# REVISTA VANATORLIOR 

Organ Oficial al Uniunei Generale a Vânảtorilor din România
SEDIUL „UNIUNEI" Balevardal CAROL No. 30


## UNIUNEA GENERALA A VANATORILOR DIN ROMANIA

SUB INALTA PROTECTIE A M. S. REGELUI consiliul de administratie
Inalt Preşedinte de onoare: A. S. R. Principele Moştenitor al Romanies

## UNIUNEA GENERALA

 VANATORILOR DIN ROMANIA Sub Inalta Protecţe a M. S. Regelui Sedial : Bulevardul Carol 30Scoburile sale coprinzând interesele tuturor vânătorilor din întreaga fară, toate societățile de vânătoare se pot grupa î jurul ei.

MEMBRII ACTIVI: plătesc taxa de inseriere 100 le, Cotizatie anuală 50 MEMBRII ADERENȚI $\qquad$ taxa de inscriere 40 lei

Staturele U. G. V. R. se trimit D-lor membrii ta cerere contra 5 Lei tn mărci poṣtale.

A bonamentul la Revista Vânãtorilor este obligatoriu pentru toṭi membri Uniunei.

## REVISTA VANATORILOR

(Organ oficial al Uniunei
Generale a Vânătorilor) din Románial
Publicã: articole cy subiecte pur vânãtoresti; numele membrilor Uniunei; numele donatorilor; lista contravenientelor la legea de vânătoare: dări de seamă a societătilor de vânătoare, etc.

Abonament 50 lei anual. Primeste anunciuri comerciale

Sediul U G. V. R. B-dul Carol 30

# Uniunea Generala a Vânatorilor din Romania 

\author{

- Sub Inalta Protectie a M. S. Regelui -
}

Inalt Preşedinte de Onoare A. S. R. Principele Moștenitor al României SEDIUL: B-dul CAR0L No. 30.--0RELE DE BIROU 3-7 d. a.

## 

## ․ WIIFEIM PETRI \& FII - ALBA=IULIA <br> Sucursala: BUCUREȘTI, Strada CAROL 142. - Agenția: VIENA III, KEILGASSE 4, II/19

Sectiunea fotografică:
Reprezentanța Generală a firmelor:
Krupp-Ernemann, Aparate Cinematografice, Societate Anonimă, Dresda.
Fabricele Ernemann, Soc. pe Actiuni Dresda.
BEFA Soc. An. Fabrica de hârtie fotogr. (fost Dr. Schleussner) Berlin.
Tip-Top Fabricele Photo Chimice, Dr.
Bernfeld \& Dr. Fischl, Viena.
Gustav Heyde (Akctino-Fotometre) Dresda. Etc., Etc., Etc.

<br>Depozit Permanent al Renumitelor Cartuşe Wöllersdort:

> PRAF DE PUȘCÃ ȘI ALICE. PROECTILE „IDEAL"SI BRENNECK. RECHISITE PENTRU INCĂRCAREA ȘI CURĂŢIREA ARMELOR. PREPARATE PENTRU CONSERVAREA PIELEI SI A ARMELOR. DOPURI PENTRU CARTUȘE, Etc.

Artistz su amatort seriosz intrebuintează exclusiv Camera I ERNEMANN ERID PENTRU ATELTERE HÁRTIE FOTOGRAFICĂ „B E F A" (Dr. SCHLEUSSNER. - Chimicalele „T I P-T O P". Heydes Aktino-Fotometre. "IMPERATOR" KRUPP ERNEMANN renumit ca cel mai bun proector CINEMATOGRAFIC DIN LUME Recompensat cu Marea Medalie de Aur. - Diploma de Onoare a EXPOZITIEI UNIVERSALE din Amsterdam 1920, Londra 1921, etc.
APARATE DE PROECŢIUNI ȘI DE MARIRE PENTRU UNIVERSITAT T, ȘCOLI ŞI FAMILII
Instalatiuni de orice laboratoare pentru: BIOLOGIE, ZOOLOGIE, PATHOLOGIE CUM ȘI SERVICIUL CRIMINALISTIC, CONSTATARI DE FALSCURI IN SCRIPTE, Etc., Etc.
MICL APARATE si APARATE SPECIALE PENTRU EXPEDIȚIUNI STTIINTৃTFICE POTRIVITEE LAA ORICE CLIMA, Eta BINOCLURI PRISMATICE .,ERNEMANN" CU MĂRIRE DE G ORI; PREFERITE DE ARMATA, MARINA, VÅNATORI, PORT, Etc., Etc.

# REVISTA VANATORILOR 

Organ Oficial al Uniunii Generale a Vânătorilor din România

SEDIUL „UNIUNEI": Balewardal CAROL No. 30

## Câtiva tâlhari

Duşmanii vânatului - şi deci ai vânătorului demn de acest nume - sunt de trei feluri:
1). Vânàlorii, cari fără să iasă stricto sensu din Lege nu-si cunose propriul lor interes
2). Braconierii - animale bipeide foante vătămătogre ;
3). Animalele sǎlibatice de pradă - cele mai stricătoare din toate.

Faţă de „vànătorul" - cu permis - care nu se lasă până n'e ucıs şi ultima potârniche dintr'un biet stol pripăşit prin partea locului, deocamdată, nu-i nimic de făcut: - dai din umeri ssi te scarpini in cap de necaz, aşteptànd sosirea veacului ce va să vie întru luminarea capetelor.

Faţí de braconieri - să tiragem nădejde ca spânul de barbă că se vor aplica de către toti ceı ce sunt datori so facă, dispozithiunile legale.

Faļă de animalele de pradă - ce dă Dumnezeu să cadá sub puscà ici ici si colo.

Mai sunt însă câţiva tâlhari, carri ocupă oarecum o poziţie speciala. Unii sunt ameninţati de trăsnetele Legei, altii nu. Dar, cum in deobşte rămân doar cu aceasta amenintare platonică, aşi vrea să atrag mai mult atentia asupra lor - chiar cu riscul de a atrage asu-pra-mi trasnetele sufletelor sensibile.

TÂtharii de cari e vorba sunt, dacă vreți, nişte tâl-hari-amatori ; dar cari venind peste pacostea celorlailti, sunt tocmai colac peste pupăză. Am numit: cainele hoinar, pisica intâlnită ta câmp - şi burza.

Legea dă voie ca šă fie executaţi fără altă formă de proces, câiniz hoinari pe un teren de vânătoare, dacă acesti câini nu sunt prepelicari sau pàzitori de turme, exceptii de sigur foarte explicabile, căci cine n'ar gă-si-o de tot gogonată, ca orice terchea-berchea să-i impuste un câine scump - in amândouă sensurile scump, căci mu-i de mult de cànd mi s'a cerut pe un Cátelandru jumătate sânge-javră, 6000 de lei - paşte murgule iarbă verde ! - un câine scump aşa dar, scăpat cine știe dia ce intâmplare de sub supravegherea stäpânului.

La fel - adică... nu tocmai ta fel - cu câinii păzilori de turme. Desigur, ar fi inept sǎ te apuci sǎ impusti câinii de lângă turma ciobanului, sub cuvânt că se gǎsesc pe un teren unde vânezi, sau pentruca to silesc să iutessti puţin pasul sub amenintarea de a fi înfarscat de fundul pantalonilor. Si in astfel de imprejurări nu pot fi decât aprobati ciobanii cari ar muia putin oasele domnului assa de iute de puscă.
Vine inš̌ intrebarea: până unde un câine este păzitor de turmă? Păzitor de turmă implică, pare-mi-se,
 defivitiv, nu sunt tinut să cunose semnalmentele dela
toţi câinii dela toţi ciobanii de pe tot teritoriul unde vànez, și nici nu poartă în coardă bilet că e păzitor de turmă, câinele ce-1 intâlnesc la 5 kilometri de orice stână sau cireadă, gonind de zor la iepuri.

Eu pàină acum, n'am întâlnit cioban, care intrebat dacă a stâmit ceva iepuri, să nu-mi afirme că în fiecare zi câinii lui gonesc câte unul. Si de câte ori n'am văzut, întorcându-se ca o confirmare, un dulău încă plin de păr şi shâge pe bot. In asemenea cazuri nu-mi mai rămâne decât să mă șterg eu pe bot - cum se zice - de a mai intâlni vre-un Urechiat.

Dar să lăsăm o clipă pe ,,păzitorul de turmă", şi să trecem la un alt ,păzitor" tot atât de vigilent.

Când pleacă omul la munca câmpului, işi pune plugul, nevasta, copilul, bota cu apă şi tolba cu merinde în căruţă, iar sub căruţă merge Grivei, care va păzi căruta, copilul, bota cu apă si tolba cu merinde până ară sau culeg oamenii păpuşoiul. Insă de sapte ori pe zece, Grivei se plictiseste sub căruţă, si pleacă in exploratii : după sezon, azi înghite nişte vătui fragezi, mâine se desfată cu un cuib de prepelită - ouă sau pui - poimatine goneste în lege, un iepure in toată firea.


Dacă adăogăm jaful ce-1 fac hoinarii propriu zişi, nenorociți de câini fără nici un stăpân, sau stăpẩn doar nu mumele, dela cari nu văd nici odată o bucată de mămăligă, potăi cari cutreeră cât e ziua de lungă câmpul ş̧i pădurea, insălbăticiți, fricoşi, jigăriţi, cu

Daică ne închipuim câti câini sunt la o singură stână, câte cărute fără Grivei dedesubt sunt numai dintr'un singur sat, ne putem uşor da socoteala câți iepuri, potârnichi şi prepelite in minus, reprezintă activitatea lor de , păzitori
coada intre picioare și nasul la parmânt, umblând š-si caute o hrană în-care vânatul intră in cea mai largă parte, ajungem, pe teritoriul unei singure comune, la un total din cele mai serioase. Daca it intinzi la un judet, îti faci cruce. Si dacă te gândesti ce stricăciuni reprezintă pe intreaga tară, itti pui mâinele in cap.

E mai folositor să pui mâna pe puşcă. Nu pretind să plece nimeni la vànătoare de câini, păcatele mele! Dar când esti in câmp, departe de orice docuintãa, de orice stână sau turmă și te intalneşti cu un amator de
acesta de iepuri - uită-te împrejur : nimeni? Un carluş in plus şi un tâlhar mai putin... Faci un serviciu vânatului - şi poate şi lui...


Măriurisese că personal nu ezit să „,sărez" de denarte şi alice mici chiar câte un dulău de-ai lui bade Niculae, baciul.

Am observat că de obiceiu dulăul las̆a iepurile in pace si pleacă cu o nemaipomenită viteză spre casă..

Trec la pisică. Cu pisica e in acelas timp si mai implu, si mai grav.
E mai simplu, pentru că Legea n'are nici un fel de restrictii pentru un motan găsit pe un teren de vânăloare, - sii pentrucă, oricât ar fi, dar mu suferă comnaratie serviciile ce poate aduce un cáine fată de o jisiciă. Deci un scrupul mai putin.

E mai grav pentrucă trece mult mai nebăgată in : eamă, fie că tâlhăreste noaptea, fie că rar un vânător :bia essit din conad se gândeste să-sii ia pusca de pe umăr pentru o pisică intâlnită in marginea ceila de luţernă, - e mai grav, pentrucă pagubele aduse de a-, - este dihănii sunt mai mari inncă, decât acele făcute de , âinii hoinari.

Prin hipoteză pisica trebuie să prindă soareci.
Cât timp o sta acasă să se războiască cu soareci si uzgani, sau chiar farră să facă nimic decât să toarcă He vatrắ, luând pozele cele mai gratioase de leme voluptoasă inspiratoare de poeti - nimic de zis. Dar. imediat ce a esit de-acasă si a intrat numai 50 de metri in câmp - nicio milă. De aci inainte, orice pisică e o गisică sălbatică.

Pisica esită de-acasă nu crută nimie din ce-i stă in jutintă să uizu crute. Şi băgati de seamă că tallharul e inzestrat pentru distrus mai bine chiar ca vulpea, care cel putin nu se suie in copaci, fie după pradă, fie ca :ă scape de vre-un dussman. Pisica, la cel mai mic perieol se catără in pom - de unde nu mai poate fi dată jos decât cu un foc bun de puscă.

Tot ce in câmp sau pădure are viată și e slab in arelas timp, e pradă pentru pisică. Şi dacă celelalte animate de pradă omoară ca să-si potolească foamea, pivica adaogă o cruzime in plus, chinuind cu bucurie nenorocita vietuitoare ce i-a căzut sub ghiară, si din "are dé multe ori nu mănâncă decât o fâsie de carne. Pisićca omoară ca să omoare, nu numai ca să-sii astâmlere stomácul.

Păsărele folositoare, cuiburi, prepelite pe ouă, pui - le prepelităa, de potârniche, de iepuri - fie ziua, fie roaptea, nimic nu scapă ; căci banditul invierşunat ucide indiferent pe lumină sau pe intumeric.

Am auzit spunându-se de indârjiti partizani ai pisicilor, că dacă pisica e crudă sì pofticioasă de sânge, nu e vina ei, căci assa a lăsat-o Dumnezeu. - Fără îndoială. Dar mu e un motiv pentrucă Natura a pus venin omorâtor în colții viperei, să m'apuc să ocrotesc periculosul reptil. De altfel, să te păzească sfântul să intri in gura vreunui avocat pisicesc !

Câte odată, pisica eşită de-acasă dispretueste in curând hrana ce i s'ar putea da ; s'a învătat cu cărnuri delicate, svâcnind incă in sânge proaspăt - şi nu se mai întoarce. Viata nouă de jaf şi tâlhării îi redesteaptă vechi instincte de libertate si independentă, doar adormite după 5000 de ani de trai pe lângă om. Se reîntoarce la viata sălbatică sii redevine oaspetele pădurii. De n'ar fi atât de stricătoare ar fi o figură aproape simpatică pe lâtgă motanul ipocrit care se întoarce acasă cu înfătisare de sfânt prea cuvios - dar cu mustătile încă mânjite de, sàngele crimelor de peste noapte.

Hotărât: orice pisică intâlnită in depărtare de locuintă e o lighioană stricătoare, si din cele mai stricătoare.

Un foc bine pus, chiar două, căci are viata destul de tare, este de datoria vânătorului.

Ajung la barză.
Cu toată buna reputatie de care se bucură barza, atât in popor cât și pe lângă autorităti, cu toată faima ei de pasăre oarecum sacrosanctă, am părerea de rău s'o declar ea făcând parte din banda tâlharilor ordinari.


Ştiu că suat apărate de agricultori ssi de oarecare crez care vrea ca celui ce a omorât o barză să-i cadă iute-iule un bucluc mare pe cap. Mi-aduc aminte că un tărran care mă intovărăsea, după ce impuşasem o harză n'a mai vrut nici in ruptul capului să se intoarcă spre casă in cărută cu mine, pretinzând că n'am s'ajuag intreg. - Fără comentarii.

Unde ar putea fi discutie e cu agricultorii, cari tin mortiş că barza e folositoare, pentrucă mănâncă soareci, serpi ssi broaste.

Spun drept că nu văd bine - probabil din lipsă de competintă - ce mare folos le aduce agricultorilor imputinarea broastelor? Eu unul, le-am binecuvâatat in totdeauna numai gândindu-mă la numărul respectabil de tântari ce trebue să inghită pe fiecare zi. Si cum cel mai neîmpăcat vrăşmas al vânătorului în baltă e tântarul, traxiască broasca !

Nu spun, vai de mine, că harza nu prinde pe ici, pe colo cate un sarpe: dar de aci să se generalizeze sil să se facă din sarpe hrana obişnuită sị de toate zilele. ca pâineá la om, să-mi fie iertat s'o socotesc drept poveste. Poftim de priveste D-ta aceste peste o suta de berze, aici ne lunca Neajlovului. Admittând că fiecare. barză prinde numai un sarpe pe zi, păi Doamne sfinte. dar n'ar mai pune crestinul piciorul in assa iad, sax-1 pici cu ceară

Rămân soarecii de pe càmp. Fără indoială că-i va fi placcand ei berzii chiar soarecii. dar nici pe departe cum ii plac alte trufazdale.

Doi ani de-arândul le-am observat - sunt sute prill
partea locului - concluzia observărilor a fost un contimuu exercitiu de tir cu carabina asupna lor. (Exercittiu ce-1 recomand chiar vânătorilor superstitioşi: nu mi s'a întâmplat nimic).

Prin grânele incă verzi, prin fànețe, in urma cosaşilor, peste tot, o intreagă oaste de berze, mergând lilozolic, atente grave, scrutând pământul pas cu pas.. După șoarecı? O nu! Dar tot ce este pui sau ou-de vânat sau nu - și până la puil nou născuṭi de iepure, tot dispare, dispare fără chip de scăpare, fărã saţiu, in gattejul veşnic infometat al tâlharului sacrosanct,

Anultrecut, impreună cu soldații mei, cari primiseră instrucțiuni, am pu'ut intr'o tâneață ce se cosea pentru cai, să las neatinse și cu iarbă imprejur, un număr destui de mare de cuiburi de prepelită cu clocitoarele pe ele. Ei bine, după trecerea berzelor cari urmau cosașii n'a mai rămas unul, de leac, fie că aveau ouǎ, fie că avea deja pui. Toate silințele atâtor oameni au fost zǎdărnicite de ciocul acestei p’såri hrǎpărete, căruia i-am declarat pe loc, un război neimpăcat i si nu-mí simt conștiința de loc încărcată.


Tot ce s'ar putea spune spre descărcarea berzei este
ca nu e mereu vătămătoare, ci numai in timpul cà vânatul e in stadiu de pui sau ou. Dar tocmai acesta e timpul cel mai critic. - și cum să ajungă vânatul mare dacă il inghite mic, Dumneaei ?

Şi mai intreb încă: câţi soareci fac un cuib de po târniche nimicit?

Fără discutie, barza drebuie pusă in rând cu cotofenele si alte păsări stricătoare, cari n'ar trebui să treacă in bătaia puştii unūi vânător domic de ocrotireat vànatului, fără să le trimeată, in chip de veşanică pomenire, un foc de pusceă. Stiu că cu o floare nu se face primăvară - dar cel puțin, dacă nu curge tot pică..

Gâteva cartuse mai mult si càtiva tàlhari mai putin.

Sunt cartuse ou folos.

## Căpitan C. Rosetti-Bălănescu

## Dadilov, 1929.

N. R. Vin principiu n'avem obiceiul să relevăm si mai pułīn să răspundem -ineptiilor debi tate in materic de vanatoaire de toti nechemafii. Ni se oferă insă aci priteju de ane reamintè de ironia eftinu destănfuilŭ la unii ,"vânàtori" când au aflat de intro ducerea in Legrea Vänătoarei a unui sistem experimen tat cu succes in türile din Apus.

Intreg pasagiul relatio la cainii hoinari, din arti cotul aiat de documentat at d-lui Căp. Rosetti-Bălă nescu, ar fi putut servi drept o admirabilă expunert de motive la ante-proectul Legei Vanătoarei, care pre conizu îmurebuinfarea jujeutui pentru câinii păzitor: die turme etc.

Il recomandăm spre citire ignoranfilor adversari a: suestui sistem, de mult vulgorrizat in streinătate, unde if cunose si-l intrebuintează cei mai umili tărani si dam ca dovadă si cate-va ilustratii ale celebrului pic10i' de animtle $K$. Wagner, pe care le extragem din tucrarea cumoscula a tui F. von Raesteld: ..Die Hegi in der preien Witdbahn"


MEDICINA CANINĂ JIGODIA

de Prof. Dr. G. Udriski

Jigodia, Jigăria, boala cåinilor tíneri, pe care germanii o numesc: Staupe, Sucht, englezii: Distemper. italienii: Cimarro, spaniolii: Reumu, este fără îndoială cea mai grozavă boală a câinilor, prin diferitele ei maaifestäri, contagiozitatea și complicatiunite ei.

Este cunoscutà din timpurile cele mai vechi. Semna-
lată de Virgil, Aristot, a fost bine descrisa in 1760 de Duhamel, Andonin in Franta.

Englezii pretind că boala le-a verit cin Franta către 4inl 1769.

In Rusia nu a fost cunoscuta decat in anul 1780. Avànd in vedere că boala atinge câinele, pisica, lupul, vulpea, chacalul şi chiar hiena, nu ne putem indoi că această boală exista cu mult innainte.

- S'au semnalat adevărate epizcotii de Jigodie in Franta in anii 1762, 1763. 1764, 1769. 1770, 1819.

La pisici boala a făcut ravagii in anii $1779-1780$.
Simptomele. - Animalele cele mai predispuse sunt de rasă nobilă, importate, tinere, câteva luni, une or: boala apare chiar la câinii care sug incă.

Primele simptome sunt puţină tristete, càinele ur mează pe stăpànl său cu oare care nesigurantă, apetitu! scade, e capricios; se joacă mai puţin, ochii sunt mai injectati, (mai rosii) o secretiune la inceput mucoasii apoi purulentă se observă la ochi și la nas; nasul e cald si uscat. Are setea mare, febră mare, pulsul accelerat. constipatie.

O tuse uscată, repetată care se mărește une ori pàni a deveni constantă și foarte obositoare, cu sfortări inu tile pentru a vomita.

Unii bolaavi se vindecă fără a avea tuse de loc. Du obicei inoáa răul se agravează: slăbiciunea devize ma mare, temperatura corpului este alternată, capul in jos. tusea devine mai groasă, aproape continue. Din gură şi pe nări se scurge o mucositate albă, apoi cenuşie cartse ingroasse, devine galbenă-verzue, purulentă, astupă aturite, jenează respiratia, atunci respirând animatul silit să tie gura căscată.

Ochii foarte injectati, conjuctivele acoperite cu materie cenussie-verzue. La percuție, zone de sub-mati tale, inatitale; la ascultatie raluri, altele ori miesorarea zgomotului respirator.

Alte ori animalul are greatã. vărsături, apetitul ca pricios, diaree, dizenterie; seara totdeauna este o agravare a maladiei.

Pe pielea regiunei abdominale inferioare, pe fata internă a coapselor se pot observa nişte bube (pustule) sau pete raşietice, asemănătoare cu vărsatul, care după 0 evolutie de $4-6$ zile se sparg si lasă să iasǎ o materie citrină, apoi se formează nişte cruste care cad incetul cu incetul. Aceasta este,forma cutanată a boalei. Până aci am descris trei forme: pe aparatul respirator (strâmt, tusă), pe aparatul digestiv: greată, vărsături, diaree, desinterie și pe piele, cu asa zisul exantem pustulos sau varrsat.

Dacă starea bolnavului nu se ameliorează, slăbirea se măreste, el in mers se clatină şi cuu se poate tine pe trenul posterior. Ochii se duc in fundul capului, muschii se atrofiează, uneori se observ ulceratiuni pe carnee, apetitul complect dispăıut, o diaree intensă şi rău mirositoare , din gură se scurge o saliva lipicioasă, mirositoare. Pulsul accelerat, foarte neregulat, animalele ca stupefiate, dau mai reactionează la nimic, şi după câte-va zile mor.

Dacă maladia merge spre vindecare, se vede diminuànd succesiv intensitatea simptomelor; apetitul revine (un semn foarte bun in prognosticul acestei boale), şi cu el vigoarea şi veselia animalului; materia care se scurge din nas si ochi, devine albicioasă şí se imputinează. Somnul este mai calm sii dispar contractiunile musculare care se observau din canid in câtd fie la cap, fie la membre, fie la tot corpul.

Complicatiuni. - Maladia nu are totdeauna mersul sii simptomele pe care le-am descris: catarul cronic, bronşita capilară, pneumonia si pleurezia vin să complice starea animalului.

O respiratio accelerată, o sensibilitate mare a peretilor toracici, o scurgere de materie purulentă prin gură şi pricinas. Ochii se duc in fundul capullui, apoi apar alte complicatiuni ca diaree, disenterie, convulsiuni.

O alta complicațiuae destul de frequentă este iritațiunea mucoasei gastro-intestinale, vărsături, diaree, abdomenul sensibil, supt, setea mărită, scremete cu aruncarea prin anus a puţine escremente lichide, galbene amestecate cu strii de sânge.

Gura are a odoare respingătoare, mucoasa bucală cu pete violacee.

Uneori se observă odată cu gastre-enterita și fenomene de Icter (gălbinare). Ochii sunt câte odată grav atinşi ; se observă 0 adevărată oftalmie specifică ; ulceratiuaile corneei şi chiar perforatia ei.

Către finitul boalei survin câte odată nişte convulsiuni epileptiforme. Alte ori o uşoară clătinare a trenului posterior, o mesigurantă in mers (paresie, paraplegie, paralisie).

La animalele deja epuizate prin boală, convulsiunile sunt mai puţin violente, ele se traduc prin multe mişcări slabe a maxilarelor, insotite de nişte fipete, nişte mişcări tetanice a corpului clinotant si membrelor.

Animalul sfârsseste píin a cădea într'o stare pe prostrație complectă.

In sfârşit se semnalează deseori, in timpul boaflei, nişte contractiuni in părtile cele mai variate ale corpului. Aceste contractiuni aşa zise clonice, rămân pentru multă vreme sau chiar pentru toată viaţa animalului, constituind Chorea sau Paralisia agitantă, terminatiune nervoasă compatibilă cu un bun apetit, vioiciune si care poate persista toată viata animalului.

Mersul, durata si terminărite. - Boala nu merge in general prea repede. Când este un simplu guturai, in 10 zile poate fi vindecata.

In alte cazuri ea durează intre $20-40$ zile; dacă sunt complicaţiuni nervoase boala durează luni şi chiar ani.

Terminarea este uneori defavorabilă când boala este
gravă, când se complică cu bronchita capilauna, pneumonie, gastro-enteritä sau fenomene nervoase.

Adesea animalul păstrează multa vreme o infirmitate: el pierde mirosul devine surd sau orb, păstrează oare care slăbiciune a trenului posterior, un catar intestinal sau auricular.
prognosticud este totdeauna nesigur, depinde de gradul de gravitate al boalei, localisare, complicatiuni : in general Jigodia trebue a fi considerată ca cea mai gravă maladie a câinilor şi cu atat mai periculoasă cu cât atinge animalele de raš fină, importate, si da vârsta între 3-8 luni.

Este gravă la animalele debile, acelea care se nutresc prost. Conservarea apetitului in cursul boalei este un semn favorabil.

Cauza boalei este totdeauna contagiumea. Contactul câinilor sănătosi cu cei bolnavi, aducerea microbilor cu haine, incăļăminte, este dese ori cauza reală aboalei.

Nu este un sezon special in care apare boala. Nu toti càini trebue să aibă boala. Odată boala avută, animalul capătă imunitate pentru contagiunile ulterioare. Credinta populară, că oasele sau carnea ar produce boale de ochi și Jigodia, nu este adevărată. Animalul fiind un carnivor, se wa 'hrăni cu carne de $2-3$ ori pe săptămână.

Tratamentut. - Ca mijloc preventiv cel mai bun este de a nu lăsa animalul liber pe stradă, in contact cu un câine străin, căci pe lângă Jigodie el poate uşor si clese ori fi muscat de un câine turbat.

Dacă la un prieten vânător saiu amator de câini am văzut şi mângâiat un câine bolnav de Jigodie şi neam îators acasă la câinii noştri fără să ne fi spălat bine pe mâini, putem lesne transmite boala.

Cel mai bun tratament este fără indoială cel simptomatic.

Se va aşeza animalul intrr'un loc cǎlduros şi uscat. Dacǎ are simptome din partea aparatului respirator, se va aplica animalului un sinapism subt piept ( $100-$ 200 grame făină de muștar, amestecată cu apă căldicică, cu consistenta unei marmǎligı moale, intinsă pe o bucată de pânză de $15-25 \mathrm{c} . \mathrm{m}$. lungime pe $10-$ 15, lătime, după talia animalului, aplicată direct pe păr, mentinut printr'o bandă de tifon 15-20 minute este un mijloc energic şi eficace. Se poate inlocui sinapismui printr'o injectie cu esentă de terbentin rectificatì un c. m. c. făcută la capul pieptului.

Limonada rece, făcută cu lămâie, in cazuri de vărsǎturi, ( $3-4$ linguri pe zi), este indicată. Când este diaree și cu strii de sânge, câte-va picături de t-ră Davila într'o lingură cu ceai cald dă bune rezultate. T-ra de opiu ( X - XX picături) in puţină zeamă de orez, la care s'a adăugat puţină scrobeałă se poate iarăşi intrebuinta cu folos.

Când există tusă o potiune compusă astfel: Infuss. sp. Pectoral 150 grame din 6 grame, da care se adaugă un gram Benzoat de sodiu, Alcoolatură de Aconit 2 grar me, sirop Polygale, sirop tolutan si sirop Belladona, din fiecare câte 25 grame, toate amestecate şi din care se va da $3-4$ linguri pe zi.

Când există diaree ssi tusă un gram de pulbere Dower divizat in IV pachete date in timp de 24 ore, in putin ceai sau cafea neagră, dă bune rezultate.

Ca tonic se recomand̆ următoarea potiune: Extr. China moale un gram. Pofiunea Tadd 100 grame din care se va da 2 linguri de desert pe zi; in plus se poate administra $1-2$ linguri de cafea neagră cu zahăr si puțin cognac.

Injectiunile ou Neo-salvarsan, intravenaase au dat multe vindecari.

Ochii si nările vor fi de mai multe ori pe zi spălați cu ceai de musetel şi acid boric cǎldicel．

Dacă secreftiunea este abundentă si consistentă se poate intrebuinta spălături si instilații cu o solutie de Protargal $1 / 2 \%$ sau ou soluție de sublimat corosiv 1：10000．Cànd există ulceratiuni pe cornee，după ces＇a sters bine ochiul de secretiuni，se poate aplica pe ulcer a pomadă cu Calomel sau Precipitat galben de mer－ cur $0,10: 10$ ．

In caz de complicatiuni nervoase se poate da la in－ terior：T－ra China，t－ra Nucă Vomică părţi egale şi din acest amestec X－XX picǎturi pe zi，după talia ami－ malului，intr＇o lingură de ceai sau lapte cu zahăr．In－ jectiunile sub－cutanate cu $1 / 2-1$ miligram pe zi de strichnină sulfurică s＇au arătat cu un deosebit succes in paralisii．Asemenea curenţii electrici．

Injectiunile de Electrargol in unele cazuri，conside－ rate ca foarte grave，au adus vindecarea animalelor．

In cazuri de diaree profuse cu debilitate mare a or－ sanismului，injectiunile cu ser artificial sunt recoman－ date．

Ca alimentatie laptele（când nu există diaree）car－ nea，orezul，macaroanele，supa de legume cu pâine，ca－ feaua cu lapte，ceaiul，trebue să fie alternate si date în carntitǎți mici si mai des（4 ori pe zi）．

Nu se va face baie animalelor．

Daca sunt prea murdare se vor sterge seara cil uí burete sau vată îmbibată în apă la care se va adăuga putin spirt rafinat sau la câinii de apartament puțină apă de cologne．

Arsurile cu un fier sau cu clestele innrosit au au nici un sens，asemenea punerea in apa de băut a unui bas－ ton de pucioasă．

Paturile și locul unde a zăcut un animal vor fi spă－ late si desinfectate．

Diferitele preparate străine ca：Ciprostil，Cynophil， Novar，etc．，etc．，ca fiind specifice in tratarea Jigodiei， sunt departe de a avea acea reputatiune．

Prof：UDRISKI
Facultatea de Medicină Veterinară


## Chestiuni technice si balistice <br> DESPRE PULBERE

de colonel C．V．STEREA

Găsindu－ne intr＇o epocă，in care armele de vânat se procură cu multă greutate și cu mari sacrificii bă－ nesti－prin urmare redusí a ne servi de armele ce am pritut scăpa de urmările războiului－arme pe cari le curoastem ssi le－am intrebuintat，las totussi acest capitor al armelor pentru altă dată şi rog in－acelas timp pe cititori că，dacă asupra sistemului sau calităților ar－ melor ce posedă au oarecari nedumeriri，să mi le Ceară prin Revista Vânătordolor，către redactia căreia m＇am angajat a－i da articole tehnice．

Mă voi ocupa deci astăzi de partea cea mai variată a chestiunei ce se referă la vânătoare in timpurile aduale，adică de pulbere şi de plumb，in raport cu irmele ce sunt in mânele colegilor noştri dela U． G．V．R．

Acéste două articole vànătorești，pulberea și plum－ bul，in alte tări ca Anglia și Franta，n＇au nici o im－ Portantă pentru vânător，sau mai bine zis studiul lor nu－i dă aici o preocupare，pentrucà fiecare îşi ＂umpără cartuse：pentru porumbei，pentiru prepelite， Dentru vânat cu sbor iute，pentru jivinele sallbatice， epiri，etc．，la cererea cărora armurierul ce i le vinde Intreabă ce fel de armă are（grea，uşoară，lisă sau Choke）．

In acest fel el capătă incarrcătura cu carfuşul cel ${ }^{\text {mai }}$ convenabil armei sale，fără a－şi impune nici o mastinfa technica．

In tara noastră，de vânătoare democratică și de Aulte ori banală，o specializare a cartuselor ca cea din Aglia sau Frnata，este imposibilă．Fiecare vânător atrebuintează cartuşele ce crede că－s mai bune，sau lise convin pungei sale，－iar judecarea efeetelor ba－ sitice a pulberei sau plumbului intrebuintat，il judecĭl ${ }^{1} l_{\text {d }}$ deduce după mărimea piesei împuşcate（lup，vulpe， ＇opure ete．）si după tăria（rezistenfa）vânatului．Numai latre aceste 2 limite se judecă in majoritatea cazurilor
la noi eficacitatea pulberei，si superioritatea plum． bului．

Aceste consideratiuni，mau hotărit să incep artico－ lele mele in＂Revista Vametorilor＂，cu ceva cunoştinte despre pulberile utilizate azi de vânători．

## PULBERILE PYRORXLATE

Nu voi abuza de răbdarea d－tră iubiţi lectori，plic－ tisindu－vă cu compoziţia pulberilor，fabricarea lor şi procesele tehnice ce decurg din fabricarea pulberilor pyroxylate；din contră，voiu insista asupra oarecăror părti practice cu referire la întrebuintarea lor．

Aşa bunăoară，voi să reamintesc principalele cauze cari peatru noi vânătorii，aduc variaţiuni in efectele batistice a pulberilor nitrate，cum sunt pulberile de vânat fără fum si cari fac că putem avea lavituri slabe sau de nul efect，atunci când adresa de bun vânattor nu ne lipseste．

Ełe sunt douà
a）Vechimea pulberii，care face ca．să－şi schimbe proprietătile；

## b）Diferenta in elezajul tevilor

## ASUPRA VECHIMEI（BATRÂNETEI）PUL－ BERILOR NITRATE

Dacă ne reamintim de teribila catastrofă dela Iena din 1912，datorită pulberilor de război cu bază de ni－ troceluloză，care este și baza pulberilor pyroxylate（fără fum）de vânat，cum și de recentele sinistre dela fortul Cătelu ssi celelalte depozite militare din tară，putem spucie că，noile noastre pulbere fără fum au in ele un fel de viatax，cari oricât am zice cǎ suntem in cu－ nostinta lor，ne lasă totdeauna in nesiguranť⿺⿸⿻一丿又丶⿸⿰𠄌⿻コ一⿱丿丶，din punct de vedere al duratei，conservàrei si efectelor stranii ce putem asstepta dela ele，atunci când au im－ bǎtranit（s＇au invechit prin timp sau rea conservare）．

Căzându－mi în mànă instructiile câtorva pulberării moderne străine，am văzut că statele respective，reco－ mandà antrepozitelor contributiunilor directe，ca pul－ berile de vânat cu bază de coton－nitrat（nitroceluloză）， să mu se tină depozitate decat cel mult frei ani，după cari sunt obligate să le verse la depozitele armatei， afară din orase．

De altă parte，citind procesele verbale de receptii am văzut că comisiunile stabilesc，eă pulberile pyroxylate
de vanat sunt garantate ca stabilite pe 6-9 ani, după felu1 tipului de pulbere.

Fiecare din d-tră, iubiți lectori, luând cunostintă de aceste două măsuri de sigurantă oficiale, putetijf trage concluzile pe cari le voi rezuma ssi eu mai jos, la cari voi adăuga atât experientele cum si cunoştintele ce am căpătat in cei 5 ani de carieră petrecuti la Pyrotechnia Armatei, unde am incercat multe feluri de pulberi nitrate, comchizând:

Vechimea (bătrânetea) pulberilor pyroxylate, nu numai că nu le ia nimic din vivacitatea si puterea lor, dar le marreste sensibilitatea, făcându-le ceva mai vii şi mai brizante.

De aceia se impuze, ca atunci cànd intrebuintăm o pulbere fără fum a cărei vechime a trecut de trei ani, sau care deşi proaspătă, dar a fost păstrată la un loc prea umed sau prea călduros, să se micsoreze incärcăturo cu cel putin două decigrame, pentru armă normală bine conservată, si cu 4 decigrame pentru armele de vânat cu rezistenţă micsorată prin multă întrebuintare.

Cu privire la pulberile fără fum invechite, voi să atrag atentia asupra unei mari greseli, ce personal am recuroscut-o la mulți vânători, gresală care periclitează atâ: arma cât şi viata. Iată de ce este vorba:

Grezãndu-se, in mod eronat, că prin invechire, toate puberile fără fum, sau numai anumite fabricatiuni, pierd din puterea lor, nu numai că mąresc incărcătura normală, dar pun deasupra capsei (sub incărcătura de pulbere), ori pulbere neagră, ori o pulbere pyroxylată mai proaspătă.

Printr'o astfel de procedare, pe lângă puterea brizantă (de siăràmare sau de presiune) mărită prín vechimie ori rea conservare, se mai adauga puterea nouei pulbere de amorsaj, cât si sporirea mai mult a puterei de expansiune a ̂̂ncăreăturei, datorită felului punerei focului (prin o pulbere mai vie ca fulmicotonul din capsŭ).
Indoindu-se sau intreindu-se astfel puterea pulberei de încărcare, se periclitează atât rezistenta tevei cât ṣi persoana trăgătoruluí.

Spre mai multă convingere, reamiatese instruetiunile engleze si franceze, aceste din urmă date armurierilor in 1908 si 1910 de către comisiunea de „Poudres et Salpètres"; prin care recomanda că pentru confectionarea cartuselor de vânat cu pulberile $\mathrm{EC}_{2}$,-$\mathrm{T},-\mathrm{J}_{2}-, \mathrm{M}-$ Balistită. - Müllerită etc.. sŭ se pună pentru pulberile mai noi ca trei ani incărcătura arătată pe cutii, - iar pentru cele mai vechi sau rău conservate, să se scadă 2-3 decigrame, de oarece numai astfel se va obţine viteza si presiunea prevăzută de comisie, pentru fiecare din ele.

In consecintă, - ori trecerea timpuiui de trei ani, ori o rea păstrare, îmbătrâneste normal sau prematur orice pulbere fără fum

Pentru a preveni sau micsora cauzele invechirei normale ori premature a unei pulberi nitrate de vânat sau de război, trebue să cunoastem cauzele cari le produc.

Acestea suat trei: 1) Cxldura; 2) Umiditate; 3) Plimi Tarea inceată a slabelor cantităţi de disolvant (etherul, alcoolul, acetonul etc).
Căldura şi umiditatea, influentează asupra stabiliitătei chimice a nitrocelulozei, uşrând transformarea ei in compusi acizi, cu care oeazie dispare dizolvantul, modificând ceeace numim ..stabilitatea balistică a putlerei" și făcând-o să devină mai vivace si mai brizantă.

Conchidem dar, că orice pulbere pyroxylată (nitrată) se poate 'passtra bine intr'un loc uscat, - la o temperatură mijlacie (sub 30 grade centigrade), - intr'o
cuthe rnetalicáa bine vernizată și perfect inchisă, - umplută cu pulbere pe cât posibil (ca să nu aibă gol in interiorul cutiei).

Orice pulbere astfel păstrată durează $7-8$ ani, bineînteles, incărcầnd cu doza normală in primii trei ani, şi cu scăderea arătată, în anii următori.

Pulberea pusă in tuburi (cartuşe) cu intărire metalică, se conservă in foarte bune conditiii (ca si in cutia metalica plină și bine inchisă), ferindu-le de prea mare căldură ori de umezeală ṣi având grijă ca, la o confectionare (încărearea tubului), să se aseze peste pulbere o rondelă de carton cât mai deasă (carton lustruit), care să o ferească de contactul cu grăsimea animală si cu aerul din bura de pâslă, contact care dă aastere unor alte procese chimice, foarte importante, cari alterează calităţile ei balistice, deci bătaia şi puterea de pătrundere.

Tuburile simple de carton (fără intărire metalică) atunci când se încarcă cu pulberi nitrate (fară fum) sunt bune la prepelite (pe timpul sezonului lor) si cel mult până la căderea sitarilor din toamnă - cel mult din primǎvară. De acolo inainte, nu se mai poate compta pe o bună lovitură.

In numărul viitor, voi urma cu influenta alezajului asupra puterei pulberei, deci asupra unor bune conditii de tir.

## Colonel Sterea



Din vânătorile mele

## O vânătoare norocoasă

Ne adunasem vre-o câtiva mincinoşi (pardon....và nători), intr'una din serile inceputului unei primàyeri, la randevzul nostru obisnuit.

Măi Tigune, nu mergi mâne cu mine la sitari? (Eraa cam fuciuriu băetul si noi din simpatie, il botezaseil? după culoare; - de altfel, camarad escelent, spiritual sì iubit de toată lumea vannătoreasč.

Merg, Nene Săgăstică, cum să nu merg !... Da, wả de? ...

Unde?... la sitari L... Tu nu stii că sitarul träeste in pădure și că primăvara, î găsesti 1 t tufã... roşie.

Scurt !... Mâne băete, la ora 6 și Jumătate să fii $p^{r \prime}$ zinte, in restaurantul gărei de nord.

Păi trebuie sími fac cartuse, pariii... mai pot in rita incă 2 persoane?

Nu umbla cu mofturi, te-am priceput $1 . .$. ia mai lasă persounele la o parte. Ti-a scăpat vorba... să $1^{111}$ dea dracu să ti-o mănânci, cum ti-ai mâncat biserica.

## Aici! Nene Săgăsticã.

Să instalase Tigănasu, tocma 'n capu mesei, c'o mand $^{\text {an }}$
nă mângâia pe Dorrscia şi cu alta, îşi ducea Şuarfut la gură.

Bravo băete, aşa te vrau. Acum văd că ai sànge.. nobil, te-ai tinut de vorbă și-ai salvat constructia.

Bine, bine... Nene Săgăstică, toate bune, da... unde mergem? Ai ceva bun, ti-a scris de undeva? Nu-i vorbă, ştiu eu, că d-ta, nu te duci assa brambura.... îti ai locurile d-tale!...

Citeşte Tigănaşule, vezi... carta poştală închisă, dela Stan Pârlitul din Dragodana (căruţaşul nostru), ascultă: sitarii cât lumea venifi boierilor sboară da ciorile bŭetu pădurarului aduceti halice de epuri cartuse 16. Ei ce mai zici?
Dacă le-0 arătam asearắ, te pomeneai acu cu 20 ! Găeşti !... 2 minute.

## Sânt miulți Stănică puiule, sânt?

Ca ciorile, boerilor ; i-am văzut eu cu ochii, ieri dimineală când m'am dus după cai, în poiana "Popii", sburau din marginea poenii către pădurea mare.

Alaltăsară, am adus la gară pe Cuconu Mişu, cu prietenii d-sale, aveau vr'o 200, dacă nu și mai bine. Peru... Ptruu... Marga :...
Daţi-vă jos boierilor, aicea sânt sitarii,... luati-o pe pârău tot inainte până la pădurea mare, că eu mă răpăd în sat, să iau un brat de fân la cai şi vă ies înainte la collu pădurei.

Ia-o tu Tigane pe partea stângă și eu pe dincoace. Miroase al dracului a sitari!...
t...- Ploicica de as'noapte, - mare lucru să nu fi turnat vr'un pasaj. Am mai dat eu odată într'o toamnă, de ei, cu Nenea Pârjolescu şi cu răposatu Ignătescu!... Ce mai pomană!...
Abia făcusem vr'o 20 de paşi (ierà un desiş de tufă rossie ou mărăcini de-ti scotea ochii la fie-care pas) (Ànd, aud.... banng.... aport, adă aici Dorsca, frùùmoos... L'ai luat?
Luat.... Iuat!
Noroc, dál dă barbă, (Măi al dracului Tiganù, l'o holit, (ziceam in gând).

Bang.... bang...
L'ai Juat?
Luat... Iuat!
Fireai al dracului de Tigan, da norocos mai eşti. (tot in gând).
Bang.... Aport.... Nero, adă aici frùùunoos, asşa băete, $\mathrm{n}_{\mathrm{u}}$ strảnge... lasă!.. biciu!

L'ai luat Nere Săgăstică?
Ba bine çă nu!
Noroc ssi altu in loc! -
Ba să te ia draou Tigane, nu ştii că nu se zice noroc la vânătoare?

Daia li-am zis, că mi-ai zis....
Mai fac vr'o zece paşi si.... bang!... bang!...
pazzeşte tigane că-ti rupe pàlăria.
N'ai grijă, Nene Săgăstică, ştie el, unde-i Primăria!
Cheamãl indăpăt şi pune-i timbru. Da cum l'ai greşit Nene Săgăstică?

Du-te la Naiba, mi-ai zis: noroc!
Până in capù pădurei, am mer's approape 2 ceasuri
Si am tras peste 40 de focuri amândoi.
Câţi ai Tigane?
Opt la geantă si 12 la.... Primărie,
Eu am şapte și nouă lă.... subprefectură.
Fie, Nene Săgăstică, dacă ne-o merge tot asa până
Câncă, ii băgăm in draci pe cei de la Societate.
esclud or auzi de isprava noastră, să știi că Nae, ne cere
Oiscluderea.... eă n'ai arǎtat cartea postală. La drept vor-primăd-ta, Maestru, să-i tragi pe sfoară, să-i trimiţi primăvara la baltă si toamna la munte? Asta nu se nerelắ..... Să stii că.am să iaru cuvântul la adunarea ge-

Dac’ai să fii secretar.... n'ai să poṭi vorbi ssi scri tot-' odată!...

Până la adunarea generală, hai la cărută că 'mi vâjâe urechile de foame. Dacă nu mă ncurcau sitarii, erà s'o şterg de multt la cărută.

După masă, ne-am mai odihnit puțin si am luat'o din nou la picior..

Să ne despărtim Tigane.... Tu ia-o spre Valea Boului și eu spre deal.... ne intâlnim la pod.

Bagă samă să nu tragi spre mine, că sunt imbrăcat subtire.

Bang... bang... schelălău, schelălău...
Milai pişcat pe Dorsca, Nene Săgăstică, trage mai sus că mă cureti.

Unge-o eu untură de sitar, că-i trece.
Pâ:ă la Pord, am mai tras vr'o 20 de focuri amândoi.

Cấli ai Tigane?
Şaase...
Eu am opt şi cu Dorsca nouă.
Ai atins'o la picior Nene Săgăstică, mă duc mâne cu ea la Doctornul Udryschi, ai să-i plătesti vizita ssi doctoriile.

Douăzeci si nouă de sitari.... Măi Tigane să știi că ne-am dus pe copcă.... să-ti tacă pliscù că te fură sfântu.

D'apoi cânı̀ o auzi Dombrovschit?
El ea el....
Ce are aface, Nene Săgăstică.... Nu sunt și eu liber să mă due măear odată pe an la vânătoare c'ư prieten?

Bine că ne-am mai văzut odată 'n tren.
Ne-a pârlit urât Stănică. Pârlitu - auzi tu, 200 de lei de la 10 până la 5. Mai scump ca birjarii din Bucureşti.

Da cele 16 cartuse nu le socotestit?
Scump, scump... da face, douăzeci si nouă de sitari!.. Gu chilipiruri d'astea nu ree mai intâlnim noi cât vom trǎi.

Ia ascultă Nene Săgăstică, scooate sitarii din geantă si dăi incoace să facem un buchet, macar in tren să ne lăudăm si noi, dacă nu'mi dai voie să mă fălese la București.

Scoate-i tu p'ai tăi și te laudă.... c'rsa ti-i neamù.
Păi... cu ce să mă laud?
Cu frunze de tufă roşie!
Da ce crezi că eu am frunze 'n geantă?
Fruunze Tigane, ca si... MINE!
In câte-i azi, Nene Săgăstică?
I-iu Aprilie, dragă Tigane.


## OFICIALE

Directia Vânătoarei a trimes următoarea circulară tuituror inspectorilor din tară:

## Domnule Inspector,

Pànă la aparitia regulamentului legei pentru protectia vânatului in care se va specifica î mod detailat modul de aplicare al acestei legi, precum si atributiile personaluluı insărcinat cu aplicarea ei, avem onoare a vă indica câte-va puncte din atributiunile Dv., pe care vă rugăm a căuta să fie executate cu cea mai mare stricteţa.

1) Controlul aplicărei legei pentru protectia vânatului din puact de vedere politienesc.

In acest scop veti tine în evidenţa pe toti vânătorii din judetul dv. si veți căuta ca toţi să fie in regulă cu plata taxelor pentru permisele de vânătoare, de port-armă şi plata taxei pentru câini de vànătoare conform art. 36 si următorii din lege.

Vă rugăm a lua măsuri pentru dared in judecată a acelora ce nu vor fi in regulă, iar copie după procesele verbale dresate să le inaintati Ministerului, cu arătarea No. adresei si Judecătoria unde au fost inaintate, pentru a putea urmări solutiunea proceselor.

Păzitorí: publici de vânat văă sunt un auxiliar pretios in aceastü chestiune şi vă rugăm a vă adresa lor când avȩ̧ informaţiuni că in raza de atribuţiuni legea nu se aplică, dacă nu veţi avea concursul lor vă rugăm a ne comunica pentru a lua măsuri de revocare.

Vànătoarea cu ogari este oprită cu desăvârşire contorm art. 30, vă atragem in mod deosebit atentiunea asupra acestui punct, ogarii devenind o calamitate in toate judeţele de câmp și vă rugăm stăruitor a depune toată activitatea Dv. pentru stârpirea vânătoarei cu ogari.

In acest scop veti da in judecată la Judecǎtoria de Ocol respectivă, proprietarul ogarului, pentru a fi pedepsit in conformitate cu art. 38 din lege, cerând in tot cazul să se ordone distrugerea ogarilor pe baza legei.

Pentru a se uşura luarea măsurilor necesare vă facem cunoscut cǎ am dat ordin tuturor Prefecturilor din fară ca sà oblige pe Primari să intocmească si să trimită tablourile prevăzute de art. 60 din lege, fiind decissi a apdica Primarilor cari mu se vor conforma, amenzile prevăzute de acel articol. Vă rugăm a stărui ssi Dv. la Prefectura locală pentru executarea acestui ardin in termen de 15 zile, comunicàndu-ne mersul executării lui.
2) A controla aplicarea legei din punct de vedere admainstrativ, adică: a supraveghea indeplinirea de catre Primari, a dispoziţiunilor legei relativ la arendarea feritoriilor comunale, de vânătoare, la întocmirea tablourilor prevarzute de art. 60 din lege, iar in caz de neexecutare să comunicaţi Ministerului pentru a se aplica Primarilor amenzile prevăzute de art. 61.
3) A supraveghea ca arendaşii drepturilor de vâlă. toare pe teritoriile comunale să execute dispozitiunile contrretuale publicate in "Monitorul Oficial" No. 6 din 7 Aprilie 1922, raportandu-ne in caz de neexecutare.

Pentru executarea acestor măsuri, vă rugăm a lua contact eu Prefectura judetului, raportându-ne dacă mu vi se dà sprijinul necesar.
4) In cazul când in Judetul Dv. s'a impuţinat vr'un soi de vânat sau tinde să dispară, putetii cere dela Minister ca pe baza art. 34 să se oprească vânarea lui pe un timp limitat.
5) In baza art. 66 veļi aduce la cunosstintă păzitorı-
lor publici de vânat numiti de Minister în circumscriptia. Iv. ca dela. Noembrie și in fiecare lună să vă comunice regulat: a) starea vânatului, b) delictele constatate, c) rezultatele obtinute etc.
b) Să stäruiţi ca în localităţile unde sunt mai mulți vânători să se constitue în societăţi conform art. 71 si 72 pentruca pe această cale a stârpi braconajul
7) Să căutaţi ca terenurile de vânătoare ale comunelor să fie arendate, fie prin licitatie publică, fie prin bună îtvoială, pentru ca arendaşul să fie obligat a face o paza efectivǎ a acelor terenuri.
8) In localitătile uncle Dv. vă e greu a vă transporta, fie din cauza dificultătilor de transport, sau că nu aveţi dese ocaziuni de a vă duce, o parte din aceste atributiuni, puteti a le incredinta paznicilor Dv . din acea localitate, putând recurge si la oficiull jandarmilor pentru dresare de acte.

Cunoscànd dragostea ce şi Dv. o purtaţi pentru vânätoare, nu ne îadoim de concursul pretios ce ni-l veti da, pentau ca noi toţi să putem aplica legea şi pe aceastä cale să îndreptăm starea de astăzi a vânatului, făcând dir el o avutie natională.

Orice dificultăti veți întâmpina la executarea legei şi orice greutăți vi s’ar face de diferitele autorități, vă rugăan a mi le aduce la cunostinţa pentru a lua măsurile cuvenite.
p. Ministru (ss) D. Gh. Nedici.
p. Director (ss) V. 1. Gorciu.

No. 73769 din 4 Noembrie 1922.


## Bucătărıa Vânătorului

V'am promis in numărul trecut să vă mai dau 0 reł̧stă relativă la potàrnichi. Sper că ati ascultat de sfatul meu şi ałi păstrat bine atârnate potârnichile mai bǎtrâioare, astfel că acum sunt tocmai la punct, pentru a fi gătite ,„à la Chipolata".

Nici eu nu cunosteam acest mod de preparatie, pe care 1 -am aflat acum ân urmă si-1 apreciez foarte mult. La început, mărturisesc, că m’am cam temut de acest fel de bucate. îachipuindu-mi că abundenta condimentelor ar putea oarecum strica gustul vânatului. M'am insşelat. Assa dar iată:

Tăiati potárnichile ca puiul de gǎină, după toate regulile artei. Tǎiati slănină in bucǎtele mărunte ș prăititi ambele in unt. Cand s'au rumenit bine, scoateti din cratită partea solidă; aruncaţi inăuntru putină făină și faceţi astfel o prăjeală, pe care vă rog s'o diluati cu jumătate vin alb vechiu si jumătate bulionn de carne. Acum a sosit momentul să puneti la loc potârnichile, slănina, intovărasite de ceapð mititicĕ, de cârnăţei mărunti (aşa numitele sipolata), de ciuperci -pe cât se poate neotrăvite - toate bine proportionate, mirodenii, sare si piper. Lăsaţi să fiarbă påna scade. Luaţi surplusul de grăsime. Serviţi acest fel delicios in mod artistic, inconjurând acest ,ragoût" cu crutoane rotunde, bine rumenite.

Puneti să vă aducă din pivniţă o sticlă de vin vechiu de vită de Bordeaux ca să tineti bine isonul la această delicioasă mâncare și beţi in sănătatea auttorului.

Andrei Gastronomul

## INFORMAȚIUNI

Pentru înlăturarea oricărei confuzii, rugăm pe cititorii revistei si pe membrii Uniunei a trimete orice corespondentă sau mandate pe adresa N. RACOTTA vice-presedintele U. G. a V. din R., BUCURESTI, B-DUL CAROL No. 30.

Consiliul Permanent al Vânătoarei în sedinta dela 4 Sept. 1922, la care au luat parte d-nii : N. Racottă, G-ral Racovită, iar din partea Ministerului d-1 Inspector g-1 Gh. Nedici şi d-1 N. Săulescu, Director, a aprobat următoarele cereri :

1) D-luı Th. Ramul Popescu, arendarea : Riverul Gotull si Bistra dela Sebessul-săsesc.
2) D-lor George Lakeman-Economu, Nic. A. Lahovary, George Plagino, Louis Noël, Al. Racovită, dreptull de vânătoare de pe Domeniul Statului de pe Lacul Greaca.
3) D-lui Leonid I. Cazacu, dreptul de vânat pe terenul locuitorilor din com. Obilestii-Noi pe termen de 5 ani.
4) D-lui Dezideriu Cosma, dreptul de vânătoare pe teritoriile comunei Gurbănesti-Preasna pe termen de 10 ani.
5) D-lui Dr. C. Leonte, dreptul de vânătoare in pădurea Piatra-Găvana, Serădăneasca Stejarul din jud. Pralıova pe termen de 5 ani.
(Dın cauza lipsei de spatiiu va apare restul listei in numărul viitor).

## Corespondența

Gheorghe Hulpus. - Odată cu multumirile noastre va facem cunoscut că am primit mandatul ce ne-ati trimis.

Teodosiu D. - Dacă atii citit regulat „Revista Vânătorilor", organul oficial al U. G. V. R., trebue să fiti it.a curent cu "cazul Scraba".

Dräghici Dumitru. - Am primit mandatul Dv. si vă multumim. Am dispus inscrierea Dv. ca membru activ al U. G. V. R. Cu această ocazie vă mai rugăm ${ }^{\text {a }}$ ne trimite incă 50 lei, cotul abonamentului la Rev. Vânăt. pe un an.

Udrea Radu, Plut.-Major. - Nu este decât o singurǎa Uniune Generală a Vânătorilor dìn România sub presedintia d-lui Dinu R. Golescu. A doua revistă ce rà miraţi că vi se trimite este scoasă de fostul secretar seneral al U. G. V. R. şi dacă până in prezent nu cunoustetti faptele care au dus la indepărtarea D-sale din Uiiune, vă rugăm a citi cu atentiune numerile anterioare ale Rev. Vânătorilor, care vi s'au trimis.

Pentru numirea Dv. ca paznic public al vânatului mu putern interveni fără a avea referinte din partea Prefecturii. Inspectorului Regional al vânătoarei, sau din partea uneei societăţi afiliate la Uniune.

Burileamu N. Ilariu. - Nu v'am găsit inscris nici ${ }^{C a}$ membru si nici ca abonat. Am dispus inscrierea DV. ca membru aderent al U. G. V. R. si abonat al Rev. Vánătorilor. Taxa de inscriere ca membru adeTent este de 40 lei, iar abonamentul la R. V. costă 50 lei pe waz an. Orice corespondentă vă rugăm a ne-o trimite la sediul Uniunii, B-dul Carol 30, Bucuresti.

Clubul Vânătorilor din Solca, Bucoovina. - Primit lei 25 pentru abonamentul la revistă şi vă multumim. Binevoiti a cunoaste că abonamentul e de lei 50 anual. Inaintati restul de lei 25 , precum si taxa de inscriere si cotizatie.

Gh. I. Ghebac. - Vă rugăm a ne înainta costul de lei 50 al unui abonament pe un an la revistă; precum şi taxa de inscriere sic cotizatie ca membru al Uniunei.

Căpitan Rosetti-Bälănescu. - Comitetul vă multumeşte pentru ultimele două articole, alegând chiar unul din ele ca articol de fond, fiind de interes general şi coprinzând un material care denotă o apreciabilă eruditie technică de vânătoare din partea autorului.

## Ilustraţille noastre

## Fotografia după natură a vânatului

In numărul trecut (No. 27) al Revistei Vânătoritor am reprodus o fotografie extrem de interesantă pentru cel care îşi dă osteneala să priceapă ce insemneazŭ a lua astfel de fotografii, a surprinde în intimitătile lor cele mai tainice şi a fotografia la distantă de câţi-va metrii, pasări si animale extrem de dificil de apropiat chiar cu pusca.

Câtă caznă, câtă răbdare, câtă stiintă!...
La drept vorbind arta aceasta nu apartine pânà acum decât câtor-va specialisti, exploratori savanți. care si-au dedicat viata acestei specialitatti.

Intr'adevăr mulți se vor fi intrebat, cum a putut vầnătorul să fotografieze aquila noastră de pe coperta numărului trecit, focmai în momentul când s'a lăsat pe cadavrul de cal, înadins lăsat ca s'o ademenea$s c$ ă, în atitudinea admirbilă de regină a piscurilor celor mai innalte, care-şi roteste ochii pătrunzători, plini incă de neîncredere şi străjuitori.

Zile întregi de pregătire. de veghe si de răbdare, zidit într'o gaură de stâncă, de unde numai un orificiu cât pumnul lăsa să treacă obiectivul unui aparat perfectionat, in mijlocul unei pustietăti, pe unde arare ori trece picior de om !...

Ilustratia pe care o dăm astăzi pe copertă a surprins, cu o limpeziciune remarcabilă, un alt animal cunoscut pentru sperieciunea lui : o capră neagră cu puiul ei, gata ca printr'un salt îndrăsnet să treacă o prăpastie, a cărei vedere singură ae înfioară.

## PUBLICATIUNI

## pentru arendarea dreptului de vânat

Comuna Borşa anuntă că ar dori să arendeze draptul de vânat pe teritorul muntilor Strol si Prilop, in extindere de aproximativ 3000 jugări, acoperite cea mai mare parte cu pădure, si dealurile cam 4500 jugăre in mare parte cultivate, total 7500 jugăre.

Obiectul de vânat il formează: cerbii, căprioare, capre, mai multe feluri de fiare sălbatice si răpitoare.

Arendarea se va face pe 11 ani succesivi prin licitatie verbală, urmată de cea in scris.

Ofertele inchise in scris, adresate prim-notarului comunei Borşa, se vor înainia până inclusiv la 12 oare a zilei 6 luna Nov, anul 1922.

Conditiile de exarendare se pot vedea in oarele obişnuite la secretarul comunei.

Pretul de strigare e 500 lei anual. Vadiu 200 lei.
Licitatia se va tine in 7 Nov . a. m. la 10 oare in casa comuluală.
No. 7664/922.
PRIMARIA

PRETUL 5 LEI NUMARUL Preţul unui numă vechí simplu 10 Lei dublu 20 Lei

