supunere D iate aduce un dresaj metodic, raţional, pe care vi-1 recomand, chiar pe câinii cei mai febrilissi cei mai nervoşi.
Ei bine, credef̧i dv. că dacă aţi fí cedat dorinţei de a face să vă aporteze un câine tânăr primele piese rănite sub aretul sẩu, ali fi putut să-l aduceți la o astfel de subordonare pasivă?
Vă repet: numai cu preţul sacrificiilor repetate de aiâtea ori, cât va fi necesar, numai impunàndu-vǎ dv. Inşivã o regulả severǎ, dela care nu vă veţi abate nici odară, numai astfel veṭi ajunge să posedaţi câini pe 'are să-i aveţi aşa de conplect în mână.
Incontestabil, că procedâ ıd astfel, ni se va întâmpla mi mult decât odată, în răstımpul acestui primi sezun, exclusiv consacrât dresajului elevului dv., ca să vânaţi mai puţin decāt cutare sau cutare din camarazii dv., Care se acomodează cu orice, numai și numai să se intoarc :cu geanta pină,
Insă, oare vă pasă dv. ceva? Urma alege!
Nepermiṭând nici odată câinilor tineri de a aporta in timpul vànätoarer vânatul ucis, nu omiteţị însă nici oddata de-ai pune să âpo teze, când v'aţi înapoiat acasă, acord, potârnichi, prepeliţe, etc., ucise în timp 1 zilei; cord acestui exerciţiu o importanţă din cele mai mari. de a caci, într'adevăr, dacă le inter zicem in primul sezon, $n^{\prime} 0$ a facorta la vânătoare piesele vǎzute în fat lor, facem facem pentru ca ei să nu mai aporteze de loc; o lacem cu scopul de a-i învăţa să nu áporteze decât de to , și numai la ordin, o facem pentru ea, înainte
de toate, să se înveţe să nu se mişte fără ordin din
hatul unde s'au culcat in momentul când a sǎltat vâ-
natul: o facem intr'un cuvânt, pentru că vrem sd-i adu-
lacã ní un astfel de grad de ascultare, in cât să nu
care - nici odată un pas măcar-ași zice nici o miş-
De fără să li se fi dat voe.
a Je aceea, v'ași ăproba din toată inima dacă, pentru
acasăliariza câinele dv. cu vânatul, l'aţil face să repete
Heas sau chiar la un popas, in timpul zilei, cu vânatul
cut la aretul sáu, toate micile exerciffii pe care le exe-
tista aşa de bine in copilărie cu mảnușile sau cu baCuăcută ghiomotol.
are im àeastă ocazie, permiteţi-mi o observație, care-şi portanta ei:
Bicăgati de seamă că numai foarte rar (cá să nu zic
fiunill dată) câinele va strica vânatul aportat in condilunile acestea.. Acest timp de aṣteptare in fata vânadetestabil este ăşa dir şi un mijioc de a evita acel $V_{0 m}$ nărav ce-1 au unii câini de a strange vânatul. Vom reveni mai târzuu la acest lucru,
Assa dar, vânătorul care s'a apucat de dresajul unui să-și fix, mai ales a unuia de pur sânge englez, trebue
s̊̆ ucidaze bine în minte cà nu trebue să vâneze ca
In Urida vânat, atâta tump cât va dura epoca de aresaj.
 aibe un greselilor câinelui său, nu va parveni niciodată sã
Sunt anımal bine dresa'.
cu funt cazuri, când trebue să inveti să te intorei şi
peanta goal
pal peanta goal 1 !
Cainelte de acela care iubeşte şi pricepe vâuătoarea cu e aret, in tot ceea ce-i face nobleţa ssi tot
de odată și eleganţa, chestiunea de a ucide este cu totul accesori e.

In să pentru ca educaţiunea câinelui de aret să devină complectă, nut ajunge ca el sa vâneze bine când este singur cu stăpânu-său, el trebue să se comporte bine şi atunci câ id și allii câini caută împreună cu el acelass teren.
Vom vedea că cu un animal foarte bine preparat, ca acela pe care I avem istizi, rezultatul este mult ma resede si mult mai uşor de bit out d cât şi ar pute a inchipui mulṭı dın conf aţi noștrii.

Dar n'am isprăvit incắ cu concesiunile pe care vi le cer: căci veţi pricepe că dacă v'am sfatuit să împiedicaţi pe eleval dv. incă prea tânarr de a se lua după o pasăre rănită, cu alât mai mult nu voi putea admite - din moment ce doriţi să scoateţi un cầne impecabil - să se ia după un epuce pe care l'aţi schiopă at.

Dacă n'aţi avea ambiţia de a obține perfecţiunea dresajului care, mai târziu, vă va rásplăti cu prisos toate aceste mici sacrificii; dacă, din potrivă, nu v'ar interesa decât faptul de a nu pierde epurile in chestiune, n'aţi avea decât să daţı drumul câinelui; dacă are picioare bune, cu siguranţà veţi avea epurele în geantă.

Totuşi, ìmi veţi di voe sả má indoesc că acest sistem - atât de mult practicat la noi incă-âr avea aceeaş valoare ca acela pe care vi-1 recomand aci. De altfe eu nu fac altceva, decât să vă expun sistemul; dv' n'aveṭi de ât să alegeṭi înlre cele două metode.
Oricât de inteligent ar fi un câine, cred cảa i-ar trebui un tịmp îdalungat până să priceapă că, dacã-i este permis să urmãrească un epure atins şì invalid, ̂̂i este totuşi interzis sǎ se ia după cei sdraveni, neatinşi de plunb sau cei care-i sar dintre pic oare.
Din contr $̧$, dacă elevul dv știe că trebue să se culce la plecarea tutulor epurilor, răniţi sau nerăniți, indiferent, chestiunca se simplifică pentru el: n'are voe sả se ia după nici un epure și pace!
Este uşor de îņ̧eles că un vânător, care n'are ocazie să tragă decât în vreo duzină de epuri, tot anul, nu va avea destul stoicism in toldeauna ca să oprească câinele sǐu de 'a fugări pe accea, pe care va crede că i.a rănit. Insă nu cred să mă inṣel declarând cả nici odată acest vânător nu va poseda un câine perfect comportându-se tot atât de bine şi la vànatul de pană și la cel de păr.
De, nu se poate avea toate odată.
Intâhim zilnic vânǎtori și càini, foarte convenabili atât unul cât şi celăalalt, cari se multumesc cu rezultate aproximative ș̦i sunt foarte satis săcuți: câinii 1 rr aretează admi abil atāt prepeliṭa cât și potârnuch $\div$ a, se iau c. nebunii după toţi eourī, fără excesţii, de s'a ras sau nu în ei; geanta se umple totuşi mereu şi toatǎ lumea este incântată...

Ce să zic? Nu-mi oermit să critic oe ni məni. De, fiecare se distrează după cum il tae capul și câți oameni, atâtea gusturi.
Pentru noi, ubite cititor rămâne slabilit că studiem aci numa ş num i mil oav le de a mbține un dresa pertect: pretindern sì dobànd n un cà tre are nu va greşi nici odata şi nu existá s scrufienu rea mare pentru no in vederca obţinerei acestii rezultat.
C. G. Alexia u


## CONDITIUNILE DE ARENDARE

## a dreptului de vânat pe teritoriile obsteşti

In conformitate cu dispozițiunile art. 10 al legii pentru protecţia vânatului și reglementarea vânătoarei dispunem cả pe lângă celelalte condiţịuni de arendare impuse de autoritatea prevăzută cu art. 8 al legei vor face parte integrantă din contract si următoatele:

1) Pentru teritoriile până la 3000 hectare la ses sau la munte se va întreţine de câtre arendaş, un păzitor de vânat special. In cazul când teritoriul este mai mare de trei mii de hectare va fi câte un păzitor pentru fiecare 3000 hectare neținându-se seamă de fracţiunile mai mari de inclusiv 1500 hectare.
2) In timpul iernei când zăpadı acopeeră pământul timp mai îndelungat, arendaşul va face depozite de nutreţ după felul vânatului, câte un depozit pentru fiecare 150 hectare la şes s\$1 1000 hec. la munte.
3) Arendaşul va lua toate măsurile și va întrebuinţa toate mijloacele pentru stârpirea fiarelor şi păsărilor răpitoare.

Arendaşii vor comunica la tréi luni prin scrisoare recomandată şefilor de ocoale silvice, ale statului precum şi Inspectorului regional măsurile luate şi rezultatele ob ţinute.
4) Vânătoarea cu caracter distructiv este cu desăvârşire oprită.
5). Pe o optime din suprafała intregului teren arendat nu se poate vâna nici odată,
6). Contravențiunile la aceste condiţii atrag dupǎ ele rezilierea contractului de arendare iar arendaşul va fi obligat să plăteascã şi eventuala diferenţă de arendă ce s'ar obţine la noua arendare a teritoriului de vânat.
p. Ministru,

Inspector genecal al vânătoa"ei
D-r Gheorghe Nedici


## Corespondența revistei

D-lui Ionel Popp, Blaj.
Am primit statuiele societăţei vânảtorilor români din Blaj pe care le vom spune comitetului nostru şi vă multư nim, aşteptăm cu plăcere ori ce contribuţie a D-v. la Revistă.

Numirile de paznici publici pentru vânat se fac de câtre inspectoratul general al vânåtoarei din Ministerul Domeniilor, unde am inaintat toate cererile ce s'au adresat Preşedintelui Uniunei generale a vânătorilor.

D-lui Colonel E. Lendrea, Târgovişte. Actuala direcție a revistei nu are cunoş̦inţa de articolul trimes de D-v. S'a luat act pentru schimbarea adresei.

## Uniùnea Generală a Vânătorilor

## Situația încasărilor și plăților în cursul anului 1921-1922



## Convocare

Membrii activi ai Uniunei sunt convocați în Adunare Generală ordinară şi extraordinară pentrù ziua de 27 Aprilie, orele 9 seara in localul Ş:oalei general Golescu din strada Azilul de noapte.

Ordinea de zi:
Aprobarea gestiunei pe anul 1921.
Descărcarea Consiliului de administraţie
Complectarea Consiliului.
Alegerea Censorilor.
Odată cu aceasta, adunarea generală extraordinară va proceda la discuţiunea și modifi :area statutelor Uniunei, al cărui ante proect, conform hotărârei Consiliului de administraţie din 28 Martie 1922 se publică mai jos:

## STATUTELE uniunei generale a vânătorilor

## CAPITOLUL I

Art. 1. - Se inființează în România o Societate sub numeie: „Uniunea Generală a Vânătorilor," cu reşe dinta în București.

Art. 2. - Ea va avea reprezentanți in tot cuprinsul tării, ca conducător de oficii, pentru aplicarea legei și regulamentului de vânåtoare şi in general pentru intdeplinirea scopului ce-şi propune această Uniune.
Art. 3. - Durata Uniunei este nelimitată, începând să functioneze imediat ce procesul verbal \de constituire a fost iscǎlit.

## CAPITOLUL II

## SCOPUL

Scopul Uniunei cuprinde trei sectiuni:

## Sectliunea A

Art. 4. - Măsuri de inteses general:

1. A da concurs autoritattlior publice pentru stricta aplicare a legei vânătoreşti şi a contribui la represiunea braconajului.
2. A aכorda recompense şi a libera certificate guarzilor de vânat publici și particulari înfiintand sii o casă de pensiune pentru aceia care vor fi suferit in exercititul funcțiunei Ior.
3. A lua ori ce măsuri s'ar crede necesare pentru a ajuta la protecţiunea şi înmulţirea vânatului.
4. A incuraja pe toale căle distrugerea fiarelor şi animalelor stricătoare.
5. Uniunea va căuta să grupeze în jurul ei toate societăţile de vânătoare din ţară, şi care aderảnd la Uniune vor inţelege să ajule la reallzarea scopurilor ei.
6. Va organiza congrese pentru desbaterea chestiunilor de mare interes pentru vânători. Va avea local propriu pentru tinerea acestor congrese si pentru inlâlnirele societăţilor de vânătoare. Localul va fi prevǎzut cu sală de lecturǎ sportivă și bibliotecă
7. Va căuta să procure in condițiuni bune articole de vânătoare pentru membrii uniunei.
8. Infiinţarea unui contencios pur vânătoresc având la trebuinţă ramificări în toată tara, centru fiind la Bucureşti și având printre insărcinările sale resolvarea
diferendelor ivite fntre diferitele societăţi de vânătoare.
9. Sunt cu desăvârşire excluse din drepturile Uniunei arendarea terenurlior de vânătoare.

Att. 5. - Câinii.

1. Ameliorarea raselor de câini de vânătoare.
2. Inființarea unui registru de origină pentru câinii de vânătuare. El se va alcătui și administra după un regulament special.
3. Organizarea de expoziţuni şi concursuri pentru câini.
4. Infiinţarea unui serviciu pentru dresaj și pentru întreţinerea câinilor în pensiune.
5. Combaterea prin toate mijloacele a furturilor de cầini.

## Sectiunea $C$

Art. 6. - Publicațiuni.

1. Infiinţarea unei reviste periodice, care pe lângă Chestiunile interesând Uniunnea va trata subiecte de interes general, privind protecţia şi inmulţirea vânàtului, educațiunea vânătorilor, technica armelor și chestiunile juridice privitoare la legea vânatului.

Publicatiunea va purta numele de ,Revista vânătorilor". Organ al Uniunei generale a vânălorilor.
2. Uniunea va acorda o subvenţiune pentru editarea unei biblioteci de vânătoare.
3. După culegereă materialului necesar. Uniunea va întocmi şi publica harta cinigetică a României.

## CAPITOLUL III

## Membrii

Art. 7. - Membrii unuinei sunt:
Membrii activi și membrii aderenţi.
a). Membrii activi sunt admişi de consiiiul de administraţie și confirmati de Adularea Generală.
Ei plătesc o cotizație anualà de 50 lei.
Aceia dintre membrii cari fac Uniunei o donaţiune de cel puţin 1000 de lei, rămân scutiţi de această cotizatie.
Membrii activi ai un'unei primese fn mod gratuit Revista Uniunei.
b) Membrii aderenţi ai uniunei pot fi ori ce persoánă, de onorabilitate recunoscută, care a plătit taxa de înscriere in Uniune.
Această taxă este de 20 lei.
Att. 8. - Numărul membrilor Uniunei este nelimitat.

## CAPITPLUL IV

## Administrația

Art. 9. - Uniunəa se administrează de câtre:
a) Adunarea generală.
b) Consiliul de administraţie.
c) Comitetul de directie.
a) Comisia cenzorilor.

## Adunarea Generală

Art. 10. - Adunarea genarală se întruneşte odată pe an in luna lanuarie, in sesiune ordinară pentru verificarea gestiunei anului expirat și aprobarea bugetului pe anul viitor.

Ea procede la alegerea censorilor și a membrilor consiliului de administrattie, hotărâşte asupra tuturor chestinnilor din ordinea de zi.

La adunăriie generale nu iau parte de cât membrii activi ai uniunei.

Adunarea generală e valabil constituită, ori care ar fi numărul membrllor cari au răspuns la convocare. Numărul membrilor fiind mai mic de 24, va trebui ca cel puţin 8 să fie membrii în consiliul de administrație.

## Consiliul de Administrație

Ar\%. 11. - Consiliul de administrattie se compune din 24 aleşi de adunarea generală. Peste acest număr fac parte de drept din consiliul de administraţie, cu titlu de Membrii corespondenti, toţi preşedinţii societăjilor de vânătoare din România.

A/t. 12. - Consiliul de administratie alege pentru patru ani, din sânul său, pe preşedintele Uniunei, pe vice-președinți, pe secretarul general și pe consilierul Uniunei. La expirarea termenului de patru ani, aceste alegeri pot fi reconfirmate. Functiunea de secretar şi de casier pot fi incredintate și altor persoane ce nu fac parte din consiliu.

Art 13. - Adunarea generală poate conferi persoanelor ce va alege, tithul de preşedinte de onoare al Uniunei.
Ministrul domeniilor este de drept presedinte de onoare.
Inaltul patronagiu se rezervă unuia dintre membri Dinastiei noastre, care ar primi să ne acorde această favoare.

Art. 14. - Pentru reinnoirea Consiliului de administraţie Adunarea generală procede în fie care an la alegerea a 8 membrii in locul a 8 con ilieri ieşiti la sorti. Membrii esitit put fi realeși.

Consiliul de administraţie poate đelibera și hotără, ori care ar fi numărul membrilor cari au răspuns la convocare. Numårul lor fiind mai mic de 8, va trebui ca doi cel puțin să fie membrii în consiliul de administraţie.

## Comitetul de Direcţie

Art. 15. - Din sânul consiliului de administraţie se alege din trei în trei ani un număr de patru membrii cari, împreună cu preşedintele sau cu preşedintele Uniunei, alcảtuesc comitetul de direcție.
Arı.. 16. - Comitetul de direcţie are urmǎtoarele atribuţiuni.
a) Execută deciziunile consiliului de administraţie;
 de necesar.
c) Convoacả consiliul de adminis rattie ;
d) Poate da delegaţie în Uniune unuia dintre membrii sau chiar unei persoane streină de Uniune, de a o reprezenta sau a înplini o anumită însârcinare, sub controlul şi directiunea comitetului de directiune;
t) Va putea retrage o delegație dată, fără a fi ținut a arảta motivul acelei retrageri ;
f) Va numi ssi nevoea functionarii Uniunei;
g) Va alcătui regulament generale și de detalii pen.tru fiecare secțiune și chiar scop aparte, precum şi pentru reprezentantii Uniunei;

1. Girează și conduce afacerile băneşti ale Uniunei.

Art. 17.- Comiletul de directiune poate da auturizatịe, până la recunoaşterea Uniunei ca persoană morală, ca depunerea banilor la Casa de Depuneri, are fructificare, să fie puşi pe numele preşedintelui.

## CAPITOLUL V

Art. 18. - Venitur le Uniunei se compune din:
a) Procentele fondului de rezervă;
b) Cotizațiunile membrilor;
c) Donatiunile şi subvențile;
a) Alte venituri extraordinare.

Art. 19. - Sumele donate societả ji în.primii ani dela foadarea Uniunei, până la 31 lanuarie 1922, constitue fondul inițial al Uniunei.

Art. 20.- Fondurile și veniturile Uniunei sunt administrate şi repartizate de comitetul de direcţune şi consifiul de administrație.

Pentru sume mai mari de 3000 lei, se va cere şi avizul consiliului de administraţ e.
Fondurile, provenite sau donate special pentru unul din scopurile Uniunei, se vor administra separat.
Art. 21. - Fondurile de rezervã ale Uniunei provin din:
a) Din taxa de inscriere în Uniune, care trece in îtregime la fondul de rezervă;
b) 30 la sutǎ din fondul inititial;
c) 5 la sutả din veniturile Uniunei după trecerea a doi ani dela constituirea ei;
d) Tot la fondul de iezervả vor trece î intregime și sumele donate nume spre a fi trecute la fondul de rezervă at Uniunei.

Art. 22. - Fondul de rezervă al Uniunei va fi plasat in efecte de stat; iar fondul general sau fondurile speciale de care ar dispune Uniunea vor putea fi plasate, spre a deveni productive, la Casa de Depuneri, in efecte publice, intreprinderi comerciale, cumpărăıi de imobile sau depuse la o bancă.

## CAPITOLUL VI

## Dispoziţiuni generale

Art. 23. - Prezentul statut nu se poate modifica de cât de Adunarea Generală cu $2 / 3$ din voturile exprimate şi numai dacă modificacrile propuse au fost aduse la cunoştința membrilor odatâ cu ordinea de zi.
Art. 24. - Consiliul de administrație poate socoti ca demisionaţi din Uniune pe membrii care nu şi-au achitat cotizațiunea.
Art. 25. - Consiliul de administrattie poate exclude din Uniune pe membrul care s'ar dovedi că lucrează impotriva intereselor Uniunei sau care ar fi comis infracţiuni grave la legea vânatului.

Art. 26. - Reprezentanjii Uniunei nu pot fi decât membrii activi.
Art. 27.- Reprezentantii Uniunei sunt finutii a raporta la orice ocaziune si in tot cazul odată pe 2.1 asupra situațiunei vânatului, progresele realizate, delictele constatate și asupra tot ce intereseaza Uniunea.
Un regulament special va defini îndatoririle şi drepturile reprezentantilor.
Art. 29. - Remiza încasărilor se fixează și se reglementează de către comitetul de directiune al Uniunei.
At. 29 - - Pent u taxa de înscriere în Uniunc nu se acordă nici o remiză; iar în c z când necesitatea va cere se va acorda di fondul general.
Chitanţa poștei pentru or ce sumă, expediată Uniunei poate servi drept chitanţă din partea Uniunei.
Art 30. - Hotărârile consiliului de administrație, şi al comitetului de direcțiune vor fi recapitulate și trecute într'un registru de sedințe şi semnate de cei ce au luat parte la şedință.
Art. 31. - Organizarea concursurilor, expozițiunilor, et.., este incredințat comitetului de direcțiune care poate da delegație specială unei persoane spie a 1 reprezenta sau a-1 ajuta.
Art. 32. - Registru pentru înscrierea câinilor, de rasă va purta numele de "Cartea cainilor de rasá".
Art. 33. - Procesele-verbale incheiate in registrul de origină vor fi iscălite de intregul juriu; membrii care il compun putând face și opinii separate,
Art. 34. - Conducerea și controlul fiecărei secţiuni se încredintează comitetul de direcţie, câte unuia din membrii săi,

Art. 35 - Treptat ce se va simţi nevoe pentru bunul mers al servisiilor, se vor infiinţa registre pentru inscrierea veniturilor, cheltuelilor, pentru controlul operațiunilor sale precum ori şi ce alte registre cerute sáu nu de lege.

Art. 36. - Pentru buna regulă a administraţiei se poate face un regulament de administraţie interioară a Uniunei.

Art. 37. - Cand fondurile vor permite, se va avorda de comitetul de direcţiune onorarii diferitelor persoane precum și funcţionarilor superiori şi inferiori din administratie, fixănduli-se chiar prin bugetul anual.
Art. 38. - Numai comiteful de direcţiune convoacă consiliul de administrație și numai cousiiiliul de administrație convoacă adunările generaie.
Art. 39. - Casierul central al Uniunei are îndatorirea de a tine in regulă mişcarea fondurilor, precum și legăturile bănești diptre centru și reprezentanţii Uniunei.
Art. 40. - Casierul central al Uniunei va trece orice sumă primitả intr'un registru in care fiecare fond va avea o rubrịcǎ specială; iar suma încasată va fi trecută în cel mult 15 zile dela data încasării.

Art. 41. - La finele fiecărui an se va proceda la încheerea contului de prufit și pierderi şi apoi la stabilirea bilanţului, care va fi supus aprobărei consiliului de administrație ssi in urmă adunărei generale.
Art. 4?. - Anul social începe la 1 Februarie şi se sfârşeşte la 31 Ianuar'e.

Primul exercititu începe la data constituirei Uniunei sì se terminà la 31 Ianuarie 1922.

Art. 43. - Prezentul STATUT va fi publicat in „REVISTA UNILNEI

## Dispoziţiuni generale

Nimeni nu poate avea mai mult de 5 voturi.
a) In adunarea generală, dréptul de vot se poate exer ita prin procură.
b) Toți membrii consiliului de administrație indeplinesc în mod gratuit funcțiunile lor. Secretarul, casierul şi orice alt furcţionar al Uniunei vor fi remuneraţi.


## INFORMATTIUNI

Sub prcsedinfla de onoare a d lui G. Coiocăres:u avocat a luat fiimıă la Azuga Societatea vãnàtorilor ${ }^{\text {nCerbui" }} \mathrm{cu} d-l \mathrm{G}$. Ceausolu presedinte activ, $d-1$ lon Bultgä Vice I'resedinte st $\alpha-l$ N. Nicolau secretar iar membrii fonatort fratii Giovani. Nutale Giuseppe si Anton Goildangels, lon Cretu, Latigi Ntcoia, H. Dienen, tr. Müller, N. Mäciucă, Jak Wasserman, Caıagrando Pietro, Türk. Georgescu si alfit.

La 24 I. c. a avut loc adunarea generală a Societătei vânătorilor "Lunca" alegând următorul comitet:

Presedintele de onoare: d-1 Mihail S. Ferichidy; Presedinte activ: dol D-r Ioan Em. Costinescu; Vice-preşedinṭi d-nii C. I. C. Brătianu si N. Berindci; Casier d-1 Aurel Stánescu; Comptabil d-1 Anton Vimeru; SeCrełar d-1 D. G. Brătianu; Cenzori: d.ni C. Sghilbartz sii N. Sảulescu. (nit. Diractor Genmal al van $n$ to oape il
Membrii consilleri: d-nii G Lekman si D-r C. Andronescu.
Maestrii de vanătoare: d-nii Colonel AI. Dumitrescu, Radu Em. Costinescu şi maior Em. Stoea.
Soe, de vânătoare "Diana" din Balş afillindurse la Uniune, de vânảtoare "Diana" din Balş afilifindu-

Fiind întrebaţi cum se poate deveni membru al Uniunei, răspundem pe această cale că statutele azi în vigoare prevăd că: sunt membrii activi ai Uniunei toate persoanele cari fac o donatie de cel puţin 100 lei, iar membrii aderenṭi acei ce plătesc odată pentru totdeauna o taxă de 40 lei Societăţile se afiliază la Uniune, făcând o donațiune după importanţa Societăţei.

La viitoarea adunare generală se va propune o modificare a statutului prin care membrii activi vor fi obli aţi a plăti o cotizație anuală de 50 lei, iar menıbrii aderenți o taxă de 20 lei pentru totdeauna, cererile de admitere trebuind să fie adresate Consiliului de Administraţie.
Abonamentul la Revistă este menţinut la suma de 50 lei anual.

D-1 Hacik din T. Severin, ne face cunoscut cǎ in judeţul Mehedinţi, pásajul de sitari a fost foarte important.

Ni se comunicǎ din Piteṣti că în jurul Comunelor Hinteşti, Moşoara, Prundu, Geamâna epurii sunt complectamente distruşi. Rugăm autorităṭile locale să vegheze la aplicarea legei.

Societntea Sportivă „Avanntul Unirei" a vânătorilor Putneni din Focsani a cerut atilierea la Uniune, îftiintatǎ la 23 Decembrie 1921. Aceastã Societate compusá din 50 de membri fondatori șiia ales următorul consiliu: Preşedinte, D-1 I, Robescu, Vice Preşedinte Căp. F. Rădulescu, Secretar comptabil, Ah Alaci, Casier M. Ceochin. Membrit: C. Petrovici, Gr. Palade, Sub L-t. Arseni Ionescu, Emil Codreanu, Anton Teodorescu și L-t Caton Rădulescu. Cénzori L-t Gh. Niculescu și Gh. Vlẵdescu. Maeștri pentru secţia vânatului : Cucutá lon, Carol Herman, Thii Petrescu:

Comitetul de Direcţie al Uniunei aduce multumiri d-lor-Baiu Crảciun din Sf. Gheorghe (Trei Scaune), Gh. Baba din Carnsebes, Dinu Isvoranu din Frasinet (Romanati), P. Kikonban din Galaţi, C. Viahachi dia Galatti ssi Nacu din Tecuci, care au binevoit a inscrie membri pentru Uniune şi abonaţi la Revistã.

Unilunea Generalâ a Vânattorilor, va tine, in conformitate cu statutul, Adunarea Generalá or dinară, Joi, 27 Aprilie s. n. ora 9 seara (precis) in localul Scualei de băeţi ${ }^{\text {G }}$ General Golescu" str, Azilul de noapte.

Societatea vânătorilor "Şoimul ${ }^{\text {a }}$ din Pleniţa (Dolj) à-filiindu-se la Uniune, comitetul de directie îi aduce mulfumiri.

Societatea vânătprilor "Crângul ${ }^{*}$ din Buc rrestii afi-liindu-se la Uniune si donând suma de 50 lit, Comitetul de Directie ii aduce multumiri

Consiliul de admınistratie se compune din d-nii : Ed. Paluta (pressedinte); losef Rainer (vice presedinte); P. D. Chirovici (secretar) ; losef I. Rainer (casier); L-t I. Diaconescu, Victor Chineze sistelian lonescu (consilieri) C. Lazarache sị Iorgu Tánåsescu (cenzori); Andrei Ciconi și V. Dumitrescu (maiştri de vânảtnare).

# ABONATI LA REVISTÅ 

Pe anul 19.1-1922
T. D. Alexiu, Consilier la Curtea de Apel. Craiova - 50 A1. P. Anastasiu, Strada Grădina Publică 1, Tecuei - 5 . Honoriu Bănescu, Avocat, Piteşti
Ed. Burbure, com. Dersea, (Dorohoi)
D. Bräilescu, Balta-Verde (Mehedinti).
V. Bogdănescu, Constanṭa
A. Balca, Portului 59, Galați
C. Brătãşanu, com. Dobrun prin Osica

Jean Brumer, Fabrica Cognac, Berheci
Inginer C. M. Bunescu, B. Românească, Cernăuţi. 30
Serafino Bajon, Voinicului 5, Craiova
Căpitan C. Rosetti Bălànescu. Putu de Piatră 8 G Bucuresti
G. Braida, Strada Stefan-cel-Mare, Giurgiu.

Maior St. Borislavschi, Alexandria
St. Cioabă, Fabrica Cognac, Berheci
A. Comsa, Agronom, Bucu, (Ialomita)
C. Carapancea, Tudor Vladimirescu 4, Silistra
D. Cristocea, Mihai Bravu 72, Brăila

St. Corodeanu, Directorul Scoalei Normale, Tecuci
lancu Dobroneanu, Gärei 58, Slatina
Donef, Calipetrova (Durostor)
Lt. Druta Vasile, Nicoreşti 32, Tecuci
G Daniel, Berlescu 39, Brǎila
30


Maior V. Dumitriu, Alexandria
C. Depasta, Traian 98, Galaţi
C. Duca, Lacului 12, București .

Lt.-Colonel Foltzer Emil, Cicerone 1, T. Severin
O. Gavrilățeanu, Broşteni (Suceava)
C. V. Cucu, Str. Ioniṭă Sturza 62, Bacău

Arsenie Golumba (preot Berzasca) Banat
fih. I. Ghebac, com. Darabani (Dorohoi)
D. Hociotta, Sǎlătruc (Arges)
D. Háncul, invățător Rădăuți (Bucovina)
C. Ionescu, Constanta


Lt. Isăcescu, Reg, 12 Artilerie, Văscãuṭí (Basarabia -
N. Kiseveter, Strada Etna 39 bis, Galati
C. Litarceck, Sef Ocol Silvic, Pojana Tapului ( Pr ) .
V. Lehrer, judecător, Sălătruc (Argeş)
C. Macovei, Grivitei 32, Campina.

30
D Meliseratto, Adormirei 10 Galati.
C. Micşunescu, Maramures $3 \bar{j}$, Galați.

Gr* Oftez, Cărămidari 24. Galaţi.
50
Aurel Popp.; Bayer 1, Sibiu ..... 3)
C. Pricopescu, Sef Portărei, Tecuciu

St. Papa, Domnească 86, Galati
Iancu Panaitescu, Urlati 39 , Urlati.
Iancu Panaitescu, Urlati 39 , Urlati.

## Leonida Popp profesor Líceul din Năsând.

D. Peteulescu, Pulberăria Lăculeți.

Ioan A. Popovici, Petru Rares 12, Piatra (n)
C. E. Plesolanu, Com. Uliesti prin Giatra (

Dr. Leo Parasca, medic, Hațeg (Transilvania)
C. Riske, Primăverei 45, Bucureşti
I. Roth, Rossiori de Vede (Teleorman)20
Făniç̣̆ Rădulescu, Com. Soimu prin Smârdioasa ..... —I. D. Revencu, Prajila (Mărculeşti) Basarabia.
I. Răduțiu, notar, Avrig (Sibiu).50
20
V. Sţetru, protopop, Vişcul de sus (Maramures). ..... 20
Scoala Silvică din Gurghiu (Mures Turda) C. Secrareanu, Depozit-Regiei, Barlad. ..... 30 ..... 30
C. Schubert, Galati.Spiro Stillu, Calăraşi 4, Brăila20
50
5
Sam. Schoppner, Dicio St. Martin ..... 51
40
Lt. V. Sertfanescu, Modos (Transilvania). ..... $\overline{30}$ ..... 25
Oscar Stati, avocat, Piatra (n). P. Strâmbeanu, Căpit. Portului Balcic. ..... 53
N. Turburi, Barlad- 5 u
Paul I. Teodoru, Com. Posta (Urziceni) ..... 30Stanciu Trifon, Cogealac (Tulcea).
Maior Tamaş, medic orasului Căràii Mari. ..... 30
E Ilnitchi, controlor C.F.R., Str. Gărei 18, Cernăuṭl. -Colonel Pastia, Ghergheasa 63. Focsani1
N. Racottă B-dul Carol 34 . . Fo. . . . M. Vainescu A. Carol 54, Tecuciu.-C. Vlahachi, Portului 9 Galati.C. Vitali Resboeni 9 Galati2)

- 50
Căpit. G. Zavricescu, Stefan cel Mare 216, Tecuciu.P. Marinescu, Astra Română, Poiane-Cámpina (Pr.)Dr. I. Marciac, Piața Unirei 7, ClujDr. I. Marciac, Pia
Constantin Marea5
Vasile Grămescu Ploeşti. . ..... $\vdots 0$
George A. Plagino
Henri Watkins Tg. Ocria ..... 50

Ion Dumitrecu Bueuresti Atanasie Golgoteanu București
Emil Trepteanu Piteşti. Ion Moldovan Maria Radna. Christu Gamba Cantili Ploești. Jokei Club Bucuresti.
.............. 50 -
N. B. Persoanele care au primit Revista și n'au achitat abonamentul pe anul 1921, pracum şi acele care nu-s trecute pe anul 1922 cu 50 lei, sunt rugate a-1 trlmite eât mai neintârzit.


## MEMBRII UNIUNEI

Sumele din coloana intâia reprezintã taxa de inscriere in Uniune; iar cele din coloana a doua sunt donate cu ocazia deschiderei listei de subscripţie pentru formarea unui fond initial.

Persianele netrecute și cari au făcut vreo plată sunt rugate a înştiința Uniun ${ }^{\circ}$ a.

LISTA NO. 14
Principele G. V. Bibescu . . . . . . . . . . . . . . 4) 100

$\frac{\text { N. Racottă. Bulevardul Carol } 30}{\text { Maior V. Zorzor, Strada Negru-Vodă }} \dot{8}$, Bucurestí
Soc. vanătorilor din Rảdăuți, (Buco (SSoimul), Strada Bertheloth 6, Bălți
n "Crangul), Aleea Grand 14, Bucuresti

* "Dianal) din Rocas (Transilyania)
* ("Mistretul) din Tecuciu (prin d. Nacu)
„ "Sportul) din Alexandria, Teleorman
- Vanătorilor din Cernavoda
- Micilor Vânători din Ploes̉ti Negoiul din Piteşti
C Brătăsanu, comuna Dobrun prin Osica
Marcu Almăjanu, Caransebeş (Transilvania)


## Stef. Beznovsca,

N. Bălută, Strada Baritiu 33, Temişoara
V. Bogdănescu, Constanṭa

## N. Bibac, seful Gărei Piscu

Brumăr scu Tache, Plevnei 83, Bucuresti

1. Constantineseu, Laptelui 4, Bucuresti .
D. Ciuru, Caransebes, (Transilvania)

Achim Carpanu, Caransebes (Transilvania)
Iancu Dobroneanu, Gărei 58, Slatina
I. Davidescu, Caransebes (Transilvania)

Iosef Forgaci
Alex. Filip
Ilie Gutoiu
N. Ialina, Strada Carol, Constanţa
C. Ionescu, Constanța

Chr. Nicolescu, Răcoasa (Putna)
G. Nedici, Seminarul Central, Bacuresti
G. Petcovici, Caransebes̊ (Transilvania)

Carol Riske, Primăverei 5, Bucureşti
C. V. Cucu, Strada Sturdza 62, Bacău
C. D. Rădulescu, Filipescu 87 Caracal
W. Svoboda, Caransebeş (Transilvania) P. Stan

Fr. Schil
V. Stetin, protopop, Viscul-de--Sus

Pavel Vadrariu, Caransepes (Transilvania)
Aurel Velicu, Strada Stefan-cel-Mare 9 , Bucuresti.
Gr. Zane, Avocat, Bulevardul Maria 31 (colt Suter),
Leonida Vlassa, invătător, Dicio \$St. Martin (Tâ nava Mică
Mili Nicolae, Radna, jud. Arad
Ion Moldoveanu. Radna jud. Arad

## PaCDRA-ROMANEASCA

 SOCIETATE ANONIMA ROMÂNACapital Social deplin varsat lei 15.000 .000

S E D I U L:
BUCUREŞTI - Strada Paris No. 12
——TELEFON $5 / 19$ $\qquad$

SONDE, RAFINARIE SI

## EXPORT DE PETROL

## Domnii Vânători,

Pot comanda toate Articolele de Vânătoare in ceea ce privește curelăria.

Se execută in mod artistic la atelierul de Curelărie

## M. Soglu \& S. Berbec

 Strada 13 Septembrie No. 65, vizavi de Cazarma CuzaTocuri de armă, Genți de Vânătoare, Cartușiere, Zgărzi-Lese, Jeanperi, Curele de arme, Botnițe de câini, Cravașe împletite, Port bagaje, Roch, Sacuri și orice articole privește această artă.

Cu prețurile cele mai convenabile

# „NATIONALA" 



FONDATA LA 1882

## SOCIETATE GENERALA DE ASIGURARE

Capital de Acțuni depin vărsat Lei 1.000 J .000 - Fondul de rezervă deplin vărsat - Lei 42.549.824.17 - Daune plătite dela fondarea Societăței Lei 147.000.000 -

## „NATIONALA"

PRIMEȘTE ASIGURĂRI IN RAMURILE

## 

in condititiunile cele mai avantagioase
Caz de moarte, Supraviețuire, Zestre, Rente viagere, etc.
Asigurări contra riscurilor de răsboiu în ramurile de „VIAŢA" și „TRANSPORT"

Informații la sediul social: STRADA PARIS No. 12 (Palatul Societăţei) Repreceniantiji generail pentru Bucureşil: D-nii O. A. MAROLIS și $\delta$. OSIAS STRADA PARIS No. 12

## AGENTII IN TOATÃ TARA

# ELITA SOCIETATEI 

C UMPARA AZINUMAT


De vânzare la toate magazinele de coloniale şi cofetării din ţarā


## ADRIANOM,MERCENARO

SALITA BATTISTINA 20/11 GENOVA (Italia)
EXPOrt: de arme, munițiuni, articole de $\quad$ vânătoare şiorice produsitalian TMPOrt: de animale vii, conserve, cereale $\bar{\longrightarrow}$ INGRIJIRE SPECIALĂ PENTRU TRANSPORT

PRETUL 5 LEI

## JULES SIMON

Comerciant de grâne :-: Horticultor diplomet al Statului FURNISORUL CURTEI REGALE

## 

## Cepe de flori de Olanda

Consultaţi Catalogul special ce se trimete gratis la cerere
Depozit de produse Spratt's
:-: 199 , Piaţa Gudule 1, Bruxelles (Belgique) :-:

## Crescătoria di Veglio

Piaţa Raggagi 2/4. - GENOVA (ITALiA)
Specială pentru creşterea și comerţul câinilor de toate rasele, tineri şi dresaţi

## 

Pointeri, Braci, Gritfoni Spinone, Seteri, cairsi p: :: vulpi, câini ciobảneşti, Buldogi francezi, etc.
—PREMIATI LA MAI MULTE EXPOZITIUNI Ingrijjire deosebită la transport

## INSJITUTUG IERMOPASTIG-ZONOUSJS PENTRU IMPAIERE proprilitar: IOSIF ENACHESCU-MUSCEL

27, Strada AVEVIC 27, (prin Şoseana Kiseleff) (Casa proprie, - Telefon $32 / 9$ )

Primeşte tot felul de animale pentru naturalizat (împǎiat) cari se vor executa după cea mai uouă metodă dermoplasticǎ. Primeşte piei de animale pentru argăsit şi prepararea lor ca: covoare, capete, etc. Pentru muzeele şcolare, furnizeazá tot felul de obiecte zoologice necesare studiul istoriei naturale.

Membrii Uniunii Generale a Vânători= lor se bucură de o reducere de $20 \%$.

## ATELIER DE ARMURĂRIE

## CALIN CURCÁ

(fost 15 ani în atelierul E. BUCHMANN)
Aduc lá cunoștinţa Onor. Clientelei mele, precum şi tuturor persoanelor-vânători, cả în vederea timpului, am deschis un atelier special de armurărie în
tra a TURCULUI No. 3
şi mă pot angaja, a executa orice lucrări şi reparaţiuni orivitoare la arme de vânătoare, de tir, cu glont şi de precizie, revolvere, pistoale, etc. etc, cu preţuri avantagioase.

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

