# REV <br> IST <br> A- 0000 © 

Organ Oficial al Uniunei Generale a Vânatorilor din România
Sediul ,, Uniunei": B-dul Carol 30


## UNIUNEA GENERALA A VANATORILOR DIN ROMANIA

SUB inalta potectiie a M. S. regelui CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Inalt Preşedinte de onoare: A. S. R. Principele Moştenitor al Romàniei
PRESEDINTI DE ONOARE: Mihail Sutzu, Mihail Pherakyde si Antoniu Mocsony.
PREȘEDINTE: Dinu R. Go'escu.
VICE-PREŞEDINTI: Nicolae Racottă sil Dr. Gh. Nedici

# ELITA SOCIETATEI <br> C UMPARA AZINUMAI <br> <br> CIOCOLATA <br> <br> CIOCOLATA C A C A O C A C A O <br> <br> BOMBOANELE <br> <br> BOMBOANELE Berlilod 

 Berlilod}

De vânzare la toate magazinele de coloniale şi cofetării din ţarà

## JULES SIMON

Comerciant de grâne :-: Horticultor diplomet al Statului
$\qquad$ FUNIS0RUL
$\qquad$
Cepe de flori de Olanda
Consultaţi Catalogul special ce se trimete gratis la cerere
Depozit de produse Spratt's :-: 199, Piața Gudule 1, Bruxelles (Belgique) :-:

## IWSITITTILL DERMPOPASTIC-ZOJSOOKIC

## PENTRU IMPAIERE

PROPRIETAR:

## IOSIF ENCHESCU-MUSCEL

27, Strada AVEVIC 27, (prin Şoseana Kiseleff) (Casa p oprie. - 7elefon 32/9

Primeste of felul de animale pentru naturalizat (împǎiat) cari se vor executa după cea mai uouă metodă dermoplasticả. Primește piei de animale pentru argăsit și prepararea lor ca: covoare, capete, etc. Pentru muzeele scolare, furnizeazá tot felul de obiecte zoologice necesare studiul istoriei naturale.

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

## Crescătoria di Veglio

Piața Raggagi 2/4. - GENOVA (ITALiAA)
Specialã pentru creşterea şi comerțul câinilor de toate rasele, tineri şi dresaţi
Câini de vânătoare, de lux, de pazá
Pointeri, Braci, Grilfoni Spinone, Seteri, câni p: :: vulpi, câini ciobănești, Buldogi francezi, etc. :

- PREMIATI LA MAI mULTE EXPOZITIUNI Ingrijire deosebită la transport


## 

## ATELIER DE ARMURĂRIE

## CALLIN CURCĂ

(fost 15 ani in atelierul E. BUCHMANN)
Aduc lá cunoștinţa Onor. Clientelei mele, precum şi tuturor persoanelor vảnảtori, cá în vederea timpului, am deschis un atelier special de armurărie in

Strada TURCULUI No. 3
şi mă pot angaja a executa orice lucrări şi reparaţiuni गrivitoare la arme de vảnătoare, de tir, cu gloht și de precizie, revolvere, pistoale, etc. etc, cu preţuri avantagioase.

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

# REVISTA 

Sediul „Uniune,": B-dul Carol 30

## 0 nouă metodă de stârpire a braconajului

O revistă vânătorenscă este, indeobște, o publicatune care se adreseaz i unu grup hotărât de specialiştz: vânảtortlor. Adică acelora ce cunose deja, sau $^{\text {sen }}$ Se presupun a cunoaşte, şi arma pe care o țin in mână, şl mijloacele de iutlizare, şl scopul pentru care - utulızează deci, in cele mai numeroase cazuri, mem. brilor inscrişı in societătule vânātoreştz. cari numai $a_{e}$ invătãmince technice vânătoreşti nu prea au nevoie. $E_{\text {ste }}$ prin urmare superfluit să se imprime unuu astfei de periodic caracterul unui buletin techaic. Şi asta a tost tocmai greşcala în care au căzut periodicele simi. lare din tara noastră.
Dacă Romànul este un redutabil mânuitor de armã (ceeace războull nostru a dovedit-o cu prisosinṭà) el Int este insã, in aceeaşi măsură, un contemplator a! naturit, in timpul peregrinărilor sale vânătoreştı.
A ucide, după cum spuneam intr'un articol preceaent, nu poate $t i$ scopul suprem al vânătoruluz. V $\hat{a}-$ natoarea este numai un pretext; scopul e cu totul altul: cunoaşterea naturu in toate neaşteptatele en detalu, intelegerea profundă a creatiunu, confunarea, până la beție misiıcă, cu insăşs opera dumnereivii.
In sensul acesta va trebui făcută educatia cetăteanulule vânător, şi numai in sensul acesta.
A scoate din el, mu un vajnic suprimator de vneti,
${ }^{\text {ci }}$ un sănătos, istet şi blând amant al naturui, iatăa tendința noastră imedrată.
Mijloacele? Sunt acelea archi cunoszute, adoptand ìsă o nouă metodă: adresându-ne nu vânătorilor ${ }^{c} n_{\text {sacratt, ci vanătorilor in perspectivă. Cu alte cu- }}$ cu vinute copiulor.
Pedagogiceşte, este stabzlut, prin atâtea dureroase experimente, că orice incercare de educatune de orice sont, exercitată asupra elementelor omeneşit adulte, a ratat complect, ori a dat resultate indoelnice extrem omprimejdioase pentru cimentarea unor concluzt axi.
in. ste. In schimb - sil pedagogia modernă a ajuns
${ }^{\text {in }}$ orce starsit la această convingere - o educaţune de
${ }^{\circ}$ rice tel incercată, cu mijlocee mult mai slabe asupra
adolescenţilor şi copiilor, a dat rezultate definitive si temeinice.

Actinnea noastră va trebui deci indreptată-h tărât spre tânărul vlăstar, care, dezertâna din interiorul sever al părmtılor, aleargă peste campurı, mânat de un entuzıasm fuerbinte, ca să cunoască si ceeace se mai aflà dincolo de grădina casei si de imoşul in care pasc vitele satulut. Urmăriti cu atentiune pe acest nediscipìnat precoce. El sare gardul grădinio pe din dos, avand o instinctivä grijă să $2 a$ dim panoplue sau de după uşa tindei, arma ruginită a tatălui său când tatăl mu este vanător, o prăjină oarecare, smulsà, pe furiş, din zap.azul vecimului. E gestul, nu al omului care merge la pradă sau la rŭzbou, ci gestul simplu al aceluza care, infruntand întázaṣı dată necunoscutul, cată să se inarmeze pentru apărare. (De altmmtrelv, la origină, omul a devenit vânator din necesitatea de a se apära). Micutul no ;tru de aslăzi, reproduce füră să-şı dea seama, gestul indepărtatuluz său strămoş̉.

Ajuns in lar gul naturii, micul nostru vagabond se opreşte inspäimantat şi totuşi fericit, in fata unez señzaţıi nebănute.

In tufa dın preajmă-i a zărit incremenită, o. dthanie mică. El n'o cunoaşte. Inima insă î tremură de farmecul nowe descoperti, prin care lumina cunoştintelor lui se lărgeşte, şi trupul ̂̀l tremură, fiindcă in necunoscuta dihanie, micul nostru cercetător mu ştıe dacă sta primejdie sau pace. Cu un gest reflex, el ridică arma sau bătul ce are in mână, ca să ebo. şeze elsmeniarul gest de apărare. Dihania mică dis. pare infricoşată.

In clipa aceasta se stabilește in mox inconştient la vânătorul nostru, sentimentul de 'superzoritate a omului armat faṭă de dihania unilă şi desarmată.

Dacă educatorul nu muervine in epoca aceasta crıtică a micului vânător, cu o metodä de educaṭiune adequaıă sensibilitătiv şi mentalităţıi tipului in cauză, eroul nostru va deven, cu siguranță, agresorul $f e$. roce, care in actuala soctetate se numeşte, subțire, "braconier".

El va ucide arice, oricând si oriunde, pentru simpla plăcere de $a-s, s i$ vedea confirmată superioritatea lui de om armat asupra fiinlei slabe sil dezarmate, care e vânatul.

Dacă in preajma acestui copilandru s'ar fi găsit pe câmp, in clipa descrisă de noi, un om cu aleasă educaṭune sufletească, ar tı putut infilira copilutui ideea că a fi slab și dezarmat nu este o situatıe de batjocură ssi că acel care se găseşte mar forte și mav inarmat, nu prezintă prin aceasta o nobilă superioritate. 1-ar ti putut spune copılaşului că dihana aceia mică, care l-a facut pe è să ridice arma era un inotensiv pui de repuraş, de câteva zthe, a cărui mamă fusese ucisă miselesste de vreun om cu sufletul de fiară-care s'a intâmplat să poarte in mână un instrument de ucidere.
lepuraşul acela inocent ca un copil de tâtă, şi care nu cunoşstea nimic din răutatea omului, reşıse până in marginea tufişului şi aştepta cu ochii umezi un ajutor, - càci mama tut murise.

Educatorul acesta ar $1 i$ putut atunci scormont adanc in sufletul copilutui ş̦i ar fi sădit in el sămânṭa rarä şi binefăcătoare a omenescului. S. Si ar $7 t$ izbutit in aceas!ă neinsemnată imprejurare să cimenteze in micutul acela, soltda temehe a vânător whi de mâine.
Dacă acelas om cum se cade ar fi intâlnit in ace iaşi imprejurare şi in acelaṣ loc un adult, nărăvıt in meseria de a ucide ortcand, oricum şi orunde, adică, dacă ar fi intâlnit in calea tui un bracomer, şi ar $f i$ incercat să-i dea povata ce-i dase copilului, braconierul ar ti râs ironic sau ar fi redicat arma să tragă in s/ătutornt sŭu.

Inseamnă cu desăvârsire o pierdere de timp și de bani a ne incăpăţ̦ana să educăm pe bracomer. Toate sfor tările noastre trebue să se concentreze in a nu mai da prilej tinerimii să fie tentată de braconaj.

Stâpirea proprut zisă a braconajului, va trebri lăsată exclusio in seama uner prliţii.

Vom vedea intr'un viitor articol, cum s'ar putea organiza o asemenea potutice și din ce clemente socrale s'ar cuveni să fie recrulală.

N. Tonitza



## 

## Examinarea unei puştícu alice din punct

 de vedere balisticEste în deobşte cunoscut că un foc dintr'o armã cul ¿lice nu se poate aprecia tot atât de uşor ca unul d ntr'o ţavå cu glonţ, la care încercare î̀saşi diferitele deviaţiuni dela centru după un număr annùmit de tocuri trase rela o anunită distanţă, precum şi iuţala proectilului, genul şi greutatea lui, ne dau dela sine potenţa armei. Pe când la armele cu alice, imprās tuerea focului fiind insăși baza acestor arme, fiecare foc trebue apreciat in parte, iar media trasă dintriun anumit numảr de focuri ne poate singură da elementele de apreciere a puștei sau a cartuşului. Fiecare foc poate diferi întru câtva de ce:ăkât, atât prin numâarul alicelor nemeritoare, prin imprăștierea lor pe o anumită suprafaţă, prin desimea lor, prin situaţia cent ulu lor, cất şi prin penetraţia obţinuuă.
In cele ce urmeacă vom indica cititorilor cum se examineazã în mod ştiințific randamentul unei arme cu alice modernă, luând drept pildǎ sistemul inntrebur infat într'una din instalaţiile cele mai mari şi cu drept cuvânt celebră, aşa numita „Deutsche Versuchsans/allt fiur Hanateuerwaffen-Berlin-Hàlensee".

In virlutea celor mai sus expuse este așa dar $\mathrm{tl}^{\text {e }}$ cesar să stabilim pe calea cifrelor valoarea fiecăruil foc și să apreciem rezultatul mediu după următoarele cinci puncte :

1. Numărul alicelor nemeritoare in raport cu desime? lor spre centru;
2. Regularitatea lor de distribuire (Datele de aco perire) ;
3. Egalitatea dela un foc la altul;
4. Penetraţia;
5. Situaţia centrului lor (adică a punctului in care alicele ating maximul de desime).

Pentru stabilirea punctelor $1,2,3$ şi 5 se intreblu' inţează aşa zisa "tintă cu o sută de câmpuri ${ }^{\circ}$. (V cul $^{\text {º }}$ figura No. 1). Acest disc cu un dia netru de $75 \mathrm{c}^{\text {thln }}$ este imparart lit in 5 compartimente circulare, adica ${ }^{\text {an }}$ in cercul din mijloc A și in cele 4 inele B, C, D şi E, $^{\text {in }}$ aşa fel, incat că suprafaţa discului A este de $21 /$, orl mai mică decât aceea a cer ului $E$; de oaprece suprd ${ }^{\text {de }}$ faţa fiecărui cere la rândul ei este impǎrtititǎ in 20 de câmpuri, fiecare câmp al cercului E va fi de $2^{1 / 2}$, or mai mare decât acelea ale cercului $A$. Cercul A cu diametru de $25,2 \mathrm{~cm}$., are un centru de 5 cm , si win cerc intern de $16,3 \mathrm{~cm}$., diametru. Din raportul dime ${ }^{20}$ siunilor câmpurilor din cercul A şi din inelul Erezullin in acelaṣ timp baza stabilirei desimei, de oarece dese cele nemeritoare se vor afla cu d\% $2 \frac{1}{2}$ ori mai de prin urmare in mijlocul tablei decat la margine, ace ${ }^{2 s^{5 t h}}$ in ipoteza că toate câmpurile ar fi nemerite faxă a sebire de un număr egal de alice,


Tinta cu cele 100 de campuri

| Cercul A: |  | diametrul exterior 52.2 cm , Conținutul Centru: 5 cm , diametru |  |  |  | 498 | cmp. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Cercul intern : | 16,3 | m., |  |  |  |
| Inelul |  | diametrul exterior | 39,6 | , | " | 731 | " |
|  | C | - ", " | 52,6 | " | " | 904 |  |
| $\%$ | D | , " | 63,8 | , | + | 1066 | " |
|  | E | , | 75,0 | , |  | 1214 |  |
|  |  |  |  |  | nținut total | 4418 | cmp. |

talul rezultatelor transcrise. Aces' efert reprezintă o medie bună pentru un Cal. 12, încărcat cu alice de $31 / 2 \mathrm{~mm}$., în cea ce priveşte numárul alicelor nemeritoáre, sfertul ce se află deasupra mediei numită „bună" primeşte denumirea de „foarte bună", optimea de peste acesta "remarcabil", pe când sfertul ce se află sub media bună se notează cu "suficient" iar optimea din porţiunea cea mai inferioară se notează cu "s'ab".

Prin citirea numerilor nemeritoare in raport cu de. sim a lor s'a s abilit aceastã aşa numita „tabela dei apreciatiun : "

In mod asemuitor s'au execuiat inscrierile pentru acoperire, regularitate și penetraţie la Cal 12 și 16 , cu alice de $2 \frac{1}{2} \mathrm{~mm}$. și $31 / 2 \mathrm{~mm}$.

Acea,tă exoune e grafică prezintă pentru un specialist dovada ceâ mái bună, prin traseul clar al liniilor curbe, că chiar la împuşcătura de alice şi cu toate var aţiunile inerente unei ast-ftl de împuicături, se pot totuși stabili legi numerice exacte și fixe.

Dacă am stabili un rezultat din probarea unei arme de alice fără ajutorul unor ast fel de lucrări la bază, nu vom putea niciodata avea pretenţia exactitǎţii lu şi prin urmare nu numai că nu va contribui la progres pentru fabricantul de arme, dar va avea de efect şi o inducere în eroare a publicului vânătoresc.

Ca bază a evaluărei unei lovituri de alice serVeste la Halensee aşa rumita "Tabelă de aprecia${ }^{\text {liu }} e^{4}$, î care se află trecute toate rezultatele medii ale tuturor armelo ${ }^{\text {r }}$ ${ }^{\text {inchercate }}$ până in prezent ta acel stand Capacitatea de tir a fie-căre teve ${ }^{i}$ ${ }^{\text {este }}$ stab lită in mod pre${ }^{\text {cis }} \mathrm{Cu}$ privire la fie-care Punct de incercare, iar media rezultatelor trecută in mod grafi: pe tabele Cadrilate. Ast-fel aratǎ tig. No. 2 de exemplu, ${ }^{\text {rapartul }}$ dintre numărul alicelor nemeritoare şi deSimea lor pentru Cal. 12, cu alice $31 / 2 \mathrm{~mm}$., do${ }^{{ }^{2} \text { andit }}$ din rezultatele de lir a 1655 de tevi. Linia Curbă punctatả împarte
cele 1655 de rezultate
 lăti; deasupra souă jumăSubtul acestei şinii dede-
dianediane acestei tinit me-
liminii ine.care curbe, care cuprind e. care câte un sfert din to-


Fig. No. 2
Raportul dintre numărul de alice neme eitoare și desimea lor spre centru.

1. Raportul dintre mumărul alicelor nemeritoare si desimea lor.

Numărul mare de ali e nemeritoare nu constitue el singur pentru o puşcă de vânătoare o dovadă de superioritate balistică, dacă desimea bătăiei nu corespunde pe deoparte cu dibăcia vânătorului pe de altă parte şi cu felul de vânătoare căruia este destinată arma. Pentru toate armele dela care se cere o bătae cât mai mare, este fireşte indicat să aibe şi o grupare strânsă şi un număr considerabil de alice nemeritoare, pentru ca şi peste 35 m ., sǎ putem obţine numărul de alice necesar pentru uciderea vânatului. De asemenea la tirul de porumbei va trebui să dăm preferinţă armelor care în aceleaşi condiţiuni vor avea însǎ şi cel mai mare număr de alice nemeritoare.

Pentru o pușcǎ de vânătoare obişnuită însă, rezulratul va fi cu atât mai bun, cu cât desimea grupărei va fi mai micǎ şi numărul de alice nemeritoare mai mare, de aceea cu drept cuvânt vom respinge de obicei o puşcă cu o grupare densă dar cu un număr de alice nemeritoare mic, deoarece în asemenea condiţiuni nemerirea vânatalui devine prea dificilă pentru vânătoarea obişnuită.
II. Egalitalea de imprăştiere (Acoperirea).

O puşcă care împrăştie alicele grupuri - grupuri, sau a cărei ţintă ne prezintă găuri mari in grupare nu sunt bune la nimic, cu cât alicele nemeritoare ale unui árme vor fi împrăştiate în mod mai regulat pe tinta cu cele o sutả de câmpuri cu cât vor fi acoprite prin urmare mai multe câmpuri, cu atât va trebui - clasat mai sus randamentul u ei arme. Acoperirea va trebui apreciată în raport cu numărul alicelor nemerituare, căci este lesne de priceput că un număr mic de alice nemeritoare nu va putea să acopere tot atât de multe câmpuri ca un număr mare.

Pentru toafe armele fabricate pentru un tir departe adică pentru o bǎtae lungă ( $50-60 \mathrm{~m}$.), va trebui să -ne mulţumim la o distanță de 35 m ., cu un număr mic de câmpuri acoperite, căci alt-fel la 50 m . sau 60 m. împrăşticrea alicelor ar deveni prea mare.

Vom studia punctele $3,4,5$ şi 6 , modul cum se socoteşte egalitatta dela un foc la altul, pemtraţia, situaţia centrului și aprecierea f nală, în numărul viitor.


## Chestiuni canine

## 0 meserie ingratǎ

Crescātorul care in fiecare an reusseşte să aducă pe bäncure expozitıes câuni de o constituţıe şi de a calitate ireproşabilă, va reluza intotdeauna-la ceasul sorotelilor - să intoarcă pagina contului de profit ş̦ pierderi. Chestıunea canină, de indută ce comportă in acelaş tımp şi riscurile crescătoriei, ale dresajului şi ale vânzărei, devme o prob!emă care inşeală pe intreprinzätor, după ce l'a sedus şi i-a golit punga.

Să nu confundăm şi să nu incercăm a discuta cu amatorul care, după ce a reuşit sā scoată şe el odată o serie, surâde indată ce-i promente de riscurile jigodici; feriti-vă de asemenea să contraziseţ pe dresorul int failibil, căruia mu-i rezistă nici, cè mai refractari câini...

De, sunt unii oameni a căror inconştienţă un de zarmează nici in fata tăcerei şl a duspretuiut!

Dacă crescătoria cste ingrată, apoi nici dresajul nii este o smecură.

Dresorul de profesie este un psilholog modest sil retras, care evoluează şı profesează in mijlocul unor flinte cu un creer dotat in mod supertor.

Càne'e pe care-l dresăm este, chiar prin efectul perioadel de timp in care este crescut de noi, animalu al cărui instınct este cioplit, care pricepe sis se inte. resează cu curiozitate de oamenii și de lucrurile dill jurul său. Si el posedă o doză superioară de psitho. logie si inainte chiar ca dv. să tiţ fixati asupra caracteru'ui ș dispozitimuitor sa'e, el a și prins in felul, in vocea şi manierele du., tot ce aveți de oplts. :ireteniilor si capricilor mi. In asemenea conditiunt vă va fi greu ca färă experientă si fără autoritale sä-l fortatz la respect si la ascultare!
Dresajul este o artă inăscută care pasioneaza sil face muti adepti in rândurile vânătorilor, insa cill rataţì $n u$-şi terminà cariera ca păzitori de surte, vistinilil ale unor procedee, in care principuile dela incoput all fost lipsite de bun sinit si de oportunitate.

Trebue atât de puţin luoru pentru a deștepta be muiala cammă si a face să devieze, printr'un act do nervozitate sau de nepreveder calitatite adese a pu! ${ }^{\text {n }}$ demonstrative ale, unur bun elev! Este modul do a uitra in relatii cu cảinele, de, a face sà se nasca in - crenerea st de a-l baga in cap meloda prin prindithin ill care asprimea cateodatá nocestra, sa tie illdad compensatä printr'o mână care alintă, pentrn a fan sä dispară si ultima ei urmă.

Ar fi din punctul de vedere cinegetic tot alat sh demonstrat cat si din punctul de vedere canin s! sportul care va ramane intotdeauna o placere a oanle milor cu stare, ar găsi - prin ocupatizle pe cari oferă tinerimè muncitoare - oameni cari, pe làlo cunoştintele dobandite prin studiu şi bună practica, ar mar avea si acel luciu pe care l dă intotdeannala oameni desvoltarea inteligentei si a moralului.

Creșterea, dresajul si utilizarea câinclui constitue, flecere in cadrul ei, o artă care nu udmite dibueli. Trebue să te prezinţ indată cu aptitudini si cu cunosstinte, căci pe măsură ce creste experienta, dispare la intreprinzătorul consstient acea vañitate care, in aceastä meserie, a fost intotdeauna numai o speciulitate a prostilor si a ignorantilor.
C. G. A,


## - Chestiuni Cinegetice

Prinderea prin capcană a vulpei in vizuină
E ştiut câte deziluzii îşi pregăteşte de obicei vână-
nătorul când intrebuinţează acest sistem; căci, in ciuda
tutulor precauţiunilor luate de operator, de nouă ori din
zece - când ai de a face cu un animal adult - cursa
este descoperită de vulpe, scoasă la iveală, destinsă,
iar bestia părăseşte locul făsă nădejdè de a-o revedea.
Pentru a înmulṭi sorṭii de izbândă se obicinueşte de
a freca capcana cu grăsimi felurite, ba cu usturoi, ba
${ }^{4}{ }^{4}$ esență de chimen, stârvuri, și alte multe.
Unii obțin rezultate bunişoare stivind pe fiarele capCatiei foi de praz și aruncând prin gaura vizuinei ceva
resturi din aceâstǎ legumă.
$\mathrm{D}_{\text {resorul }}$ cunoscut D-1 Cotterousse, din Thionville ( Frantata) operează in felul următor: $^{\text {and }}$
Când are indicii sigure că vizuina este locuit ${ }^{\grave{y}}$, dânSul ocupă intrarea cu două capcane puse una după alta şi nu in linie dreaptă, în aşa fel ca să ocupe toată
intrarea Iitrarele in lățimea ei. Netezeşte bine terenul şi intinde Subtire ca de obicei, ascunzându-le bine sub un strat liare dire nisip, apoi mascheazả celel'alte ieşiri cuChiar aparente sau o bucată de reţea de sârmă sau După un făruş ittipt.
bine inga aceea aşează pe capcană - cu precauţiune inge înteles - câte-va mâaini de ierburi uscate şi le
doc.
Påcầnd vânt cu palăria, el trime e fumul astfel produs ${ }^{\text {Insicheand vânt cu pảlǎria, el trime e fum }}$ interiorul vizuinei..... și atâta tot.
iat siciciti ce se intâmplả.. Indată ce lucrurile s'au liniştit
are si incepe să se întunece, jupăneasa vulpe nu mai
${ }^{10}$ Oulintât un singur gând: să iasă cât mai repede din
Uulnulta ai, devenită atât de supărătoare, şi de oarece
$\mathrm{i}_{\text {at to }}$ a a umplut cu mirosul lui acru intreaga vizuină,
la eşire.
Prire.
Precum vedeti
Judicioum vedeţi operaţia este extrem de simplă și de ( $\mathrm{Dinasa}_{\text {ina }}$; numai atâta că trebuia găsitā!....
${ }^{\text {nRevue }}$ cynégétique et canine de l'Est".

## Vânătoarea în faţa Legei

Legea Vânalului incepe să se aplice cu rigurozit te în multe părṭi ale țărei.

Din rapoartele trimese Directịiei Vânătoarei din Ministerul de Domenii de cátre diferitele Judecătorii de Ocoale, referitoare la aplicarea Legei din 26 Oct. 1921, relevăm cu plăcere următoarele condamnări: Judecătoria Ozolului Rural Pleniţa (Dolj) a condamnat 31 locuitori dn comunele: Cetatea, F. Banului, Dobridor, Prodel, Caraula, Risipiṭi, Cornu, Verbiţa, Pecniţa şi Rudari, din cuprinsul acestei judecătorii, pentru contravenţie la Legea Vânatului prin vânătoarea cu ogari, la amenzi rămase definitive și variind intre 250-1600 lei de contraveniend. Un singur inculpat a fost achitat, Ion P. Vasile din Com. Dobridoru.

Totalut amenzilor 20.600 lei (douăzeci de mii sase sute)

Aceiași Judecătorie din Pieniṭa (Dolj) printr'o altă serie de cărṭi de judecată cu No. 476, 440, 503, 506, $589,475,473$ și 468 , din 1922, condamnă la amenzi, rămase definitive, variind intre $50-200$ lei pentru infracţiuni la Legea Vânatului in luná Iunje 1922, pe 9 indivizi din comunele : Cârnu, Dobridoru, Risipiṭi, Cornu şi Orodelu, ţinând de acea judecătorie.

Totalul amenzilor acestea 900 lej.
Uniune ${ }_{A}$ transmite felicitările sale cǎlduroase valorosului domn judecător din Pleniţa. Dacă toṭi judecảtorii din ţară ar înţelege astfel să-şi facă datoria, n'am mai da nici 6 luni de viaţă braconajului, iar prestigiul justiţiei româneşti ar caastiga mult.

In schimb alte judecảtorii aruñǎ o tristă lumină asupra felului cum înţeleg să interpreteze textele din Legea Vânatului, achitând pe capete.

Recordul achisarilor il bate însảa, cu multe lungimi, Judecătoria Ocolului Rural Bârca (Dolj’. Din 57 incutpaţi ca contravenienṭi la Legea Vânatului, exact in aceleaşi condiţiuni ca cei de mai sus, la Pleniţa, adică pentru vânătoare cu ogari, un singur condamnat (200 lei); restul toţi achitați. Pentru care motiv credeţi? Ba cả n'a apărut încả Regulamentul Legei Vânatului, ba că n'au fost probe suficiente, etc.

Alt tulst exemplu ne oferă Judecătoria Ocolului Bechet (Dolj) care achită de asemenea pe motive neserioase.
Ascultaṭi motive: „Procesul Verbal al jandarmilor n'd fost iscălit de 2 martori !..." -cả pau dovedit că epurii ce-i transportau spre vânzare la Cr.iova (în luna Iunie!) sau cumpărat dela un vânător care avea permis de vânătoare şi autorizaţiune, pe care le-a prezentat in instanță !...."

Ce să mai zicem? Noroc că mai avem in ţară şi judecători ca cel din Pleniţa, alttel in zadar s'ar mai trudi societăţile de vânătoare (ca Soc. „Zeiţa Diana" din Craiova, căreia îl prezentẳm om giile şi mulţumitile noastre vânătoreşti) să urmăreascå pe braconieri şi noi să luptăm pentru civilizarea vânătoarei!

In orice caz ne facem datoria, atrăgând atenţiunea D-lui Ministru a! f

## DOUA SCRISORI?

$1=\rightarrow \rightarrow \square \square$

$$
\begin{aligned}
& \text { D-sale } \\
& \text { Domnului Dinu Golescu } \\
& \text { Pressedintete Uniunei Generale a Vänătorilor } \\
& \text { B-dul Carol No. } 30
\end{aligned}
$$

LOCO

## Stimate Domnule Golescu,

Am primit o scrisoare, semnatá de Domnul Scraba, prin care mi se face cunoscut că am fost aies membriu in consitnul de adminustraţie al Ununet Generale a Vianătorilor din România.
Am onoare a vă incunostiinṭa că nu am so icitat aceactă in àrcinare şi cả sunt mirat cum am fost a es, intrucat eu nu sunt nici membru al acestei asociațiuni şi nici nu cunose persoanele ce o alcătuesc.

Cu acest prilej, vă rog a cunoaşte că mi-ar $\neq i$ agreabul dacă m'aṭı consıdera ca membru in Uniunea Generală a Vânätorlor pe care o prezidați Dv

Primıţ, vă rog, stimate Dommule Golescu, asigurarea consideratiunei mele deosebite.

- Bucureşti, 29 Iulie 1922.
(ss) GENER AL ŞTEF ANESCU
Comandantul Corpului de, Jandarmi


## D-lui Dinu Golescu

Preşedintele Uniunei Generale a Vânătorilor dın Romänia
30. Bulevardul Carol 30

Am constatat că in ultimul număr din Revista Vànătorilor, cu seduil in Str. 13 Sept. No. 85, sunt trecut ca făcänd parte din consiliul de administraţie, fără să fiu membru sau să fi fost consultat, nici să am vre-o cunoștință de acest lucru.

Primiţi, vă rog, D-le Presedinte, asigurarea deosebitei mele consideratiuui.

> (ss) GENERAL MIHAIL (fost ministru)

21/VII 922.
*) In ultimul moment principiu din partea d-lui I. Anghelescu, fost miaistru, o- scrisoare de protestare d aceași natură.

Iacă felul cum intelege d-1 M. D. Scraba să abuzeze necontenit de numele și personalitatea oamenilor de bună credință, in dosul cărora crede că poate inșela INCA marele public vânătoresc din țarå.
Din fericire astăzi și cei mai naivi cunosc ,.afacerea Scraba".
Tot așa a continuat luni de-a rândul sã-și adăpostească pamfletul, pe care continue să-1 intituleze „Revista Vânătorilor", in spatele numelor onorabile cari compun Consiliul de Administrație al ,,Uniưnei", până in ziua când un portărel i-a adus somația noastră din 18 Mai și l'a fortat sǎ inceteze.
Tot așa continuă incă sả scoată revista apocrifă, pe cdre o plätește din banii pe cari a avut grije să-i ridice in mod abuziv din fondurile ,Uniunei".

Se vede cã sensibilitatea d-lui M. D. Scraba nu se impresionează decât față de portărei.
Din nenorocire insã, mersul lent al justiției noastre ii mai dă incă răgaz să continue.

De aceea continuă......
Astfel continuă să schimbe la fiecare copertă compozitia patronilor săi-pe care-i recrutează fie surprizând buna lor credintă, fie prin mijloace ca cele de mai sus, nedezarmând nici in
faṭa ridicolului nici in fața abuzurilor si . relei credințe.
Pe noi, care cunoaștem felul de a ,,oper a al d-Iui M. D. Scraba, lucrurile acestea sulit departe de a ne mira.
Asupra unui singur lucru insă nu suntell incă dumeriți și anume: ce trebue să admirăll mai mult la dânsul, aroganṭa, ignoranṭa sall inconștiențá.
, UNIUNEA"


Abțineți-và in totdeauna de a trage, atunci când a comis câinele d-voastră vre-o greșeală.

DISTRUGETTI ANIMALELE ŞI PASARILE RAPITOARE DE PE TERENURILE DE VANATOARE DACA KRETYI SA VA ÎNZECITL CANTITATEA Tरु /नULUI UTIIS

## DECIZIUNI MINISTERIALE

$\mathrm{N}_{\mathrm{o}} .1$.
Noi, ministru secretar de Stat la departamentul agriculiurei și domeniilor,

Având in vedere deciziunea cu No. 54562 şi legea pentri protecţia vânatului publicată in "Monitorul Óficial" No. 167/921,

## Decidem:

Art. I.-Se numesc pe ziua de 1 Iulie 1922, în fun. ţunile de inspectori regionali onorifici de vânătoare domnii:

* Virgil Popovici, actual inspector comercial, la regiunea VIt de vầnătoáre.

Stefan Tivador, din Sighetul Marmaf̧iei, la regiunea VIII de vânảtoare.

Dumsitru Biju, prim-pretor in Recaş, la regiunea IX de vầnătoare.

Ioan Sctijler, locotenent în Oradia Mare, la regiunea X d= vâr ăloare.

Petre Popovici din Brașov, la regiunea X de vânătoare
Art. II. - Se numesc pe aceeaş datà, în funcţiunea de inspectori județeni onorifici de vânătuare, d-nii: NiColae Şerban din Făgăraş, pentru judeţul Făgăraş şi Iosif Covaci, funcționar superior din Clui, pentru jucleţul Târnava-Micả.

Art. III. D. director al direcţiunei vânătoarei este în-
sărcinat cu executarea prezentei deciziuni.
Data la 29 Iunie 1922.
p Ministru, Chirculescu
No. 56.358.
No. 2.
Noi, ministru secretar de Stat la departamentul agriCulturei și domeniilor,
Având în vedere legea vânatului publicată în Moni-
torul_Oficial No. 167 din 27 Octombrie 1921.
Având în vedere deciziunea noastră cu No. 54.562, publicatả in Monitorul Oficial No 74 din 6 Iulie 1922. Desidem:
Art. 1 - Se numesc în funcţiunea de inspectori rēgionali de vanătuare onorifici:
D. C. Crăsnaru, pentru regiunea I de vânătoare (Oltenia)
D. I S3gastà Bălănescu, pentru regunea $V$ de vâ-
nătoare fost prop hey DIANA (1904-1915)
D. Nicolae lal na din Constanta, pei tru regiune VI (Dobrogea Veche și nouă).
Art. II. - Se numesc in funcțiunea de inspectori judeţeni de vânătoare onorifici:
D. Mihail Secăreanu, inginer-şef silvic pentru judeţul Vâlcea.
D. Anton Mărăscu din Craiova, pentru jud. Dolj.
D. C. Brătāşanu, pentru judeţul Romanaţi.
D. dr. Iancu Negrutzi, pentru jud. Prahova.
D. Nae Mironescu, pentru jud. Râmnicu-Sărat.
D. Savel Rachtivan, pentru jud. Putna. Focs anail
D. Nicu Juvara, pentru jud. Tutova. - Teevej
D. Robert Murat pentru jud laşi.
D. Gh. N. Sảulescu, pentru jud. Roman.
D. Gheorghe Lerescu pentru jud. Neamțu.
D. Inginer N. N. Sutcu, pentru jud. Bacảu.
D. or. Dumitru Aronovici, pentru jud. Dorohoi.
D. dr. Franz Lehrer, pentru jud. T mis.
D. dr. Victor Hotảranu, pentru jud, Arad.
D. Antonie Haru, pentru jud. Satmar.
D. Sebastian Brânduşe, pentru jud. Cojocna.
D. Carol Bock, pentru jud. Sibiu.
D. Vasile lacobini, pentru jud. Hotin.

Art. II. - D. director al vânătoarei este insărrcinat
ex executarea prezentei deciziuni.
Datả la 15 lulie 1922
p. Ministru, Chirculesciv.

No. 62.089 .

No. 3
Noi Ministru, Secretar de Stat la Departamentul Agriculturii și vomeniilor,

Văzâ hd dispoziţiunile legei pentru protectia vânatuiui publicata in Monitorul Oticial No. 167 difi $27.0 . t .921$

Având în vedere deciziunea noastră; No.
922

## DECIDE M

Art. 1 - D-I Nicolae Cosăcescu, se numeșe pe ziua depunerei jurămân:ulut in tunctiunea de Inspector regiunal onoritic la regiunea IIl de vâtătoare,
Art 2 -Se numesc pe ziua depunerei jurământului în funcţ̧iunile de Ins,pecturi de vânảtoare judeţeni onorifici:
u=: ii Ch Sachelarie pentru jud, Musce!, Dinu Isvoranu „ $\quad$ Olt, St. Dunca " n Maramures, Gh. Musceleanu " $\quad$ Ilfoy și
St. Pădeanu, Inspectur onorific în Administratia centrala și dełaşat pe lângă Ins sectoratul lifov. Tomescu Petre, Inspector onorific în Adm. Centrală
Art. 2 - D I director al vânătoarei este innsảrcinat. cu aducerea la indeplinire a acestei deciziuni.
Dată astăzi 29 lulie 1923
p. Ministru, Ch-reutesen

No. 67. 373

## Frumos rezultat de primăvară



Prietenul nostru D-1 Medic Primar din Cernăuți, Dr. I. Filipovici, dupả o và intoarce acasă cu un urs și un cocoş de munte.

## Oficiale

Dela Prefectura Plasei Cristur ad. No. 1460/1922

PUBLICAŢIUNE

Autorizat fiind din partea sub-prefecturei judeţului Odorheiu, aducem la cunoştinţa publică teritoarele de vânat comunelor indicate mai jos din plasa Cristur se vor arenda prin licitaţie publică după cum urmează: In comuna Vetca la 10 . August 1922 ura 10, preţul de strigare 10 lei.

In comuna Ja ul Sacuesc la 10 August 1922 ora 15 preţul de strigare 10 lei.

In comuna Sălasuri la 11 August 1922 ora 10, preţul de strigare 10 lei.

In comuna Săcel la 10 August 1922 ora 10, preţul de str gare 10 lei.

In comuna Vidacutul rom. la 10 August 1922 ora 14, preţul de strigare 90 lei.

In comuna Vidacutul sec. la 10 August 1922 ora 16 , preţul de strigare 120 lei.

In comuna Săcueni la 11 August 1922 ora 10, preţul de strigare 125 lei.
In comuna Cobăteşti la 10 August $1 \leqq 22$ ora 10 , prettul de strigare 70 lei.

In comuna Bentied la 11 August 1922 ora 10, preţul de strigare 25 lei.
In comuna Cehetel la 11 August 1922 ot a 12, preţul. de strigare 51 lei.

In comuna Tärceşti la 10 August 1922 ora 12, preţul de strigare 50 lei.

In comuna Mihảileni la 11 August 1922 ora 17, preţul de strigare 70 lei.

In comuna Crișeni la 14 August 1922 ora 17, preţul de strigare 150 lei.

In comuna Bezid la 14 August 1922 ora 10, preţul de strigare 50 lei.

In comuna Bezidul nou la 14 August 1922 ora 14, preţul de strigare 40 lei.

In comuna Rugănești la 10 August 1922 ora 10, preţul de strigare 180 lei.

In comuna Beteşt i la 10 August 1922 ora 14, preţul de strigare 180 lei.

In comuna Chedamare la 11 August 1922 ora 10, preţul de strigare 25 lei.
In comuna Chedamică la 11 August 1922 ora 12, preţul de strigare 10 lei.

In comuna Mureni la 12 August 1922 ora 10, preţul de strigare 21 lei.

In comuns Simeneşti la 10 August 1922 ora 10, preţul de strigare 10 lei.
In comuna Medişor la 13 August 1922 ora 10, pref̧ul Ce strigare 200 lei.

In comuna Ladaciu la 11 August 1922 ora 10, preţul de strigare 10 lei.

In comuna Nicoleni la 11 August 1922 ora 14, preţul de strigare 45 lei.
In comuna Porumbeni mari la 13 August 1922 ora 10, preţul de strigare 500 lei.
In comuna Porumbeni mici la 13 August 1922 ora 14, preţul de strigare 300 lei.
In comuna Archita la 12 August 1922 ora 15, preţul de strigare 160 lei.
Condiţiunile se pot vedea în cancelariile secretariatelor respective în orele oficioase.

## C. Stupariu mp primpretor

Cristur la 22 Iunie 1922.

## Bucặtăria Vânătorului

Cu începere de azi deschidem această coloana de gastronomie, care ca și balistica, cynologia şi cultura vânatului-fac parte din arsenalui adevăratului vânătort

Cu aceastẳ, ocazie nu putem deplẩnge îndeajuns: dispariţia, sau mai bine zis uitarea vechilor refete culitare romẩneşti, atât de apreciate de bunicii noştrii, vechile secrete ale robilor bucảtâr, cari s'au stins odata cu e. Doar întâmplarea a tăcut să se mai transmită câte una prin gospodăriile cu continuitate-an putea zice atavică- prin viu grai, din mamă in fiică, mai ales prin Moldova, ameninṭate să dispară insă şi aceste ultime relicve, cotropite de bucătăria cosmopolitǎ. Suntem departe de a declara aci război bucátăriilor streine-maí ales in ce priveşte pe cea franceză, universal recunoscută ca prima din lume şi din care ne von' inspira in contiriuu, spre deosebita delectare a prietenilor noştri vânători - însă vom rămâne deapururi recunoscători amicilor cari ar binevoi să ne cumunice câte o reţetắ deosebită, nu rumai de prepararea vânatului, ceeace re interesează fireşte in mod deosebit, dar orice alt meşteşug de bucătărie, prins cu urechea sau desgropat din cronicele străbune.
Și pentru cǎ suntem in toiul cảldurilor, adevǎrate călduri tropicale, dăm cuvântul lui Andrei Gastronomul, să ne instruiascá asupra càtorva bảuturi răcoritoare de sezon.

Oranja da și citronada sunt mijloace excelente de asigurare contra setei.
-Cunoaștetfi, desigur, formulele lor.
Totuşi, iacả o metodǎ pe care o preconizez pentruł prepararea oranjadei : aceasta are avantajul de a fi tot deauna gata pentru a vă astâmpăra setea.

Puneți intr'un castron apả proaspătă şi zahăr in canti'ate suficientă pentru a obține un sirop nu prea grose Adăogaţi felii de portocale in cantitate suficientă şi după gustul dv. Puneţi să fiarbă vre-o jums̊tate de oră. Dupả ce a fiert, lăsați-o să se aşeze şi vărsaţi apuit decocţiunea această într'o carafă.
Serviţi vă de ea ca de un sirop, căci în def nitiv nu-i decât un fel de sirop de portocalé. Insă un adevărat sirop de portocale, care nu se poate compara cu preparâtele chimice, obţinute cu adăogiri sdravene de anilină sau mai ştiu eu ce alte otrăvuri de necrezut, ce se vând drept siropuri, şi ale căror fabricanţi ar trebui puşi la zid.
lacă o reţetă de citronadă care merită să fie reţinută.

Vărsaţi într'un castron doi litri de apă şi 400 grame de zahăr. Làsați să se topească färă a încălzi. Stoarceti cu un storsător de lămâi patru lảmâi alese pe sprânceană. Lăsați puțtin să se aşeze această zeamă, apoí turnaţi-o in castron. Cojiţi fin cojile de limâe in aşa fel, ca să obţineţi o curea fină de piele galbenă, fáră a!b, şi adăogați această coaje la restul preparat in
castron. Acoperiţi totul cu un şervet curat şi aşleptaţi 0 jumătate de zi.

Pentru consumaţie, umpleţi $3 / 4$ din pahăr cu acest preparat şi complectaţi restul cu sifon dela gheaţă.

Este o băutură excelentă, însă trebue consumată îndată.

Dar pepenele galben? V'atii închipuit că e în stare: să vă procure o băutură din ceie mai fine?
lacă o - cum să-i zicem? - hai, s'o numim „pepenadãa:
Preparaţi un sirop din 400 gr. de zahăr și 0 jumătate litru apă.

## Puneţi să fiarbă.

Treceţi printr'o sită fină un kilogram de miez de pepene copt bine şi din cei mai parfumați. Amestecaţi-1 Cu siropul fierbinte şi lăsaţil să se aşeze vre-o două Ore. Treceţi apoi acest amestec printr'o pânză fină. Adăugaţi vre'o 3-4 păhărele de Kirsch sau Cognac fin. Răcoriți-vă bảnd dintı'ìnsul cu apă frapată sau sifon dela ghiaţă.

In sfârşit, iacă şi o reţetă de limonadă nu numai gusto $\mathrm{s}_{\mathrm{sa}}$ dar, vă asigur, şi ucigătoare de sete:
Vărsaṭi într'un vast castron douăzeci de litri de apă două lămâi tǎiate bucăţele, un pahar cu of̧et, o mână de floare de tei, un kilogram de zahăr şi frunze de portocal. Lăsaf̧i să infuzeze rece vie-o patru cinci zile Puneţi la sticle de şampanie, legând bine dopul cu sârmă. Luaţi de preferinţă dopuri noi, allfel ar răsuf a. După cinci zile de stat în sticlă, limonada e bună de consumat. S'ar putea să vi se spargă vre-o sticlă: aceasta va fi o dovadà mai mult cả limonada av, a lost bine preparat $\dagger$.

Şi acuma, fraţilor vânători, vă întreb, trebue să bem rece sau cald? Sunt unii cari pretind că in timpul căldurilor mari trebue să consumăm bǎuturi calde.
Un prieten higienist, la care poposeam adesea vara la prepeliţe, $\hat{i} . . \mathrm{i}$ oferea regulat, când eram lioarcă de nẳduṣeală, un fel de ceai de menta fierbinte! Am avat totuş! intutdeauna curajul de a-l înghiţi, de politetée, chiar cu rizicul de a cădea bolnav la pât.
Eu unul știu una și bună: că a bea pentru a-f̧i Stinge setea, constitue o plăcere.
Că, pe pe altă parte, dacă te condamni singur, sub diéerite pretexte, care mai de care mai proaste, să be ${ }^{i}$ bầuturi neplăcute, îṭi piere orice plăcere. Că prin úrmare Sil in virtutea principiului meul de mai sus, dacă nu mai Simți nici o plăcere bând, apoi aceasta înseamnă că nu fi-ai ajuns scopul...
Aceastã teorie riguroasă şi adânc cugetată, demnă La un Einstein, mă aduce la concluzia de a vă spune: cum varte cu higieniştii ş̧i cu oratorii teoretici. Beţi Cum vă face plăcere: rece, dacả nu vă place cald şi frapat dacă vă place ghiaj̧a.

Andrei Gastronomul

## DARE DE SEAMA

Prezentată Adunătei G-le in ziua de 5 lunie 1922 de către d-1 Cornel Dorcescu secretar și casier al Soc de Vànătoarea «Vulturul din T.-Măgurele.

## DOMNILOR,

Societatea de Vànătoare "Vulturnl) din T.-Măgurele infiintată la 1 Aprilie 19v6, numără astăzi 219 membri fatã de 82 catti numãra anul trecut, manipuland in cursul acestui an un capital de lei 9912,05 repartizat astfel :
Incasat din taxele de inscriere si cotizasiuni 73
Incasat din comisionul furniturilor vândute membrilor 373,
Primit averea Soc. "Vulturul) la 17 Iulie 1921, lei 2203.05. Deci intreaga avere se ridică la suma de lei 9912,05 , din care sumă s'a cheltuit lei 3822,30 pentru diferite vànători cari s'au făcut şi pentru bunul mers al societătei. rămânànd averea societătii la suma de lei 6089, 75 bani aflaṭi asupia casierului pe care îi va intrebuinta la inchirierea de terenuri pentru vânătoare şi la precurarea furniturilor necesare vânătorilor din această societate.

1) Se aprobă descìrcarea gestiunei cu unanimitate.
2) Se ia in discuție adresa Ministerului de Domenii No. 83.327 din 27 Decembrie 921 relativ la aplicarea legei pentru protectia vànatului si reglementarea vânătoarei.
D-1 Presedinte Take Slăvescu propune alegerea comisiunei pentru studiarea legei și propune modificarile ce trebuesc introduse.
Se aleg D-nii Căpitan Miltiade Popescu, Iosef Petrescur, Virgil Anastasescu, Cornel Dorceseu, Dumitru Stroe, Peton Angelescu si N. Mangaru, cari vor studia legea și vor propune modificările ce trebuesc introduse. comunicànd toate aceste modificări Ministerului de Domenii, Sectia Vìnătoarei.
3) Majorarea cotizatiunilor anuale și se aprobă in unammitate la suma de lei 40 ; taxa de inscriere se fixează la suma de lei 20 odată pentru cei ce se inscriu in societate.
4) Se aproba afilierea la Soc. Uniunea G-lă a Vảnătorilor din Bucuresti, Strada Sărindar No. 22 plătindu-se taxa de lei 40 și dându-se tet-ndată si suma de lei 200 ca donatii din partea Soc. de Vànătoare aVulturuln din T-Mágurele Stı: Independenței 95
5) Se aprobă propunerea D-Iui Iosef Petrescu de a se abona Societatea "Vuiturul) la Revista VinătoriIor Str. Sărindar No. 22 din Bucuresti.
6) Alegerea membrilor in comitet :

Se aleg: Presedinte de onoare D-1 Colonel Alexandrescu. Presedinte activ D-1 Take Slăvescu.
Vice-presedinți de onoare D-nii Colonel Popeseu-D-tru sii Lt-Colonel Nicolescu.
Vice-pressedinți activi D-nii Dumitru Stroe şi Căpitan Popescu Miltiade.
Membri in Consiliu D-nii Zamfir Teodosiu, Peton Angelescu, Sub-Locot. Ioan Ghigeanu, Iosef Petrescu, Al. Popescu și Ioan Ivănescu.
Cenzori: D-nii G. Dinculescu. Panait Condorani, N. Bărbulescu, Lake Crăcea, N. Mangiru sisi Alex. Neacşu.

Maestru de vânătoare: Stan Bocioroagă.
Casier si sectetar D-1 Cornel Dorcescu.
7) Se aleg paznici publici ai vannatului d-nii : 1. Ioan Ivănescu la Vartoapele-de-jos si sus; 2. Andrei Dinancea la Traian; 3. Ioan Mardale la Măgurele; 4. Tudorache D. Bocioroagă, Insef Petrescu, Nae Bocioroaga si C. Dorcescu la T.-Măgurele; 5. Alex. Neaçsu la Flămànda; 6. Stefan Rădulescu la Soimu Smardioasa; 7. Radu Cioc la Leta; 8. Lake Crăcea la Băneasa Băduleasa; ;9. Nicolae Abeloni la Seaca: 10. Petre Tănase la Viisoara: 11. Alex. Petrescu la-Segarcea din Deal și din Vale; 12. Mario Tinṭaru Cioara; 1.5, Gh. Ghi nea la Ologi; 14. Ioan Stroe la Olteanca; 15. Florea Lăcusteanu, Ratioasa; 16. Nicolae Bratu, Suhaia.
8) Se va face cerere pentru următoarele tefenuri de aven dat: Trupul numit «Gärlan zăvoaele "Cinlnitan zăvoaele No. 1 sii No 2 din judetul Romanați; Ostrovul (Chichinetuu); Ză voaele din gura Oltului No. 1; Ostroval No. 3 numit "Catina") ; balta "Berseluculuin; domeniul Seiraia de pe proprietatea statului; ostrovul \&Cioroiuln; zãvòiul din dreptul Comunei Traian si Seaca. proprietatea statului; ostrovul și ză voiul «Beluia Mares si «Beluia Micăn; zăvoacle «Fotoruvi) şi «Izmailm precum sl toata mosia cioara din jud. Teleorman. proprietatea statului si intregul teren de pe domeniul comunelor din plasa T.-Măgurele.

Ne mai fiind nimic la ordinea de zi se ridică şedința,
Presédinte,
(ss) lake SIăvescu

## Informațiun

"Revista Vânătorilor" a fost expediată până in prezent tuturor abonaţilor, fără excepṭie. Cei care nu primesc vre-un număr sunt datori să ne aducă imediat cazul la cunoştinţă, contrar ne declinăm orice răspundere.

## U. G. V. R. nu poate răspunde de cât la corespondenta la care se anexează si timbrele pentru răspuns.

Prefectura politiei Capitalei, in urma intervențiunei Direcţiunei Vânătoarei, a dat ordin tutulor agenṭilor de politie pentru supravegherea execut rei Legei Vânatului.

Un ordin identic a fost dat şi de $c^{\top}$ tre Comandamentul Corpului de Jandarmi, tutulor Companiilor de Jandarmi din ţară.

Ministerul Domeniilor a dat în comision vânzarea broşurei D.lui Dr. Gh. Nedici „Distrugerea animal:Ior răpitoare prin otravăe, librăriilor Stănciulescu şi „Carlea Româneasca" cu obligațiunea de a o desface prin judeţ. pe preţul de Lei 12 exemplarul. Vânătorii şi ágricultorii interesaţi se vor adresa deci acestor librării.

- Sos. Vânătorilor „Vidra" din lasi ne comunică actul constitutiv trans ris in ziua de 25 lunie 1922 la Trib. Iași, conform legei și aprobat de Onor Ministerul de Don.enii, Directía V nătoarei. Aceastả societa'e e4 istă încǎ din 20 Mai $1 \succeq 20$ şi esť afiliată de wult timo la Uniune.
Preşedinte: D \& Alı.xandru V: Băcescu,
Vice- preşedinţi: D-mi Alexandru Spuridon şi Octav Breveman,
Casier: D-l Gh. Haralamb.
Secretăr General: D-l Botez Nicolac.
Secrttar: Făıu C.
Consilieri: D-nii Bucur Dogà̀u, Popovici Gheorghe, Pietro Bet, Martineseu I., Mititelu I.
Cenzori: D-mi loanid Tilus, Negară C, Rotarul.
Maeşirı de vânătoare: D-niz Dabıja Ale.x., lones u C tin. Mangirov Victor, Vasiliu Nivolac.

Urằm spor de muncă societăf f i "Vidra" care ate acum fiints: leg lă.

Inregistıăm Cu o vie muiţumire numirea d-lui N Cosăcescu in postul onorific de inspector regional al vânâtoarei, de oarece am fost intotdeauna de părıre că d-sa, ca om cult și în ca itate de vechíu şi experımentat vànảtor, va fi unul dtn cei mai indicaţi pentıu a veghea la siricta aplicare a legei vânatului.

## Corespondenţa

N. lal.na. Aţi scăpat din vedere că numele dv. sị al celorlalţi domni a fost publicat in R. V. No. 21 (Martie) sub lista No. 14, ceea ce este echivalent cu o confirmare de primire. 1. $n$ Clipa, Vă mulţum $m$ pcotru amabila dv. din $1 j$ Iulie c. N'am pr mit, bine inţeles, mandatul expedjat pe adresa greşită si care a fost incasat tocmai de cine nu trebuia.
lancu Dobruneanu. Am luat notă de schimbarea adresel. Pâna in prezent nus ni s'a prezentat inca nici un mandat spre licasare. Rıgăm reclamaţi la Poșta Centralắ.
Eduard Gihica Mulṭumim cǎlduros pentru activitatea dv.şi sun'etí numit membru activ al "Uniunei". - Manvatul dv. nu re e-a parvenit sı vă rugăm să reclamaṭi ene gic la Poşta Centrală. - Societắtii ii răspundem separat și vom da curs cererei sale.
Alexandıu Drimba, preot. V'am iuscris ca membru aderent și vă rugăm să ex ediaţi 90 lєi (taxa de inssriere şi abonamentul), Vă vom expedia revista regulat.

Constantin D. Carapancea. Momentan U. G. V. R, n'aie munitii, stocul fiind epuizat. In curând ne vom reaproviziona şi vom anunțt onor. Membrii prin revistă.
$L^{\prime}, A$. Isácescu. Sunteţi admis ca membru activ.
Corne Dorcescu. Am primit mandatul Societătıi dv, şi vă multumim. Cu această ocazie ne permitem insă a va atrage atentiunea asupra Art, $17-21$ din Statutela "Uniunei" relativ la contribuțiile societăt lor afiliate, rugându vă a vă pune la curent - Societăţei răspundem pe cale particulară.
Va rog să ne comunicati dacă sunteţi membru activ sau a. aderent, deoarece am primit până in prezent 100 lei dınpartea dv.
Emii Juvara. (Bàrlad): Am primit 200 Iei din partea dv. prin fratele dv. Prof. Dr. E. Juvara și suntetti admis ca membru a.tiv.

Anghel Fudulu, Vasile Fudulu şi Nicolae St. Ispas. Revista vi se va expedia regulat. Vă rugăm a trimite costul abonamentelor la sediul U. G. V. R. B-dul Car. I 31.

## AVIS

Am primit un "Apel" către toate Societățile de vânătoare și toți vânătorii din întreaga țară, lansat de către , Cercul Vânătorilor din România".

Uniunea Generală a Vânătorilor $\operatorname{din} \mathrm{R}^{-}$ mânia ține să aducă la cunoștință membrilor ei că este absolut străini de această che ${ }^{-}$ mare.

De altminteri dacă U. G. a V. din R. n'a luat până 'n prezent o astfel de inițiativă, care este una din principalele ei atribuţiuni, conform statutelor, este pentru motivul caa e pătrunsă de convingerea că n'a sosit incă momentul pentru o asemenea miscare.

A APĀRUT IN B OŞURA :

## STATUTELE

Unimei Generale a Vanatorilor din Ronaniáa Votate de Adunarea Generală din 26 Mai 19.2 Preţul unei broşuri 5 lei
Se ex ediazã la cerere contra cost în mărci poşta e

## COMUNICARI

## Dè la Soc．Vânătorılor „Zeiţa Diana＂Craiova

## PROCES－VERBAL No． 2

${ }_{1}$ Mai 1922.
Astăzi 1 Mai 1.2 ，la ora 6 p ．m．fiind convocat comitetul de Ad－tie al Socittätet de Vanàtcare „Zeita Dana＂din Craıova，la sediul sâu din strada Buzeşti，au raxspuns la apel ${ }^{d-n i j}$ ：Aurel Mircea presedinte，Alecu Sảvolu，Gh．Domilescu． Gh．Pretz＇$\$$ membrii；P．lordache casier，N．Ionestu secretar，I．Atanase （ $\mathrm{S}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{C}}$ â）maestru ce vãnâtoare，fiind lipsă numai d－1 D．Con stantinescu vice－preşadinte，numaxrul membrilor implinind ma－ juritatea，s＇a procedat la rezolvarea mail mutor chestiuni，ca Suit la ordinea zilei．
1）D－1 preşedinte，consideră ṣedinţa deschisă și ia cuvântu prin propunerea de a se aproba de comitet，să sedoneze U ， G．a $\cdot \mathrm{V}$ ．o sumă oarecare，minumum 3 olei，pentru a fi afıliaţi la Uailune și consideraţi，membriit activi．
Comitetul，cu aclamare，aprobà propunerea ssỉ fıx ază suma de lei 500 （cincı sute）urmand a se efectua imediat expedie－ ${ }^{\text {read }}$ prin poştà şi totdeodată dispune a se ruga U．G．a V． spre a interveni pe langa Ministerul de Domenii，ca Sucietatee sấ fie rıcunoscută ca persoanà morală．
${ }^{2}$ ）D－1 preşedinte，mai prop ne din initiliativa d－luì or．Met－ zullescu sii ruagă comitetul．printr＇o f umoasa cuvàntare，a se zace 0 inctrcare，peutru organizarea tirului de porumbei，în scopul unur serbarti，ce eventual s＇ar da in benaficiul Sucietătei－
D－1 G．Rizescu cerâd cuvantul，inzistă a se aproba facerea tirului，nu numai ca o incercare，dar mai expune pe lâng be－ neficiul material ce se va adãoga la fundul Soc．prin Serbările ${ }^{\text {dat }}$ en tirul do porumbei si folosut is principiu si real，pentru exersarea tirului si mentinerea liniei vizuale a Vânături or in sezonul murt，prin tir，in liniii mal largi，adica sii cu ținte miscatoare，imità ıd difer，tul sbor al păserılor vânate ssi fuga epurelui şi a a ator patrupede．
D－1 presedinte，aratã gıeutate prıcurărei o astfel de tintă．
Comitetul fiu unanimitate de voturi，după desbaterile urmate
aprobă și insărcinează pe $d-1$ Sto Petrescu pentru a se interesa，
de procurarea porumbeilor，membrii vor da cuncursul necesare
Pentru facerea unor tinte miscăt jave，mai primitive，cat și in－
teresul pentru teren，amenajàndu－se in acest scup ssi care se
Preferă parcul Bibescu，rămânând a intra in tralative cu Pif
${ }^{\text {maxartia }}$ pentru teren．
S＇a discutat procurared muniti lor necesare，in vederea noului
sezon și despre care $\mathrm{d}-1$ Beriṣ，propune à－şi lua angajamentul
de a se interesa dacă poate importa din strāi．atate，spre a
numai fi spe sulatic de negustori detailisti．
Comitetul aprobă și iusărcinea $\iota$ a pe $\mathrm{d}-1$ Beriṣ a depune tot interesul in acest scop，procurand cantitatea suficientă，cu Pretul satisfăcảtor comitetului num، $i$ pentru societari și in
${ }^{\text {cazul }} \mathrm{n}_{\text {iel }}$ 九ă nu se poate furnica direct dela tabricà．comitetul va
${ }^{i n_{i}, e_{v e n i}}$ la timp la U．G．a V．fie pentıu permis de import， tie pentro muniful．
${ }^{4}{ }^{4}$ ）I intregime comitetul，a discutat arendarea terenurilor de vanătoare，in cat mai mare masă，avandu－se in vedere，in Primul rând vànatul，a arupierea şil posibilititatea transp，irtu．ui， ${ }^{\text {Cerand }}$ u－se membrios，a se interesa din timp sii a propune la scutie in comitet spre aprobare si efectuare．
5）Idem，in privinta egarioof．
D．1 St．Petresıu，aratã cum la Portăreşfi se vanează cu barii si unde a ucis 7 ．
D． 1 ©h．Rizescu declaraxal linia Segarcea Calafat，plina de
Ogari in Ogari in．Riezescu declar㐅㐅 linia
D． 1 P ． de -1 P．Iordache cere comitetuluil，a se interesa la Min isterul
judustitite spre a comunica rezultatul proceselor de dare in
inday a
${ }^{6}$ lou de cata a bracunierilor，pentru care pune la dispozitie un ta－
Iu de cei dati in judecată，pentru ogari．

Comitetul perzistă şi se declară duşman neimpăcat ogarilor prin actionarea in judecată a braconierilor cât și uciderea ogarilor，conform legei in vigoare si dispune a se cere Minist．de Justitie，rezultatul proceselor dupà tabloul ce－t va prezenta $d$－lui Petre Iordache．
D－1 Gh．Rizescu，prin listă，recomandă părerei şi aprobărs， comitetului mai multe propuneri ca：
In vederea cererei U．G．a V．ca urmarea Minist．de Dome－ nii，relativ ia noua lege a vânătoarei（prin care cei ce doresc a fi numiţi pazaici puolici de vànătoare să－şi innainteze cererile direct Ministerului ori prin U．Gi，a V．cere ca，comitetul a se adresa U．G a V．spre a interveni la Minister，că urice， cerere trimisă pentru numirea de paznici，să nu se aprobe， dacă nu－i Certificată，recomandatá ori vizată de vreo s cietate asta spre a nu strecura printre paznici，cei mai destoinici bra－ c nierı，mascà ıd conștinciozitatea și a dispune ca bi c etățile， să fie insărcinate cu recomardarea paznicilnr，in care scop， comıtetul apronă propu erea și va înocmi un tablou de paz－ nicii merıtoşi，inaınıând M．n sterulut prin U．G．a V．pentıu aprobare，cerand respingerea cerertlor nerecomandate de Soc．
1）Idem．－Coufurm cerintei U．G．a V．prin organul sāu ＂Kevista Vânăt rilor＂d－1 G．wizescu cere ca secretarului so－ cietăţei，să i se dea in atrib tii şi insărcinarea de a fi core－ spodentul Soc．cu U．G．a V．cât și colaborat＿r al Revistei

Comitet 1 nu aproba，fiind secretarul aglomerat și insar－ －cınează pe d－l U．Rzescu ca corespondent si colaborator cat șt cul reclamarea braconajului spre publicitate in Re－ vistă şt totdeodaiá ca ajular al secretarului in lucrárıle comite illui．
c）Idem．－Intrunirile comitetuluı s＇au fixat lunar la 1 și 15 la orele $6 \mathrm{p} . \mathrm{m}$ ．La sediul comitetului str．Buzeṣti cu ex－ ceptia ca in cazul de 1 și 10 cade sărbatoarea，intrunirile vor avea loc in prime e $z_{I} l e$ consecutive fără a se mai anunṭ． membrii ș̀ comitetul aprobă a se ţine ssi intruniri extraordinare publice，cu sco，ul de a se ţine conferinje relativ la braconaj， càine，aımă，vânat．vànảtor etc．，pentru care d－1 preṣedinte îşi ta ubligația，a cere asttel de şeainţe cu scop moral，nece－ sare vànătorilor dın punct de vedere iustructiv，după cum a arătat d－1 G．Rizescu．
y）Idem，－Conf．Statutelur in sezonui mort，a se face bătăi din oriciu peutru fiare şi vànătoare pentru răpitoare se adaogǎ ca acestea cu premil，iar blănile și penele oferite or ${ }_{i}$ cumpărate de comitet pentru crnamentarea sălei unde comi－ tetul are sediul，ori vinderea la licitaţie．

Comitetul aprobă atuncí cand va fí cazul și locul，
10）Idem．－A se acorda societarilor premii pentru reclama－ rea braconajului，uciderea ogarilor，câinitor vagabonzi，pisici， pasări răpituare，fiare etc．

Cumitetul a nu se incărca din fondul societătei，${ }^{\text {ra }}$ respinge astfel de pr ，mii，fiind oferite de Minister prin noua lege，

11）Idem．－Procurarea unei rase de càini „pur sang＂dela U．G．a V．și insărcinarea unui cunoscător pentru creşterea și dŗesarea câinilor，pentru care se oferă d－1 G Rizescu．

Comitetul respinge，pe motivul că se posedă de vânător， câni buni și fiecare il dresează după voință．

1－）Idem．－Obligatoriu trimiterea paznicilur pe terenuri bănuite și bântuite de braconierì și pedepsirea celur＇ce tăi－ nuesc braconajul cat sii trimiterea societarilor in sezonul mort in terenuri arendate contra baconajului．

Comitetul aprobă dupı posibilitate．
13）Idem．－Formarea uuui consum pentru munitii şi vânat． Comitetul aprobă și d－1 Beriṣ iṣi ia angajamântul．
14）Idew．－Inscrierea la soc．sportivá locală cu sectie aparte a spurtului de vânătoare．

Comitetul respinge．
15） 1 ＇em．－A obtine terenuri in regiuni muntoase și de baltæ．

Comitetut aprobă，avand in vedere vânatul de munfe și de baltă，conditiile de ootinere a terenurilor comparativ cu inde－

# UNIREA FACE PUTEREA STRANGEȚI-VA.IMPREJURUL «UNIUNEI!» 

părtarea și costisituarele transporturi și se însărcinează d-1 G. Rizoscu a se interesa in acest scop.
10) Idem. - Diferentịa de permis ce trebue plătită.

Comitetul nu admue si cere relafii la U. G. a V.
17) Idem. - Schimbarea dateior după stil nou în permise. Com temi va interveni la U. G. a V.
1r) D-1 preşedinte, in hee sedi ta curugămintea a ne grăbi cu plata sii iuscrierea la Revistă și a U. G. a V.

Comitetul aprubă sii promite ajuturul, făcànd pıopagandă în acest scop şı delegà pe $d-l$ G. Rizescu a comunica $U . G$ a V. numele notlor abonatı ṣi cere sà se comurice datele de cand urmeaza nout abjnament a socictarlor de care. s a luat notã.
Sedinta s'a inchis la orele $8 \frac{1}{2}$ 。
Președinte ( p ) Aurel Mirea.

> Altcu C. Săvoul
> Gh. Iorescu
> G. Domilescu
> St. Petrescu
> Fiiip Berts G. D. Rizescu

Membrii

Casier (ss) P. lordache.
Maestru de vânătoare (ss) I. Anastase.
Secretar (ss) N. lonesclu.
Pentru Conformitate.
G. D. Rizescu.

## MICA PUBLICITATE ${ }^{1}$

VAND căţea pointeră de 1 an dıesată complect, ıasa curată.
VAND ori schimb puşcă Hammerıess calibru 12, ţevile Krupp 3 inele, în locul unei Greener, Scott, Drilling, calitate superioarả. C. Rizescu, Doamnei 26, Craiova,
POINTER cu brac, etate 6 luni, rasă fină, dresaj de casă, de vânzare. A se adresa D-lui Barbu la Tiparul Românesc, Str. Sărindar 22.
UE OCAZIUNE 」a Georgescu \& Fiu, Calea Victoriei 83

1) $O$ puşcă hamerles cal. 16 douắ rânduri de ţev Vitke Stuttgart. Preţul 10.000 lei.
2) Bn driling ejector nou cal 15 G . Fuckert. Preţul 12.500 lei.
3) $O$ pușcă englezeascả cal. 12 Cocsvei Harizon Loodon. Preţul 11.000 lei.
POSESORUL unei pussti, Pipper No, 203739 cu zăvor Greener cu o pereche de ţevi de rezervă doreşte schimb. A se adresa losef Rebeta, Clocotici. Poşta Reşiţa.
"Revista Vânătorilor" este unicul mijloc de comunicare al tutulor vânătorilor din tară care áu să-și spună ceva.

De aceea, dacă aveți ceva de cumpărat - de vândut - de schimbat - sau de pus vre-o întrebare technică vânătorească . adresați-vă ,,Revistei Vânătorilor". Numai aci puteți fi siguri că veți găsi pe aceia, cărora vă adresați.

## BANCA DACIA TRAIANA

SOCIETATE ANONIMA.
SBDiUL CEMTRaL: bucurrẹit, str. PARIS No. 18
——TELEFON 5/?

Preşedinte: I. A. BERINDEI
Vice-Preşedinte : H. D. FULGA și Dr. I. COST :ESCU
Director General : A. PAUNESCU
Efectuează toate operațiunile de Bancă in general
Cumpără şi vinde tot felul de efecte publice și face avansuri pe depozit de valori
Emite scrisori de credit pentru străinătate
Primeşte depuneri de bani spre fructiflcare dobádă de $5 \%$ (anual)
Se insărcinează cu orice fel de operațiume de-Bancă in conditiuni avantagioase

## A AP RUT:

Ocrotirea vannatului util
Distrugerea dușmanilor 1 i
de Dr. GHEORGHE NEDICI Se află cie vanzzare la Minist. de Domeniii și la toate librariille

## "FACLA"

CAIEA VIOTORIEI 113
Magazin bine asortat cu arme, cartușiere, sgărzi, muniții de vânàtoare

Se incarcă cartuṣe cu precizie
Se primesc arme spre vânzare in consignație

## A I I Froviatia Vanatotritin Ung. Fibrioul

Publicăm aci o listă a abonatilor a căror revistă ni se înapoiază regulat negăsindu-se destinatarii, cari s'au mutat tără a lăsa adresa. Citıtorii cari cunosc pe ore-unul din aceşti B-dut ${ }^{\text {ab }}$, sau rari ne pot da ore'un indıciu, sunt rugati să ne comunice la sediul, ,Uniunei" B-dul Carol 30, asigurându-t că aduc prin accasta un real servicuu atàt abonaţilor specificaţi mai jos, cât si,,Uniunii" :


## THE UARS GAME FAMM <br> Proprietar: EDGARD MARQUAIS VARS-Charente-FRANCE

## FAZANERIE DE PRIMUL RANG

## MONGOLICO PURS - CHINOIS PURS - CROISES MONGOLIES - à COU NOIR

Sistem special pentru creșterea și ingrijirea vânatului in parcuri izolate, lungi și mobile unde aerul și soarele, care distruge microbi atâtor boale, se găseşte pretutindeni. Sborul fazanilor mei fiind liber sunt in totdeauna sănătoşic și viguroşi. - instrucțiuni technice şi relative la creşterea şi reproducerea vânatului se dau gratis tuturor clienţilor.

# Atelierele ,,Tiparul <br> Românesc Bucurest aceasta branse 

PREŢUL 5 LEI NUMÅRUL Preţul unui numảr vechi simplu 10 lei, dublu 20 lei

## Revista Vañätorilor

## Drgan al Uniunei Cile a Vânàtorilar



## UNIUNEA GENERALÅ A VÂNÅTORILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

## UNIUNEA GENERALĂ <br> A VÂNÄTORILOR

Scopurile sale coprinzând interesele tuturor vânătorior din întrega țară, toate societătile de vânătoare se pot grupa în jurul ei.

TAXA DE INSCRIERE este numai 40 lei (Nare cotizatiuni lunare sau anuale).

MEMBRII ADERENȚI : cei ce donează până la 100 lei, MEMBRII ACTIVI: cei ce donează cel pution 100 lei. MEMBRII ONORIFICI: cei ce donează 1000 lei.

Sediul : STR. 13 SEPTEMIBRIE No. 85 - BUCURESTTI -

## REVISTA VANATORILOR

(Organ oficial al Uniunei Generale a Vânătorilor).

Publică: articole cu subiecte pur vâhătorești; numele membrilor Uniunei ; numele donatorilor; lista contravenienților la legea de vânătoare; dări de seamă a societăților de vânătoare, etc.

Abonament 50 lei anual. Primește anunciuri comerciale 4.000 lei pagina anual.

Sediul : STR. 13 SEPTEMBRIE No 85 - BUCURESTTI -

## 三IISIIIUTUL 

$=$ pentru împăiere $=$ PROPRIETAR:

## IOSIF ENĂCHESCU-MUȘCEL

27, STRADA AVEVIC, 27.
(prin Șoseaua Kiseleff)

- (Casa proprie. - Telefon 32|3) -

Primește tot felul de animale pentru naturalizat (împǎiat) cari se vor executa după cea mai nouă dermoplastică. Primește piei de animale pentru argăsit și prepararea lor ca: covoare, capete, etc. Pentru muzeele școlare, furnizează tot felul de obiecte zoologice necesare studiului istoriei naturale.

Membrii Uniunei Generale a Vânătorilor se bucură de o reducere de 20 la sută.

## ATELIER DE ARMURARIE

 CĂLIN CURCĂ(fost 15 ani in atelierul E. BUCHMANN)
Aduc la cunoștința Onor. Clientelei mele, precum și tuturcr persoane-lor-vânători, că în vederea timpului, am deschis un atelier special de armurărie în

## Strada TURCULUI No. 3

si mă pot angaja, a executa orice lucrări și reparațiuni privitoare la arme de vânătoare, de tir, cu glonț și de recizie, revolvere, pistoale, etc. etc., cu prețuri avantajoase.

Membrii Uniunii Generale a Vânătorilor se bucură de o reducere de 20 la suta.

Publică articole cu.
subiecte pur vânătorești

Abonament 50 lei anual

Primește anunciuri comerciale 4.000 lei pagina anual

## Revista Vânãororilar

 Organ al Uniunei Gile a Vânätorilar
## Directia si Administraţia: Str. 13 Septembrie, 85.

U. G. a V.

PARTEA OFICIALA

## Comunicare

Consiliul de Administrație al Uniunei Gienerale a Vânàtorilor a ales ca membri in Consiliu pe d-nii: N. Cosăcescu, inginer sii profesor; I. Anghelescu, fost ministru General 1. Mihail fost ministru și General St. Ștefănescu, comandantul jandarmilor rurali.

D-l N. Cosăcescu luând parte la sedinta din 18 Iunie a. c. Consiliul în unanimitate, l'a proclamat ca Preşedinte al Uniunei. Cu ocaziunea venirei $d$-sale la acea ședinţă, un grup de membri, aflànd de această ìmbucurătoare știre, și-au manifestat dorinṭa a face o primire deosebită, valorosului vânător și convinsului apărător al democratismului.

Conducătorii Uniunei, spre a nu se zădărnici bunul mers al ședinței, au intervenit la timp, amânând acea manifestare de simpatie.

Dragostea, de care d-l N. Cosăcescu se bucură printre vânători, este o justă răsplată a multelor și diverselor servicii ce , $d$-sa a adus, în diferite ocaziuni, cauzei vânätorești.

Grupaṭi cu toṭii în jurul steagului Uniunei, salutăm și urăm bun venit în mijlocul nostru, d-lui N. Cosăcescu, apărătorul celor mici și sustinăătorul cauzelor drepte.

Uniunea generală a Vânătorilor roagă pe toți membri săi și toate societăţile de vânătoare afiliate ei, se nu o confunde cu societatea-uzurpătoare trimbițată de desidenţa noastră și care spre a induce în eroare pe vânători și a se feri de respunderile legei a adăogat la sfârșitul numelui Uniunei noastre cuvintele: „din Romănia", recunoscând prin aceasta că, asupra adevăratei Uniuni, nu au drept.

Orice vânător, înțelegând aceste mașinațiuni, și consecințele dezastroase ce ne ameninţă, impunându-ne, acum sau mai târziu, îndatoriri și legi vitrigi ca cea în vigoare astăzi, suntem datori a privi cu sânge rece la svârcolirile subminatorilor Uniunei noastre.

Facem apel la toți membri, a se feri de cursa ce li se întinde și a ajuta cu cuvântul și cu fapta, cauza cinstită și dreaptă a democratismului, care trebuie se călăuzească pe orice vânător nepătimaș, ea fiind lozinca Revistei și a Uniunei noastre.

## Somațiune

D-lor: Dim. R. Golescu, N. Racoltă Gr. Greceanu, N. N. Tonitză

Faţă de nivelul josnic, intrebuinţat de dv., pentru câştigarea unei cauze, perdute deja de mult, după cum se vede, in revista-uzurpătoare, in articolele: Problema cea mare; o aşa zisă \&Dare de seamă a Adunărei Generale extraordinares; Avis d-lor membrii etc., etc., şi prin care pe lângă alte multe inexactităţit tendenţioase, se aduc o serie de invinuiri la adresa subsemnatului, fără a se arăta ceva precis, vă somez ca cel mult în 3 zile, să precizați răspunzând la adresa subsemnatului, Str. 13 Septembrie No. 85, Bucureşti :

1. Ce inţelegeți prin cuvintele: toți scrabii, certaţi cu registrele cinstitelor socoteli şi cu pravila bunei cuviințe.
2. Se precizați cuviṇtele : ssemnată în mod abuziv de d-sa: Consiliul de Administrațies? am primit noi

## CALENDARUL VÂNĂTORILOR

(PE IULIE)

## Se pot vâna:

- Tapï (căprioarelor).
- Lebede. gâste, rate şi orice vânat de baltă dela 15 Iulie.
- Ursi, lupi, mistreti, viezuri, vulpi, dhori, pisici sălbatice şi toate animalele stricătoare si păsürile răpitoare care se pot wana in orice timp si prin orice mijloc.
R. V.
și numəroase reclamațiuni şi denunțuri; chiar pe verso acelor circulărj... etc., etc.

Vă fac de asemenea cunoscut, că pentru toate aceste calomnii și acuzaṭii mă voi adresa justiṭiei, fiind sigur că numai acolo, nu vă puteţi ascunde în dosul numelui și al milioanelor.
M. D. Scraba

- In jurul legei pentru protecția vânatului


## Societățile de vânătoare și arendarea terenurilor

In repetate rânduri, legea zisă pentru protecția vânatului, a făcut obiectul unor critici, întâiu prin pana d-lui colonel Șendrea, care a discutat-o din punct de vedere cetăţenesc, ostăşesc și vânătoresc iar al doilea prin „Scrisoarea" d-lui N. Cosăcescu care a biciuit nu numai legea in sine, din toate punctele de vedere, d̉ar şi "Uniunea" acuzînd-o, că prin felul cum a lucrat a produs o lege de privilegii şi de plutocraţie prin taxele oneroase, amenzi, drepturi de vânat, condiţiuni impuse vânătorilor, etc. etc., toate înadins făcute ca să răpească vannătorului cu mij'oace reduse gustul vânatului. Intr'un cuvânt prin paginele acestei reviste, din punct de vedere al interesului individual al vânătorului cât și relele ce decurg pentru țară, din cauza acestei legi prin pana d-lui colonel Șendrea şi N. Cosăcescu actualul preşedinte al Uniunei s'a limpezit suficient aceste două chestiuni capitale.

Să vedem acum ce au de spus și societățile de vânătoare şi aceasta voi face o eu, care țin dela inceput sǎ declar, că în prezent, pentru un moment, numai fac parte din nici oo societate, astfel că nu voi putea fi acuzat că sunt părtinitor, nici de cei care au făcut legea şi nici de societățile de vânătoare.

Imi impui să discut legea numai în parțtile ei principale care dela prima aruncătură deochi, se vede că legea a fost fácută aşa fel, ca să privilegieze o societate faţă de alta. Chestiunile de amănunt, de subtilități, mai bine zis, rămâne să facă obiectul unui alt articol, dacă, până atunci aceasta lege va putea să ființeze.

Consider, ca punct principal, care interesează deopotrivă societăţile, capitolul arendărilur terenurilor de
vânătoare şi de acea, ca să fiu nepărtinitor, voi incepe intâi cu acest capitol.
De la prima vedere, reese imparţialitatea autorului legei căci scoaterea la licitaţie a locurilor de vânnat, pe de o parte, şi puterea art. 100, pe de altă parte evidențiază, complect, interesul personal, in detrimentul celui general, al unei singure clase, ce a călăuzit făuritorul acestei legi, cu toate că în sinea sa, şi-a zís poate că e foarte abil, când licitația a numerotat-o cu No. 12 şi portiṭa de scăpare cu No. I00. In tața celor legiuite, o societate de vânători modeşti, n'are ce ma căuta. Dacă ține să arendeze un loc bun la licitației va avea in totdeauna concurent şi câştigător sigur pe cea constituită cu bază puternică materială, iar dacă s'ar încerca să facă imprudenţa să dea mai mult decât adversarul atunci, să fie sigură că art. 100 o va scoate din arenă, căci acest articol imputerniceşte ministerul să nu fie legat de oferta cea mai mare, ci poate arenda dreptul de vânat aceluia în care găseşte cea mai mare garanție in ce priveşte ocrotirea vânatului deşi a oferit o arendă mai mică. Nădăjduiesc că, dacă ași da un exemplu in acest caz nu va crede nimeni că Pe licanul - in cazul art. 100 - va fi preferat inaintea Diañe ! !..

S'a mers cu plutocrația până acolo, în cât autorul legei, a nesocotit insuşi legea comptabilităţei generale a Statului, care precizează la art. $72-78$, textul şi rostul unei licitații. Lăsând la o parte legea, e de notoritate publică ce însemnează licitație? Cine dă mai mult ǎla-i bun, dacă-i vorba pe concurență-numai în legea vânătorilor, principiul ăsta, n'are nicio legătură, nici cu legea comptabilității, nici cu obiceiul pă-
mântului! Cu un cuvânt, ești tavoritul zilei, eşti funcționar la ministerul de domenii, sau eşti prieten cu d. director, poți fi ori cine, chiar de altă naționalitate, imediat țỉ se aprobă, fie pentru vânătoare, fie pentru crescătorie-vorbă să fie !...

Posesiunea locurilor de vânătoare, după telul și numărul lor, va diferenția şi mai mult clasa vânătorilor. In condițiunile legei de față, societatțile vânătorilor bogați, incontestabil vor avea cele mai bune terenuri de vânat, iar cele ale vânătorilor modeşti, vor fi nevoite să se desființeze. Sigur că vor zice unii-n'avem decât să ne înscrim la *boeri» dar, le voi astupa eu gura când le voi rŭspunde şi cred că cu mult succes, că n'ar fil de mirare că prin noul regulament al legei se va limita chiar numărul membrilor intr'o societate, afară de faptul că taxele de inscriere acolo sunt de mii de lei pe an, plus şi condiţiunea principală, că nu se primesc membri decât cei admişi de consiliul de administratie respectiv. Dacă ar fi chiar să admit că societăţile bogătaşilor vor suprima taxele de înssriere şi vor primi pe oricine, totuşi, vannătorile in societăți mari-după cum ne spune şi d. Cosă cescu - sunt ambarasante şi din sute şi mii de motive, aproape imposibile.

Cunosc perfect cazul societatții "Lunca" care deşi înființată de mici funcționari şi meseriaşi a ajuns astăzi, la taxa de inscriere de $/ 000$ lei ș̣i cotizația anuală de 600 lei. Membrii cei vechi lâncezesc din cauza lipsei de camaraderie a celor veniţi pe urmă, de altă clasă socială, și cu alte vederi vânătoreşti. Dacă în această societate a mai rămas câţiva dintre fondatorii ei, fļ̣i siguri, că stau acolo numai din mulțumire sufletească, tără vre un folos sportiv real, şi aceasta, o cred eu, până la limpezirea şi a acestei chestiuni, dată pe care n'o prevăd atât de îndepărtată.
Ca să admit cǎ societățiie democratice ar mai putea, după noua lege, să arendeze vre'un teren bun, ar fi să mă fac c̣ă uit cazul când, pădurea Pantelimon a fost dată pentru suma de lei 300 unei persoane $a$ greată, în ciuda celor 30.000 lei oferiți de altă societate, precum şi de diferite persoane, ca arendă, pentru Io ani. In faṭa unei personalități, însuşi societatea (Lunca) a fost respinsă. Cine contestă aceasta ?
Dacă a-şi vrea să admit că àrt. 72, nu vizează direct societăţile democratice când zice că: „societă . ṭile de vânătoare autorizate de ministerul de domenii etc.," totuşi nu convin deloc cu cei cari ar mai susține că actualele societăți, pot să și păstreze individualitatea și drepturile câsțigate asupra terenurilor de vânat, etc., mai mult de expirarea termenului de arendare. Art. 66 cel putin e categoric in privința societăţilor de vânătoare, căci zice: numai acele recunoscute de ministerul de domenii, au dreptul, de protec fie al vânatului, de unde fără multă bătae de cap, vom ințelege că acestora li se vor aplica oricând art. 100, Aşi putea zice atunci că aristrocraţii vor face uz de art. II, care dă dreptul proprietarilor să-şi arendeze moşiile cui vor. SSi in acest câz cui vor arenda aristocrații moșiile lor? Democraților - care niciodată nu vor fi recunoscuţi de minister,sau celor de sânge cu ei ?

Da, convin, numai dacă societățile democratice vor consimți să treacă sub protecția aristrocaţilor, primind bine înțeles, condițiunile ce li se vor impune, adică: alte statute, alte taxe de inscriere, etc. etc. Numai în cazul acesta voi putea crede că la licitaţie sau conform art 100, li se vor da şi lor terenuri.

Aşi putea aduce în sprijinul acestei susțineri cazuri concrete când, persoane care ocupând funcțiuni importante la ministerul de domenii îşi rezervă, tără licitație, şi fără să fie proprietar de păduri - eu bănuesc că art. Ioo e cu pricinà - locurile cele mai bune de vânat; sau cazul unui personagiu, pentru care am tot respectul, dar care nu scoate niciodată la licitaţie, şi nici nu arendează societăţilor, terenurile unui Aşezământ de binefacere privând astfel de venituri frumoase, fondurile acelui aşezământ, rezervân-du-le pentru sine sau pentru amicii săi personali-nu mai zic, și folosul de vânat, pe acele terenuri, al altor societăṭi de vânătoare.

Prin acest sistem, se reduc veniturile acelui așezământ și ca consecință şi mijloacele de întreṭinere a suferinzilor. Acest sistem este soaphipent eareat fosomere moral?!

Tot in aceastà direcțiune aşi mai putea aduce şi cazul unui alt vânător d n clasa de sus - aşa cel puțin mi s'a spus de un amic care îl cunoaște, - eă deţine pe lângă o funcțiune superioară in Stat și o funcțiune in Ministerul Domeniilor - care deşi, in complectă imcompatibilitate cu a doua funcțiune ce ocupă, tigurează totuși într’un consiliu de administrație, al unei societăṭi de vânătoare In acest caz, dacă societăţile de vânătoare au în consiliul lor de administraţie oamenii influenți, la ministerul de domenii pot da asigurări că oricând vor fi preferați.

Văd în faţa mea, de o parte societățile *Diana*, «Luncas, «Mărgineancas, *Cercul Vânătorilor din Iaşi», etc., iar de altă parte, societăţile sPelicanus, -Crângul», oLăstarul», *Vulturuls Vătuiul etc., şi între ele, ©Dragoş-Vodǎ, din Galaṭi, sIderul» din Râmnicul-Vâlcea, «Moldas, «Lebǎda» din Galați, -Zeiţa Diana* și *Vulturul» din Craiova, etc. Să nu fiu acuzat că sozietatea Zimbru a fost nedreptățită. Las pe alții să se pronunțe, și văd și terenurile pe care le deţin fiecare din ele și constat, farră nici o pǎrtinire bogăţia vânatului, după categoria socială a membrilor. Cum aşi putea trece atunci cu vederea societăţile *Vătuiul» ©Lăstarul, .Crânguls, Vulturul etc., care n'au nici un metru pătrat de teren?!.

Lăsând deoparte, toate aceste constatări, merg până acolo cu imparțialitatea încât, îmi impui mie singur acuzarea că, tot ce am susținut până acum, este o poveste si:-mi zic că, våd lucrurile numai prin prisma intereselor celor mici, dar, oricât aşi vrea eu nu pot să trec peste art. Io din lege care obligŭ socie. täţile de vânătoare ca de fiecare 250 ha. să aibă un pasnic și trebue să-1 discut ca sał-mi mai uşurez acuzarea. Iată-mă deci în situația că tre bue să Ang fără alegere, toate societățile de vânătoare vor fi preterate la arendǎri, şi deci, deopotrivă vor avea un
număr egal de hectare. Vai de mine! săraca societate *Vǎtuiul» sau *Lăstarul» ori *Crângul», sau nouăzeci şi nouă la sută din actualele societățị de rână toare, ce se vor face ele cu obligațiunea de a avea pasnici de fiecare 250 de ha? Putea-vor ele, cu slabele taxe de înscriere şi cotizații şă şi ție obligaţia? S gur că nu, şi atunci, vor face ca țiganul din poveste care, când a fost pottit la masă de boer şi dând cu ochii de atâtea bunătăţi, şi a luat pălăria şi a zis boerului: „sărut mâna cuccane, da nu, că-mi cade greu la burtă!"...

Ca încheiere a acestui articol, declar că mi-ar părea grozav de bíne dacă, una din societăţile aristocratice ar putea susține că, n'am spus un adevăr adevărat şi atunci primesc să fac 'mea culpa' şi se acuz societăṭile democratice că nu cunosc adevăratul principiu al separațiunei puterilor sociale in zilele noastre, din Țara noastră şi se vâră brutal in sanctuarul derptăței, acuzând, exaltat societățile aristocratice, și pe aristocrați, crezându-se mereu nedreptǎțite...

## V. Arbore.

## In Munții Brezoiului (Pädurea Neagră)

## II.

După cum hotărâsem la vânătoarea trecută, de pe pârâul Pascoaia, din Valea Lotrului, cu prietenul ṣi bunul meu tovarăs, Căpitan Iorgu Ollănescu, comandantul penitenciarului dela Cozia, ne-am inființai pentru ziua de 18 Decembrie, tot in 1888, pornind cu mare neastâmpăr, a bate munții negri și întunecoși, de pe graniṭă tot la fundul fârâului Pascoaia de unde ni se adusese ştirea, că s'ar fi dat de mult vânat mare.

Pregătirile au fost făcute pe nesimțite cu câteva zile înainte de plecare - luând tot ce aveam nevoe pentru 5 zile.

Vremea era frưmoasă, liniștită. Munții acoperiṭi cu zăpadă, cam de vre.o palmă grosime, tocmai cum erau mai bine de urmărit dihăniile. Cale de sanieminune mare - așa ca drumul dela Mănăstirea Cozia la gura Pascoaiei cam vre-o 2 ceasuri, l'am fácut cu o târlie ') în care ne îngrămǎdisem, care cum am putut, oamenj, câini, bagaj, totul bine așezat ș̣i roi voioși ș̦i chiefași; sania fără șina de fier, aluneca ca o nălucă pe luciul zăpezei bătute! Era o pârtie de sanie straşnićă, cum rar se vede.

Ajunși la Gura Vǎei, sărim sprinteni din târlie și o luăm la papuc, insoțiți de câțiva pǎdurari, vânători și gonaci, cari ne assteptau de cu noapte, aci.

Pe fundul vǎiei, în direcția vechei graniṭe, nu era decat o mică potecă de picior de om - mai încolo - nu mai era umblat și trebuiră să ne croim o potecă nouă, mergând unul in urma altuia, inșirați ca

[^0]indienii; la fiecare sută de metri, cel din frunte să schimba la coadă, pentru a nu ne obosi prea mult.

Cam pe la nămiez, ajunserěm cu chiu cu vai, obosiți, dar tot veseli și sprinteni, trăgând tot la vechiul nostru conac sub "Cei trei brazi impreunati", repede ne punem pe gospodărit, aprindem foc mare - tacem culcușurile și puntm de mămăligă, ca să apucăm ceva cald la stomac - eram lihniți de foame!

La repezeală - toate erau gata ș̣i durǎ mâncare, neavânà̛ timp de o bătaie mai lungă, facem în apropiere una scurtă, fără rczultat, de și urmé erau multe

Pentru că adoua zi, trebuia să batem o vale adâncă unde erau așezate de țărani câteva fiare (curse mari pentru urși și mistreți) și de terma să nu dea vre'un copoi în ele, mam dus până'n seară să le dăm drumul, închizândule; nu s'a găsit nici o urmă de vânat în apropierea prime'or 2 căpcănj, când insă ne apropiem de locul unde trebuia să fie, cursa a 3-a, n'o putem găsi! Dar spre marea noastră bucurie, vedem urme multe ale unui urs mare și o dâră prin zăpadă, dusă în jos spre vale de sigur ursul dăduse in căpcană, și târâse fierul în vale, căutând să se scape de el!

Trecem o creastă mică și un desiș de brazi și zărim cam la 50 metri depărtare, ursul, care ne simțise și incepuse a morâi cu furie, el era prins de laba stângă ṣi smuncia mereu capcana, care și fixase ancora, după o rădăcină; innaintam cu teamă, puțin!

Scena ce ni se prezenta, era rară de văzut; pentru intâia oară avui prilejul să văd un urs, prins in fier, și să aud mugetele lui desperate și furicase, de care clocoteau vǎile, părul mi se făcuse maciucă în cap și nu îndrăzneam nimeni să ne mai apropiem, depărtarea era cam 40 metri!

Moș Mihǎilă, vestitul-vânător de urși cu carí fusesem șii rândul trecut ne tace semn să înaintǎm la adăpostul unor arbori seculari, ceea ce și facem. Ajungând cam la 25 metri de ürs, ochim toṭila comandă, una, două, trei sị ruștele noastre trosresc, ca un singur foc! Ursul cǎzuse pe spate și se sbǎtea de moarte, văzduhul era plin de gemetele lui, inaintăm puțin cu băgare de seamă, pregătind puștele și stand gata de va mai fi nevoe. Incetul cu incetul sbuciumările se liniștiră și nu întârzie ași da oltima suflare; ne apropiem de tot și'l prohodim - sireacu mare mai era și năprasnic s'a mai sbătut să scape - dar n'a fost chip!... murise.

Fiind aṣa mare, am adunat tot personalul și tââṣ pe o targă făcută din doi tǒgiṣori subțlri, l'em tâât până la conac, care nu era departe, făcându se noapte, l'am jupuit a doua zi, adurând peste 50 kg . untură, care este intrebuințată de țărani ca leac pentru loṣe și oftică, este o unsoare pentru piele, care n'are pereçhe, nu înghiață la cel mai mare ger și se plătește scump la tarmacii.

Așa s'a incheiat ziua intâia!
Ziua 2 a n'am împușcat decât două căprioare bătrâne, aduse de copoi. A treia zi o căprioară, jar a patra zi pe când stam in țiitori, auzim copoii intr'o vale stâncoasă lătrând cu furie, aşteptam zadarnic,
peste $1 / 2$ ceas luă o directie oare care, dar câinii nu conteneau a lătra pe loc. Atunci cǎpitanul Ollanescu care era vecin cu mine in țiitori, vine și îmi spune să stau locului căci el se duce cu un vânător sǎ v́adă ce este acolo! și o ia la goană spre va'e, ca un mistreț înfuriat.

Nu trece mult timp, sar tot fi fost $1 / 2$ ceas și auzim un trosnet de pușcă al cărui ecou se repetă de câte va ori, prelung, prin vǎile adânci.
Se alunass la mine și ceilalți pușeași, sfătuiam și cercam fiecare să ghicim, ce să fi fost? când intr'un târziu, vedem veniad gâtâind la deal, pe căpitanul Oltanescu, care cum ne zărește, ne face semn și strigă să ne ducem la ol.

Dăm fuga ca nălucele, cu toți fără să ne mai uităm pe unde călcăm; ajungem in sfârṣit și. ne spune că a împuşcat cerbul pe care câinii îl lătrau așa grozav și care de spajfă intrase intre niṣte stânci căutând să se apere cu coarnele până ce primi lovitura de grație dela Căpitan! Alergăm intr’un suflet ca disperații, să vedem mai repede cerbul și 'n adevăr rămânem tablou în fațz lui! Ce frumuseță de cap și ce coarne!... era un cerb mare capital cu 12 ramuri.
In vre-o două ceasứri l'am jupvit nepułându-i lua carnea pe care am urcat-o intr'un corac am ales muschii, ficatul și limba cari i.am luat și re-am intors in amurg la conac, peste 2 zile am trimes oameni de-au luat și restul ce mai rămăsese dela coṭofene și gaiţe.
Având vân $t$ de mulțumire și fiind prea incărcați n'am mai stat a 5 a zi cum plănuisem și ne-am reântors mândri, de trofeele ce dobândisem.

Ernest C. Gheorghiu Ing. inspector sivicic

## O pasiune înăscută

Ce frumoasǎ era dimineaţa aceia de August, când după o noapte petrecută pe șirele de paie, in mijlocul Bărăganului, ne-am deşteptat răcoriṭi de rouă.

Nu mai vorbese de farmecul serei, de cina luată îatr'o atmosferă de veselie ssi prietenie, care numai in popasuri vânătoreşti, le poți simți. Dupa nelipsitele snoave și povești, unul câte unul, ne-am lăsat furați de plăcerea indiscriptibilă, pe care o simți, când boarea serii se lasă peste imensa câmpie nețărmuită și când sgomotele caracteristice nopṭilor in Bărăgan abia. îţi dau răgăz să ațipeşti. Cu ce aş putea compara imensitatea bolṭei cereşti, presuratǎ cu o infinitate de puncte luminoase. Farmecul unei nopți de August, în plină pustietate, nu se poate descrie. Numai cine a gustat și au simțit açest sublim deliciu, poate š-şi facă o idee. Când ţintesti privirea pe bolta cerului și observi corpurile cereşti cum se aprind rând pe rând, ițic face impresia că te gă. seşti intr'un templú imens, luminat de un măreț, candelambru împodobit cu miliarde de becuri. Unele mai vii sclipesc, voind parcă să sară din bo'ta de topaz, altele mai șterse abia se zăresc, formând pète
albe ca zăpada; iar altele se desprind şi alunecă cine ştie unde, lăsând în urma lor o dâră de foc. Un dor de necunoscut, simți că te pătrunde. Țârâitul greerilor nu mai conteneşte; iar refrenul pitpalacilor iții deşteaptă in sufiet un dor de a răs soli fără preget, în ziuâ următoare, cât poți cuprinde zarea. Orice sgomot cât de mic, te împresionează. Cine nu e obişnuit, nici că poate închide ochii o clipă, fiind expus a rămâne până la ivirea zorilor auditorul concertului de greeri, prepelițe şi câte alte vietăți, care înviorate de răcoarea nopței işi manifestă, prin cântec, bucuria lor.

Nu ştiu de ce în noaptea aceia eram stăfânit de - nelinişte, încât nu puteam aţipi de loc.

Fel de fel de gânduri mi se depănau prin creer. Mi-aduceam aminte de timpul şi interesele pierdute cu patima vânătoarei și simțeam o ură nespusă în contra mea, că încă nu sosise timpul să mă domolesc. Dar imediat mă resemnam şi căutam să-mi împac conştința la ideea că mă născusem cu această pasiune și nu voiam să mă opun in potriva soartei. Și poate că în adevăr aşa şi era, căci de mic copil când nici nu intrasem in şcoală, aveam o mare dragoste de puşcă şi de eâini.
Bietul tatal-meu avusese și el pe vremuri o licǎrire din această patimă, dar nevoile vieței, nu i-au dat răgaz să o poată manifesta. Avea omul o casă de copii și trǎia dintr’o b'ată lefşoară. Incolo, dintre toți fraţii și eram destui la număr, numai eu mai pricopsit.

Când vedeam puşca, atâta era. Bucuria mea era neînchiput de mare Când o necăjam pe mama cu năzdrăvăniilo, ocupată cu cei mai mici, bietul tata lua pușca să o curețe.

Atunci eram cel mai cuminte. Mă aşezam lânga el şi urmăream cu luare aminte cum frângea puşca, cum separa țevile de pat, cum lua vergeaua de fier cu o cârpả muiată in pstrol petrecută prin gaura anume făcută și începea să f.ece țevile pe rând. Eu nu puteam înţelege cum de se rupea puşca in două şi nu odatǎ am plâns cu hohote cǎ tata mi a rupt puşca. Dealffel asta era amenințarea: „ori ești cuminte ori să ştii că rup puşca". Când auzeam, aşa ceva, mă tăceam mielul lui Dumnezeu.

După ce o ungea bine, parcă-1 văd și acum cum o îmbrăca cu ingrijire într'un toc de piele veche găurit, de culoare ruginie şi'o aşeza în sală după dulap.

Grădina noastrǎ era moşia de vânat. N'aveam nevoie nici de permis nici de câini.

In mijlocul grădinei aveam un nuc bătrân. Ah!ce frumos era nucul nostru.
Se înălța mǎestos și domina ca un despot peste toată grǎdina. In imperiul umbrei lui nu mai puteau trăi nici o buriană sau alt pomişor. Şi cât de bine ne adăpostea el la umbra lui umedă de arṣita dogeritoare a lunelor de vară. Iarna părea cu totul schimbat. Dezbrăcat de podoaba frunzelor, cu crăcile lui vânjoase, încolăcite şi negre părea un balaur lovit de trăznet. Era un minunat loc de odihnă pentru ciori In popasurile lor nu se mai deosebeau nici crăcile,
când puhoiul de ciori se lăsa pe el. Atunci nu mai aveam răbdare.

Vânatul venise singur acasă. Rămânea acuma să-1 decid pe tata să tragă în ele Asta era c'am greu, căci mama cum îl zărea cu puşca, începea cu gura, iar cu puşca bre omule, or să ne reclame vecinii, să o dai la dracu, să nu mai văd pacostea asta în casă.

Nu ştiam cum sǎ-i dau a înţelege ceiace voiam.
Mă duceam mai întăi și.l sărutam apoi îi aduceam aminte că n'a şters puşca. c'am de mult şi dintr'una în alta îl aduceam lângǎ fereastra de unde se putea vedea puhoiul de ciori. Atunci cu un aer de mirare ii arătam şi-i spuneam ce sărăcie sunt ciorile astea pe țară şi e păcat când avem noi o puşză să le lăsăm aşa în voia lor. Tata sta puțin pe gânduri neştiind ce se aleagă: o ceartă dela mama sau să-mi facă mie pe plac, Dar parcă vorbele şi privirea mea îl înduioșau şi numai ce-1 vedeam cum se îndrepta spre dulap şi lua puşca, Eu de bucurie nu ştiam ce să mai fac. Voiam să-1 sărut mereu, mereu, să nu mă mai satur Mama, cum îl vedea, începea cu gura. Dגr el săracu blajin şi ca! m nu căta la ce spunee mama, numai ce eșia din casă, mititel aproape cât puşca cu şepcuța de casă în cap. Inima îmi tăcăia cu putere și ascultam, fără să am curajul a mă uita:

O detunătură spartă se auzi, urmată de cărăitul ciọrilor, care se roteau pe deasupra.

Eu mă repezeam în goană prin zăpada aproape cât mine, să aduc vânatul câte 5-6 ciori unele moârte altele aripate. Abia răzbind prin zăpadă mă întorcean mândru cu troteele în mâini.

- Tala privea către mama, cu ochi lui blânzi și cu un surâs plin de bunătate. Atunci nici mama nu ma ${ }^{i}$ era mânioasă.

Amândoi erau pătrunşi de bucuria mea, căci mă jute ıu şi mă sărutau pe rând. Vremea trecea. Am intrat în şcoaľ̆, eram băiat mare cum spuneam eu. Terminasem clasele primare şi ardeam de dorul să trag şi eu cu puşca, eram insă stăpânit şi de oarecare teamă. Auzistm că smuncește și că te poate trânti chiar jos. Dar tot singur mă incurajam; sce nu sunt eu destul de mare şi chiar de aş cǎdea, mă ıi lic şi gata). Toți de acasă făceau mare hăz de mine unde fram mic şi capricios, Eú muream de necaz şi nu aveam alt mij'oc să mi răzbun ironia lor, decât plângând. Dar tot nu m'am lăsat până nu mi-a promis că in liceu când voiu intra, mă va lăsa să trag și eu cel puțin odată. A trecut repede vacanța. Iată mă reuşit la examenul de admitere in liceu. Scadenţa
promisiunei sosise. Acum e acum. Mă țineam ca nu cumva tata să-şi retragă promisiunea. Dar chiar de şi ar fi retras cuvântul, mai putea scăpa de mine. Țiai găsit. In ziua aceia acasă era mare vâlvă: cazi Nizu trages cu pușcas. Mi-aduc amintel ca acum de consiliul familiar din jurul meu: tata, mama, cinci fraţi şi trei surori. Eu înaintea lor, cu puşca în mână cu țevile in sus, aşteptam să-mi dea tata un cartuş special, după cum spunea el. In sfârșit totul e gataIncarc puşca, mă forțez de câteva ori să ridic cocoşulToți aşteptau cu nerǎbdare, dar eu ? Eram emoționat de abia mă mai țineau picioarele. Simţeam o furnicătură prin tot corpul, care se oprea în genunchi şi mă fắcea să tremur. Galben verde la față, ridic puşca cu greutate, o sprijin de umăr, mă mai rog la Dumnezeu în gând și *bang : Un fum albastruși un miros de pulbere neagră ne a învăluit pe toți. Eu ce să mai spun. Doar că n'am căzut și nu cred că aşi fı rezistat dacă cu toţii nu mă luau pe sus să sărute pe epuşcaşul nostru» pe «Nicu puşcă» cum îmi spuneau ei.

Și câte lacrimi n'am vărsat eu rugându mă de mama să mă lase şi pe mine să plec cu nenea Ghiță la vânătoare. Nenea Ghiță era un vecin al nostru, vânător. On voinic, gras, scurt de statură, cu picioarele strâmbe ca de şoricar, cu fiǧura bronzată și veşnic unsuroasă. In fiecare Sâmbătă pe înserate, pleca cu poştalionul la vânătoare. Eu știam şi nu uitam să viu acasă în goană cum scăpam de la şcoală să văd și eu când pleacă.

Simțeam o plăcere nespusă în sufiet, când Hector un bătrân setter alb cu galbén, lătra şi sărea singur în căruţă, iar nenea Ghiţă după' 34 sforțări, hop $\$ 1$ el înarmat până 'n dinți, cu două rânduri de cartuşiere care încolăceau pe pântecul lui respectabil ca cercurile unei zăcători, cu geanta de pânză roşie și plasa dubla, pătată de sânge şi grăsime. Eu aveam față de omul ăsta o aşa stimă, încât parcă, mi-era teamă să•i vorbesc. Mă mulțumeam numai să-1 admir şi aveam credinţa că după privire nu pare a fi om rău şi că m'ar lua şi pe mine, dacă l'aşi ruga şi-ar şt ${ }^{1}$ şi eu sunt vânător.

Și în dimineața acea clară de August mă simțeam mândru ca un cavaler medieval, când în anturajul unui brak, domol, simț́am emoţia plăcută pe care cred că o simte orice vânător, când intr'un aret splendid, câinele se transformă într'o statuă de piatră şi la gândul cǎ la un semn al meu prepelița hipnotizată de privirea fixă a cânelui, se va ridica într'un pârâit greoi, voiu ochi şi voiu trage, simțeam în suflet o mândrie că acuma sunt și eu un vânător adevărat.

Locot. Mărculescu.

## CHASSE \& PECHE <br> L'un des organes sportifs les plus répandus.


N. M.

## DE-HLE VÂNATORILOR

a) Nas fin.

Intr'o zi eșistm la vânătoare cu amicul meu D. Popescu, șeful Siguranței din Galați, care are un câine extraordinar de bun. In bălăriile dintre vii, văd că se oprește câinele; apropiindu-se de el și la cuvântul „pill" al amicului meu, câinele mai făcu cațitiva paşi și se opri din nou. Dapă o noua oprire și un nou ordin ce primi, câinele începu a râcâi cu ghiarele scoțând din pământ o cutie de conserve, pe care era de. senută o prepeliţă (!)

Iși putea închipui oricine, că față de un asemenea câine, n'am putut decàt să felicit pe fericitul proprietar care posedă un asemenea exemplar.

## b) Un prânz vânătoresc.

Tot cu amicul Popescu fiind la vânătoare, la reîntoarcere isprăvisem muniṭia. Vǎzând vre o 20 de potârnichi, lângă o clae cu fân, amicul se searpină dupá ceafáa și se uita cu jind la ele. Reamintindu-sil că mai avea un cartuṣ cu iarbă fáră alice, i.am fà cut o săgeata de lemn, pe care a vârât.o in cartus, înlocuind alicele. Trăgând in potarnichi, care se gã̉, seau pe o pală de fân, lângà clàe, ucigându-le pe toate șị luând toc fânul, iar săgeata, cu cele 20 potărnichi ce se înșirase ca pe o trigare, învârtindu se din cauza iuțelei, cu care a fost aruncată, pâ ă a sosit amicul meu la ele, se și fripsese, asttel cà am dejunat împreună, rămâindu-mi o impresie frumoasă. Dau această rețetă tuturor camarazilor vânători. să incerce și vor rămâne mulțumiți de resultatele ce vor obține, cu care ocaziune le dorese ,poftă buná". Jean Sersescu.

## MODIFICAREA LEGEI

Pentru a se veni cât maí larg in ajutorul modificării legei de vânătoare, se deschide această rubrică. liberă discuțiuni'or, şi unde fiecare îşi poate exprima vederile sale. Prin aceasta nu se înțelege că Uniunea îşi asumă în intregime părerile publicate aci, urmând că atunci când va fi chemată să-și spuie cuvântul s̆ poată fi expresia celor mulți.

## Domnule Scraba,

Intru cât legea pentru reglementarea vânătoarei, nu numai că nu aduce vre un folos real statului, sau folos ocrotirei vânatului, ba din contră; din echivocurile legei, din cauza taxelor exagerate pentru cei mulți, din cauză că legea a fost creată numai pentru unii privilegiaṭi și in special pentru cei cu dare de mână, după cum vădit reese din unele articole ale legei, precum și din cauză că legea se bate cap în cap in unele artico'e, nu se respectă, precum şi din cauza complectei indolențe in aplicarea legei, de caxtre cei cari sunt obligați a o aplica, din care cauză, forțamente s'a intins braconajul pretutindéni, $d$ strugând vânatul util

Astfel că astăži, când noua lege este în vigoare, pe hârtie, şi a luat supt aripa ei ocrotitoare vânatul; în loc ca să fie vânat mai mult, din contră scade, ceeace m'a determinat ca să-mi dau și eu umila mea părere, care cred că este ssi părerea şi vederca celor mulți, de prin această regiune, și dacă şi domnia voastră credeți, că merită atențiune, vă rog să binevoiṭi să-i faceţi loc in prețioasa Revistă a Vânătorilor şi a acestor păreri, cari păręi cu ale altora mai competinți, adunate la un loc să contribue la formarea adevăratei legi pentru protectia vânatului și reglementarea vânüboarei și anume:

Relativ la art. 3. Toți vânătorii cari au permise de vànătoare, deci cari au plătit statului taxa pentru permisul de vânătoare, să aibé dreptul de a vâna ori şi unde, afară numai de terenurile sau pădurile împrejmuite de caxtre Stat sau proprietar, expre pentru a proteja vânatul, sau acolo unde sunt table suficiente că .Vânătoarea este oprită?. Vânătorii neîncorporați

in societăți vor plăti o taxă in plus fixă la comună sau stat

Art. 5. Chiar dacă s'ar aplica, nu găsim că ar fi just, ca proprietarul unui teren mai mic de 100 ha. să fie obligat, de a arenda dreptul de vânătoare proprietarilor cel inconjoară cu suprafeţe mai mari.
Art. 8. Să se facă, ca pe cât este posibil, toți vânătorii să fie înscrişi în societaţ̧i legal constituite, din regiunile unde se găsesc, cari socit tatţi, să contro'eze stricta aplicare a legei, să întocmească regulamente privitoare la ocrotirea vânatului util şi a recomanda dintre membrii lor paznici ai ocrotirei vânatului, pe ceicari au mare dragoste pentru ocrotirea vânatului şi care dispun de excelente garanții morale.

Art. 13. Este cam echivnc, de oarece zice:

- Dreptul de vânătoare, se poate arenda rumai acelor persoane cari vor fi, admise de ministerul de domenii spre a licita.

Deci dacă ar rămâne ca dreptul de vânătoare să se arendeze, se lasð o portiță pentru cei favoriți.
Art. 15. Acolo unde s'ar semnala prezenṭa în numǎr mare, a animalelor stricătoare, să se facă vânători oficiale, organ'zate numaide către societăţile de vânăt@are, din regiunile respective, la care vânători, pasiunea de vânătoare va atrage pe ori şi care vânător.

Art. 16. In lege, în acest articol sunt prevăzute, ca animale stricătoare și cerbii, or noi deşi suntem la şes. dar din scrieri și din suzite ştim, că aceste animale șunt aproape să dispară din cauza braconajului.

Art. 18 Idem ca mai sus la al. a.
Art. 20 Să se aplice tuturor celor cari iau parte la vânătoare.

Art 28. Prinderea vânatului util, să nu fie permisă sub nici un motiv, de către nimeni, afară de ministerul de dcmenii, pentru scopul de a-l îngriji, înnulți, studia, etc.
Art. 30. E bin numai în ceeace priveşte vânătoarea cu ogarii, cari să fie exterminație pe ori şi ce cale de către ori și cine. Vânătoarea cu copoii, să fie permisă pentru epuri, bursucii, vulpi, lupi, etc., de oarece copoiul goneşte numai vânatul pe care l'a stârnit (sculat) întâîu cu toate că in acea regiune ar exista vànat mult, cu copoi nici nu se distrnge mult vânat și in regiunele muntoase unde omul (bðtaxiaşul), este pus in imposibilitate a pătrunde, copoiul este absolut ${ }^{\prime}$ indispensabil.

Pentru vănătorile mari, la munte, să se piătească anticipat in folosul comunei respective, de fiecare zi de vânătoare o taxă fixă pentru fiecare membru care a luat parte.
Art. 32. - Vânatul rănit să se poată urmări pe ori și ce teren, afără de cele închise expre pentru vânat De oare ce, un proprietar al unui teren cât de mic după actuala lege, ar găsi motiv de proces, sau alte neplăceri să ți le facă pe teren,
Art. 33. - In ceease priveşte câinii pǎzitorilor de turme, sunt de părere, ca la câmpie să fie obligați a'şi ține câinii legați ziua, iar liberi numai noaptea; de oare ce, mu odată mi a fost dat să văd câinii buni de vânătoare rupți de câinii dela turme; dar am asistat în foarte multe rânduri, cum câinii dela turmele de oi, să fie la sute de metri depărtare de turmă, sii in ordine excelentă de tiraliori, să caute prin grâu,
s'au mirişti şi să prindă vătui ş̣i chiar epuri mari, pe care imediat îi şi rupea spre marea satisfactie a păzitorului turmei.

Art. 37. - Să se admita dar în suma de lei roo, să se coprindă: permisul de vânătoare, perthisul de a purta armă, permisul de a avea $1-2$ câini precuin şi dreptul de a putea vâna ori şi unde, conform art. 3 .

Art. 39. - Nu este just, ca paznicii de vânat, cari poartă armă de vânătoare, să tie scutiți de permisul de vânătoare. Tot asemenea şi acei cari sunt chemaţi la vânătorile din oficiu. Cine este vânător, cine vânează, să aibă permis de vânătoare, și ori unde ar fi găsit îmbrăcat ca vânător să fie impus la taxe.

Guarzii câmpeni, pǎdurarii etc. să poarte revolvere, arme cu glonț, sau pumnale.

Art. 49. - Cei cari au arme de vânătoare, dar nu vânează, să plătească o taxă pentru permisul de a purta armă, însă sancțiunea pentru aceasta să fie sevêră, fiindcă dintre cei de la țară, nu știu dacă va fi vre'unul, care să poseadă arma de vânătoare și să nu vâneze cu ea.

Art. 50. - Taxa de a purta armă, să o plătească toţi acei care posedă armă de vânătoare, de şi nu vânează cu ea; bine înțeles că taxa va fı mai mică.

Art. 52. - La aliniatul a. să fie scutite numai armele model vechi, cu cremene, etc. de oare ce, mulţi dintre noi, de și avem arme suvenir dela părinți, la cari arme le putem zice emodel vechi, totuşi sunt excelente arme de vânătoare cu care putem vâna destul de bine.

Art. 53. - Taxa pentru permisul de a purta armă să fie de lei 10 , insă numai pentru cei cari nu vânează ; pentru cei cari vor vâna cu ele, să li se aplice legea cu toată rigoarea șii să li se prevadă sancțiuni grele, ca să le piară potta de braconaj.

Art. 55. - Sả se fixeze taxa de 3000 lei pentru ogarii care servese numai pentru curte, iar ceilalţi să f.e complect exterminați. Judecătorii, avizaţi că cineva posedă ogari, să aiba dreptul de a aplica amenda, fără drept de apel la instanțele superioare.

Pentru I-2 câini, vânătorilor cari au permis de vânătoare, să nu li se perceapa nici o taxă, iar celor cari au dela doi câini de vânătoare in sus să li se perceapă o taxă de 50 sau 100 lei de fiecare câine in plus, de oare ce acestia, sau dispun prea mult şi fac lux, ori vânează pentru interes personal ṣî fără drag pentru ocrotirea vanatului, ci petru distrugerea lui, sau sunt crescători.

Art. 58. - Căteei să fie scutiți de taxă, până la vârsta de 10--12 luni, de la care vârstă de abia se poate face incercare lui pe teren.

Art. 62. - Acest articol se bate cap la cap cu art. 39 de oare ce art. 39 al. b. zice: :Sunt scutiți de a avea permis de vânătoare cei ce vor fi chemaṭi la nătorile din oficiu, nu vor avea nevoe de permisul de vânàtoare iar art. 62 zice: sla astfelde vânători (adică din oficíu) vor fi invitaţi numai vânătorii cu permis de vânătoare.

Art. 63. - Să se înlocuiască cuvintele: vânatul
ucis va fi predat vânătorilor sau Sociétąţilor cari au orzanizat vânătoarea.

Art. 73 - Să se modifice asftel : „Cel ce vânează sau prinde vânat fără să poseadă permis de vânătoare, comite delictul braconajului și se va pedepsi cu $1000-3000$ de lei amendă..." in loc de cel ce vânează fără invoirea proprietarului sau arendaşului".

Art, 104. Legea să fie trecută la ministerul de interne. In present tocmai autoritățile cari au posibilitatatea aplicărei legei, sunt inlăturate. Jandarmii, primarii etc. care țin de ministerul de interne $\hat{i t q i}$ răspunde că n'au nici un ordin in această privinṭă. Cam acestea ar fi modificările, cari ar trebui neapărat făcute, cari modificări cred că lé aprobă și partea cea mare a vânătorilor.

Mulțumindu vă, vă rog, să primiṭi recunoştiința celor mulți pentru apărarea cauzei drepte şi folositoare.
Vă rog să primiṭi asigurarea distinselor mele conderaṭiuni.
losif I. Petrescu

## La pândă

(După natură)
Stau la pândă lâng-o tulpină Aştept prada ca să-mi iasă.
Tristă'i seara, dar frumoasă.
Luna'i clară, cer senin.
Vântul se leagănă alene
Mişcand tufele din juru'mi
Roua cade parfumata
Peste tainica câmpie.
Pe-o cărare ierbuită
Trece un iepure atene, Ce din când in când se opreste
Și priveste ' $n$ sus la stele.
Trosnitura, e mortală, prada cade nemişcată.
Steaua ce-l privise o clipă, î apuse dintr'odată
Luna, si-a ascuns privirea, pare parcă supàrată.
Nu mai scârtâe cristeiul.
Nici nu bate pitpalacul...
Totul e trist, e intuneric,
La tulpina ce pândesc.
lacob-Dela Putna
30 Maiü 1922.

## La rațe

Mutat din Reg. 42 Valcea in Batal. 5 Vânători Craiova, aveam ca comandant de pluton pe colegul meu de licau, L-t. Aurel Constantinescu, cu care făceam dese vânători, împreună cu Locot. Zorzor, Pârvu şi eleval plut. Tocilescu, toți aproape nedespǎrțiți și cǎrora le-am ajutat, contribuind cu rutina mea, a-i face desăvârșiṭi vânători.
Printre altele, îmi reamintesc câteva, pe care le descriu.

Era prin Ialie. Proectăm o vânătoare la baltă, pe bǎlțile Craioviței. Din ajun ne aprovizionăm cu cele necesare la vânat, ca orice vânător. Până târziu seara, am stat la Aurică înč̆rcând cariuşe și. unde, la fiecare alică pusă in tub, piepturile noastre sălta in hohote de râs, snoavele spuse de fiecare, neobservând că timpul trece și ne ràmânea puține ore de odihnă, pânã la momentul plecărei.

Ajuns acasă, prima mi grijă fu, să mă prepar și eu cu muniții suficiente, așa că îmi răpi restul de timp și fiind ora 3 , mă îmbrăcai, luai arma, cele necesare și pe nedespărțitul Gigel, un brak resistent cu un miros perfect, dresat, dar prea iute.

La 4 eşeam cu toţii pe bariera Severin.
La kim. 5 , ne am coborît din trăsură şi conduṣi de mine, ne-am indreptat, către una din bæ̌ltile ce o știam mai bogată în rațe. Din cauză că incă nu se lugninase, în tot parcursul. drumului, trecând pe lângă bălți, de și mergeam atenți, tǎcuți și pregătiți, rațele și becațele ne dedeau bun venit și in același timp, prin măcǎitul lor ș̣i rămas bun, sburând de la distanță.

Amicul $Z$, numai putea de necaz pe ciudatele rațe. Adesea se apropia tiptil de câte o baltă, auzea măcăind, sburând, dar fugea după ele ori se pitea a te zări, spre a putea să dea foc, ba ca nostimadă, mai sbura câte una și de la spatele lui, când necăjit, vine spre noi, totul plin de apă și noroi, amărât peste măsură că ele-s mai hoațe ca ell...

Cu toată inzistența mea de a nu se da niciun foc, până la baltă, unde trebuia să mergem și până se va lumina bine, totuși amicul Z, descătč̆ 2 focuri intr'o "sarcelスa "fără rezultat, deṣi susținea c'a cǎzut sis-a căutatoo cu Gigel a-1 meu câteva minute. Odată ajunși, așezai pe toṭi la câte un loc și le spusei să aştepte liniștiți căci rațele gonite din celelalte bǎlți de vânătorí și vite, vor veni la noi, și de nu ne vin bine, să nu le speriem, să le lăsăm să se așeze că până la ora $7-8$ să tot avem cartușe să dăm. Zis și făcut.

Poeticul răsărit de soare, ne încălzea și umplea cusperanṭe. Amicul Aurică, deschise focul, la care succedară și ale noastre. Mai sbura, mai cǎdea, dar noi nu ne mişcam, doar Gigel in fuga mare le aporta și cănta.

La primele detunături, cu sutele, rațele îṣi luau sborul din balta ncastra, inconcertul lor însoṭit de flueratul dublelor și becațelor. Bietul Gigel nu știa ce să mai facă, l'ași fi legat, dar erau parte aripate și aveam nevoe de concursul lui, mai ales că noi eram patru si doar un câne, ceace era foarte greu, in special pentru el; iar eu, trebuia să cedez ca se servesc șipe amicii mei, de și făceam pentru el, o mare greșeală. Din moment in moment, mai trecea pe la capul nostru cate una, care părea grozavă că nici nu-i pasă de noi, dar văzându-ne la fațã că noi suntem, măcănea speriatăa, punându-i câte unul din noi sare pe coadǎ! Din ce în ce, se răriră, speriate de atatea bubuituri, si chiar de se mai zărea câte una, ocolea balta, ori era in slava cerului...

Ne adunarăm, luarăm la umbra unor salcâmi ceva în gară, istorisind fiecare cum a împușeat rațele.

Aveam de fiecare câte 56 bucăți de becațe și dublé.
Fiind ora 10 , dupǎ o orǎ și ceva de recreație, o luarăm spre casă, pe picioare, pe marginea bălților, mai luând câte una, ce ne sbura cam de la picior din păpuriș.

0 sarcellă, ce tot îmi tăcea curte pe la capul mfu la cel puțin 80 metri, cu chokul meu, o făcui să cadă jos, sărind 1 metru în sus dela pământ Tovarășii mei rămaseră îmărmuriți.

Cum o putuil ua la acea distanță, lucru de care și eu păream cam surprins, cu cal. 12, deși Chok, darincărcătură obișnuită, să împușc sarcella in viteza ei grozavă, drept în sus coup royals la peste $80-100$ m.,, Totul cred ca depins numai de tir, prin faptul cǎ alicele bine concentrate trec și peste 100 m . având penetrație.

Trecând, neatenți, cu armele pe umăr, glumind, lui Aurică îi sare un rățoi, trage. cade drept în mijlocul bălței, și cum apa era mică el find pe partea cea-laltă,-chemă cânele care, refuză să se ducă la el, deasemenea refuză și la trimeterea mea, și cum rățoiul, pâlpâia din aripi, el intră în apă, fiind aripat să-1 prindă, - merse ce merse, dar odată ne pomenirăm cu el strigând. Ce era? Până la mijloc înămolit, nu putea nici să se întoarcă,nici să mai avanseze. Noi râdeam de ne tăvăleam pe jos. Bietele cismele lui de lac, bieṭii lui pantaloni bufanți erau plini de apă, El tot miṣcând se tot afunda, dar reuṣi a eși, călcând numai pe rădǎcinile papurei, dar tot făıă rață.

Ei bine, când ne-am dus la el, nu ne mai puteam ține de râs, dădea vina pe mine că l'am trimis și pe bietul Gigel că nu i-a aportat-o, apoi issi plângea halul în care ajunsese delicatere și frumoasele lui cismulițe de lac, pantalonasii lui «à la'dernière mode'.

In timpul cât amicii mei au dejunat, am reușit cu Gigel să-i scot rățoiul. In acest timp Aurică iṣi spălă cismele şi pantaloni din care scoase cu kilogramele apă murdară plină de lipitori și fel și fel de insecte, ce-1 piṣcase peste tot.

Acum e acum, cum să între el în oraș?
Cu chiu cu vai, printre noi, tot îl făcurǎm să meargă până la prima stație de birji, unde, după un aperitiv sdravăn, ca încheere, o luarǎm fiecare la casele noas. tre, păstrând și azi ca amintire vânătoarea acea.

Cismulițele mele de lac, pantalonașii mei bufanți.... de rățoi, și tu.... Rizescule cu cânele tău se văicărea bietul meu prieten.

Cum î́tru eu in óraș Rizescole?
Gh. D. Rizescu

## APLICAREA LEGEI

D-Itii Ministrit de Domenii .

București

Primind limătocrea scrisoarr, ne permitem a o aduce la cunoştința $d v$. cu ruğminte a dispune cele ce veţi bine voi a crede de cuviință.

## - Onor Uniunea Cenerală a Vânàtorilor

Bucureṣti
Subsemnatul paznic public al jud. Iaşi, am onoarea a vă raporta următoarele:

Vânatul atât cel sedentar cât şi cel pasager, anul acesta, este foarte mult, aproape nu s'a văzut de vre.o 7-8 ani atâta abundență. Din punct de vedere al aplicărai legei, pânăn prezent, e numai pe hârtie. Nimeni nu se ocupă. O stare de lucruri cu mult mai rea ca in trecut datorită faptului că legea, greşit a fost luată dela Ministerul de Interne, de care depinde toate autorităţile care sânt în drept a face paza vânatului.

Subsemnatul a incheiat două procese verbale:
La 26 Martie mergând la Sitari, prin podgoriile comunei Bucium aud două focuri de puşcă, trase unul după altul, într'o vie desgrădită, nu mult după aceia trece pe dinnaintea mea ca la cinci paşi un iepure. Innaintând în acele vii găsesc pe locuitorul Ionescu C-tin din. com. Bucium (Jud. Iaşi). Luat din scurt a mărturisit fapta. Cum nu avea nici permis, nici autorizaţie pentru a purta armă, i-am dresat proces verbal și l'am acţionat la O ol. I Iaşi.

Al doilea delict l'am constatat, in Str. I. C. Brătianu No. 163 la restaurantul de sub patronajul d•lui Viorică, unde am găsit vănat de baltă pentru a fi pus în consumație, I-am dresat proces verbal şi l'am acţionat în judecata Ocolụlui I uurban Iaşi.

Ambele p:ocese sunt în curs de judecată, pe care le urmăresc. Rezultatul îl voiu comunica la timps.

Cu respect
AL. DABIJA


Soc. "Lebăda" din Galați s'a afiliat la Uniunea generală a Vânătorilor donând si suma de 300 lei.

Cu această ocasiune următoarele perscane, membri ai acestei societăți au cerut inscrierea ca membri activi în Uniune donând fiecare câte 100 lei.

1) C. Micșunescu, 2) Vlaha.chi, 3) C. Parisis, 4) I. Ianatis, 5) M. Cacasas, 6) D. Vuținas, 7) G. Depasta, 8) G. Toteatos, 9) G. Caralis, 10) Sp. Lazaris, 11) D. Vicatos, 12) S. Sure, 13) S. Lagoutis, 14) St. Papa, M. Levantis.

Fapta vorbește dela sine.
Comitetul de Direcție mulțumește atât societăței "Lebăda" cât și tuturor membrilor ei, pentru lăudabila inițiativă și încurajare dată Uniunei.

Comitetul de dirgcțe aduce prinosul, său de multumiri d lor C. Vlaharhi, vice prespedintele soc. Lebăda din Gálați ; d-lui Ghițã Iacob, Manea Levantis, C. M. Constantin, llie Antipa, Emil Nacu, I. Gaghici, Iacob Iacob, Pantelie Fl. Deliu, F. Păcuraru, M. N. Ciochin
(Avântul Unirei), H. Georgescu, piutonier Andreescu C-tin, Panu Gheorghiu. Bibac N. etc, care au binevoit a colecta membri pentru Uniune și abonamente 1a revistă etc.
***

Duminecă 16 Iulie a. c., urnând a se ține Anualul Tir de porumbci organizat de Societățile de vânătoare din Galatiti, se face cunoscut tuturor amatorilor a lua parte, căci promite a fi unul dintre cele mai reușite.

$$
*^{*}=
$$

Ball-Trapp
(Extras din The New-York Times din 5 Iunie 1922) D-nul Stoney Mc. Linn, Secretarul Asociatiunei Americane de Ball-Trapp a anuntat eri (4 Iunie 1922) că s'a recunoscut de cartre asociețiune un nou record mondial. Recordul a fost obținut simultan de doi amatori. d-nul E. F. Woodward din Houston (Texas) ṣi d-nul Frank Hughes din Mobridge, S. D., fiecare din ei spărgând 99 din 100 de pere-hi de talere. Intâmplarea a făcut ca două persoane să obținð acest record in acelas concurs organizat de districtul Missisippi, insǎ la diferite date, d-nul Woodward a obținut acest rezultat in prima zi a concursului, iar d-nul Hughes in a treia zi. Recordul anterior fusese 98 din 100 de perechi de talere.

La concursurile de dublu Ball-Trapp se cere ca cele două talere sǎ fie aruncate de mașină in acelaṣ timp unul la dreapta și altul la stânga, însǎ ambele să fie sparte in timpul plutirei in aer Media obținuta in general la acest fel de concursuri este aproximativ $90 \%$.

> Victor Catafani

Persoanele cari n'au achitat abonamentul la Revistă pe 1921 și 1922 sau numai pe 1922, sunt rugate cu insistenṭă a le trimite de urgenṭă pe adresa Uniunei, Strada 13 Septembrie 85, Bucureşti spre a nu se intrerupe trimiterea Revistei.

## PUBLICATIUNI

Areñdări de terenuri
Căscioarele Ilfov. - Se publică spre cunoṣtința generală că în ziua de 13 August a. c. orele $4 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. se va tine licitațiune conform legei contabilitǎței statului, in pretoriul primăriei Căscioarele (llfov) prin oterte sigilate, pentru arendarea dreptului de vânătoare depe proprietǎțile mici ale locuitorilor pe termen de 5 ani.

Intinderea aproximativă a teritoriului 1175 Ha . Condițiunile și orice informațiuni la cancelaria primărisi. Supraoferte nu se primesc.

Săcădate (Jud. Sibiu) prin Cornăłel. So publică spre cunoṣtința generală că in ziua de 19 August a. c. orele 11 dimineața, se va ține licitație orală, conform legei contabilităţ̦i statuluis in pretoriul primariej.

Sǎcădate (Sibiiu) pentru arendarea dreptului de de vânătoare pe timp de 10 ani.
Intinderea aproximativă a teritoriului 4320 Jugăr. Plata paznicului obligatorie pentru arendaṣ.

Preţul strigărei 100 lei anual. Informațiuni la cancelaria primăriei.

## " CORESPONDENTA (U PROVINCIIT)

C. Ionescu, Craiova.-Cinstea şi dreptatea triumfă întotdeauna. Ai dreptate. Inscenările arnicilor noştri, după câte ştiṭit, au dat greṣ. In numărul viitor d-nul Scraba, deși se hotărâse să tacă, forțat însă şi rugat de mai multi prieteni, spre a nu se înțelege greşit tăcerea, va lămuri chestiunea definitiv. Intreaga revistă fiind deja tipărită. Vânătợii și Societăţile au recunoscut această manoperă ă desidenței noastre, dovadă avem mulțimea scrisorilor ce primim zilnic precum și abonamentele la revistă.

Că disperații bărfesc, totul se resfrânge asupra lor. E singura armă ce le-a mai rămas.

Citește articolu' 'ui V. Arbore în care veți vedea indeajuns: cinstea şi morala amicilor noşıri şi cum ințeleg se apcre interesele generale. Red.
C. Ionesct, Iaşi. - Legea o găseşti la sediul societratilor locale pe prețul de 2 lei 50 bani.
G. V., Huşi. - Citeşte articolul d-lui V. Arbore și vei vedea pericolul ce pândeṣte societãṭile de vânătoare şi pe vânători in general.

L-t. Iءăcescu Al., Sadegura. - S'a luat notă de adresa D-v. Scrisoarea se va publica.
I. Butter, Berheci. - Primit scrisoarea și luat notă. T. Cojocariu, Rosnov.-S'a luat notă de adresa D-v. G. Alexandrescu, Bârlad. - Aşteptåm.


[^1]Cu numărul de faţă Incepem publicarea alfabetic a membrilor Uniunei până la 1 Iuliei 1922 și pe care-i rugăm a ne comunica nepotrivirele.


NUMELE PRONUMELE ȘI DOMICILIUL

C．Micṣunescu，Galaṭi
Panaite Marin，Galaṭi
Demostene Melisorato，Galaţi
Mihalcea Miha，București
N．Moldoveanu，Tarnova－Mică
Soc．＂Mistrețul＂，Tecuciu
Lt．N．Marculescu，Bucureṣti
Lt．Motoía Sabin，Arad
V．Maxenteanu，Bucureṣti
Mili Nicolae，Arad
I．Moldovzanu，Arad
Lache Nedelesc 1，Ploesti
V．N．Neculau Focsani
Didi V．Nicolau，Focṣani
I．Nistor，Calaraṣi
Alex．M．Nicolescu．Calaraṣi
Nicolae Nită，Călăraṣi
Petre Nitulescu，Rossiori de Vede
Major P．Namian，Bucuresti
Petre C．Nistor，T．－Severin
Nascu Nerva，Bucureṣti
Nicoară Titus，Bucureṣti
D．Nistor，Craiova
M．Nicioară，wehedinṭi
Colonel Neicu Petre，Calafat
Gh．Nicht，Pitesti
Cr．Nicolescu，Mărăsti
Aurel Nicodinescu，Caracal
loan G．Negrilă，Dolj
Şerban G．Nicolau，Campina
Macarie Nfculescu，Buc ıreṣti
Dumitru Neagu，Buftea－Ilfov
Oprea Negulescu，Ploeṣti
S ic．，Negoiul＂Pitești
N．Negreanu，București
Marial 1．Neicu，Ploești
Nodelescu Ralian，Ploesti
Negoescu Mitică，Ploeṣti
Stefan Nierlescu，Bucuresti
N．St Nedelct，Dolj
Louis Noël，B icureşti
V．Niculescu．Bıcureşti
Th．Negruzzi，Iaṣi
D．I．Niculescu，Bucureṣti
Nitescu loan jud．Ciuc
G．Nedici，Bucure ；ti
Orheiu Zinวvic，Soroca
Onaca D－tru，B tcuresti
N C．Oteteleṣanu，Bucuresti
Colonel E．Ostroveanu，Graiova
Anton M，Opaina，Teleorman
Florian Oprescu，Bucurèşti
Gr．Oftez，Gılaţi
Căpitan C．Urăşanu，Bucureşti
George A．Plegino，Bucuresti G．Gr．Pâtrascu，Prahova
Locot．G．R．Popescu，Caracal
Ioan A．Popovicı，Piatra－Neamt
Dr．Th．Popescu，Pitesti
C．Hagi Pantelli，Teleorman
C．M．Pupescu，Durostor
G．Petculescu，Călărași
Popovici G．Alex Craiova
Ion B．Pitzz，Călăraṣi
Cápit．C．Petrescu，Cerna－Vodă
I．Pascanu，B curesti
I．I．Panaitescu，Urlati
Basile N．Tretorian，Prahova
Vasile Pavelescu，Dâmboviṭa
Petre Pavel，București
D．Pătrăşcanu，Adjud
A．Paxunescu，Pitești
Căpit．N．B．Păun，Bàrlad
I．Plavosin，Bucuresti
C．Popescu，București
I．Paladian，Bucuresti
Sabin Popovici，Bucuresti
C．Prapesc 1，Buc：ıresti
Pelle Sabiu，Arad
Ed．Paluta，Bucuresti
Lt．Pelaga Victor，R．－Valcea
St．Petrescu，Craiova
lng．I．Pettoscu T．－Măgurele
C．Petrovici，R．－Sărat
I．T．Pascal，Galaṭi
G． $12 n \div, G 12 t ̣ i$

| 1921 |  |  | 1922 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 产 | 害 |  | 를 | ${ }_{\text {cos }}^{\text {c }}$ |

10

100

11

7050
30

10

11
30
50
30
○
出出。
100
Wh H
$40 \quad 60^{50}$
405

100

503

| 30 |  |
| :--- | :--- |
| 3 | 50 |

NUMELE PRONUMELE STI DOMIIILIUL

Dionisie Popescu，Pitesti
Tiberiu Petrescu，Calafat
Tiberiu Petrescu，Calafat
Alex．Popovici，Bucuresti
Ioan F．Popescu，Valcea
I．N．Popescu，Craiova
P．Pogonat，Iaṣi
C．Petrescu，Focsani
C．S Pavlovici，Calafat
Piṭi I．Soare．Bucureṣti
Ionel Popescu，Ciocănesti
G．Pitisteanu，Bucuresti
Aléx．Pitisteanu，Bucureṣti
Pitagora Arghir，Zimnicea
V．R．Petrican，Buftea
C．Panaitescu，Bucureşti
Dina Petrescu，Periṣ
G．Petrescu，Galaţi
W．Poll，Galați
Stef．Petrino，Galați
Ionel Popescu，Vâlcea
Marin Pnțulache，Dolj
Mih．Poenariu Bordea，Bucureṣti
Gh．I．M．Pașa，Calafat
Gh．N．Pleniceann，Dolj
Gh．Petrescu，Focșani
Anton Petrescu，Brăila
N．G．Panaitescu，Galaṭi
M．Patilidi，Galați
Stan G．Pătrașcu，Vlaṣca
N．N．Paul，C．－Lung
Vasile Parvănescu，Bacău
C．Preotescu，Prahova
D．Pavlu，Văleni－de－Muntə
Ing．Popescu，Bucuresti
E．Podoabă，Soln．Dob．
Cosma Parisi Galaṭi
Ioan Păun，Galați
Al．Pascu，Galați
Stamate Popa，Galaţi
Leonida Popp，Nǎsăud
N．Panṭı，Giurgiu
Mincu Popescu，Giurgiu
Dr．Ionel Popp，Blaj
Ioan R．Parcalabu，Calafat
Soc．„Pelicanul＂，Bucureṣti
D．Petculescu，Lăculeṭ
C．Pleṣojanu，Găești
Pa alon Angelo，Craiova
Eftimie Petrescu
Alex．Popescu，Craiosa
Gh．Petcovici．Caransebes
D．Popescu．Galaṭi
D．Penea，Bucuresti
Gr．Rioseanu，Bucuresti
Iosef Reiner，Bucuresti
G．G．Radovici，Ploesti
M．Rădulescn，Bucureṣti
G．D Rizescu，Craiova
Rădulescu Telemac，Oradia－Mare
Ion D．Revencu，Soroca
N．Racottă，București
Savel Rahtivan，Focsani
Gr．Romalo，București
G．Racovitză，Muscei
Victor Popa Radu，Târnava－Mică
Lt Rădulescu Cal n，Focṣani
D．Radu，R．－Vàlcea
Aj．S．Lt．C．I．Radela，R．－Vàlcea
Baron Ed．Raineck，București
I．Roth，Rosi ri－de－Vede
1．Romanov，Bucureṣti
Const．Rădoitu，Btcurești
Lt．Rădulescu Gì．，Bucureṣtl
C．Rusovici，laṣi
D．Romano，Bucuresti
Fănică Rådulescu，Smărdoasa
Mircea Eliade Rădulescu，București
V．Rurac，Galati
Ehrich Rhein，Galaţi
Petre Rǎdulescu，Bicureṣti
Radovici Gh，Bucuresti．
Rădoiu George，Bucureṣti
Anton Reizenberg，București
N．Rozeanu，Călárasi
Colonel Reiner Adolf，Urziceni
Marius Roṣca，Bucıreṣti

10

| 10 |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 10 | 20 | 30 |  |
| 10 |  | 30 |  |
| 10 | 30 |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 40 |  | 30 |  |
| 41 |  | 30 |  |
| 40 |  | 30 |  |
| 40 | 10 | 30 |  |
| 40 | 20 |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 40 | 40 |  |  |
| 40 | 10 | 30 |  |
| 40 | 20 |  |  |
| 40 | 10 |  |  |
| 40 | 25 |  |  |
| 40 | 109 |  |  |
| 40 | 100 |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 40 | 100 |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 40 |  | 30 |  |
| 41 | 25 | 30 |  |
| 40 |  |  |  |

4050


$$
\begin{gathered}
600 \\
30
\end{gathered}
$$



## 른N <br> R. F. CURIONE \& Co.

- SOCIETATE IN COMANDITA -

BUCURESTTI, - Bulevardul COLONEL MIHAIL GHICA No. 34. - BUCURESTI

## IMPĂERI DE ANIMALE si PĂSĂRI

Preparațiuni știinţifice pentru Istoria Naturală.

Preparațiuni speciale de piei pentru blănuri capete, covoare, etc., etc

Preparațiuni anatomice ale organelor interne ale animalelor.

चSCHELETI=

- EXECUTA DUPA CELE MAI NOI METODE -

Cumpărări și vânzări de BLANURI preparatiuni speciale pentru export


[^0]:    ${ }^{\text {1) }}$ ) Sanie tără̌nească neânfundată (numai scheletuf).

[^1]:    - Brac Depuys frumos. Un an și patru luni, dresat, viguros. De vânzare la : Căpitan Orăṣeanu, Dogari 28 , Bucureṣti.
    - Seteri Gordoni. Vând cătei de două luni. Rasă absolut curată. Forte frumoşi. Adresa. Reiner, Mlea Grand 14, Bucureṣti.
    - Braci. - Vând căṭei de două luni. - Foarte frumoṣi. Adresa: Administraţia Revistei, Str. 13 Septembrie No. 85.
    - Vând căṭea pointeră. Sânge curat. Dresată complect ṣi pușcă ${ }_{\text {„Hamerless" }}{ }^{\text {Harca-Steier. Tévile krupp }} 3$ inele, calibru 12, demi ṣi choke plin. Preṭul 6020 lei.
    Adresa: G. Rizescu, Doamnei 26, Craiova.
    - Vânत Pointeră, vârstả 10 luni. Aportează pe uscat și din apă. Scoasă puțin la câmp.
    Settera (roṣ). Vârsta 2 aui, dresată. Aportează. Pontează. Ardresa: Marcea, Str. St. Negulescu No. 9, Floreasca, Bucureṣti.

