

ORGAN OFICIAL AL UNIUNEI GENERALE A VANÄTORILOR DIN ROMÂNIA RECUNOSCUTAPERSOANAMORALAPRINLEGEADINIMAI 1923 SEDIUL, ,UNIUNEI6: BULEVARDULCAROLNO. 30-BUCURESTI

# Uniunea Gerereralỉa a Vânătorilon din Romañia 

RECUNOSCUTĂ PERSOANĂ MORALA PRIN LEGEA DIN 1 MAI 1923

## SUB INALTA PROTECȚIE A M. S. REGELUI

Sediul: BULEVARDUL CAROL No. 30 - Bucureşti

CONSILUL DE ADMINISTRAȚIE:
Inalt Președinte de Onoare: A. S. R. Principele Moștenitor al României Preşedinṭi de Onoare:
MIHAIL SUTZU, MIHAIL PHERECHYDE și DINU R. GOLESCU
Președinte:
ANTONIU MOCSONYI
Vice-Președinți:
NICOLAE RACOTTA şi Dr. GH. NEDICI
Secretar-General:
C. G. ALEXIANU

## Membrii-Consilieri:

Dr. I. ANDRONESCU, I. ANGELESCU, Marchizul de BELLOY, Principele GEORGE VAL. BIBESCU, DINU I. C. BRẢTIANU, Dr. I. BEJAN, Principele JEAN CALLIMACHI, GR. P. CARP, Dr. I. E. COSTINESCU, MIHAIL SC. PHERECHYDE, GENERAL I. GÂRLESTEANU, Prof. Dr. ERNEST JUVARA, G. LAKEMAN-ECONOMU, Prof. Dr. DIONISIE LINTTIA (pentru Banat), H. CAV. DE MIKULI (pentru Bucovina), GENERAL G. G. MANU, Prof. Dr. N. METIANU, DIMITRIE I. NICU. LESCU, C. OPRAN, MIHAIL OROMOLU, GEORGE A. PLAGINO, ROMUL POPESCU (pentru Transilvania), C. ST. RASIDESCU, NICOLAE SĂULESCU, GEORGE SCHINA, Maior R. SCHNEIDER-SNYDER, Dr. L. SKUPIEWSKI, VASILE ȘTEFAN, Prof. Dr. G. SLAVU, Col. C.
V. STEREA SEVER TIPEIU, Prof. Dr. G. UDRISCHI.

## Censori:

S. BODNARESCU, N. KALERGI, M. FLECHTENMACHER, GH. GEORGESCU,

> A. STĀNESCU

Scopurile U. G. V. R. cuprinzând interesele tuturor vânătorilor din intreaga țară, toate Societățile de Vânătoare se pot grupa în jurul ei.

## CONTRIBUȚII:

Membrii activi: plătesc o taxă de inscriere unică de Lei 100.- și o cotizație anuală de Lei 50. Membrii aderenți: plătesc o taxă de înscriere unică de Lei 40.-.
Societăţile : plătesc o taxă fixă de afiliere de Le 10 de fiecare membru până la 100 , iar de la 100 inainte numai Lei 5 şi un abonament obligatoriu la „,Revista Vânătorilor" de 400 Lei anual.
Abonamentul la „Revista Vânătorilor" este obligatoriu pentru toṭi membrii „Uniunei" (Aceste dispozifiuni fiind valabile numai până la 31 Decembrie 1925)

Statutele U. G.V. R. se trimet la cerere contra 10 Lei în mărci poștale
Corespondența fără mărci pentru răspuns şi cererile pentru interveniri la autorităṭi, neîntovărăşite de timbrele legale, rămấn fără răspuns.

Orele de birou la Uniune: In toate zilele de lucru dela $3-7 \mathrm{p}$. m.
SEDIUL: BULEVARDUL CAROL No. 30 - BUCUREȘTI.

## 19 <br> 8ARME DE VANATOARE PENTRU MEMBRII „UNIUNEI"

## CUM TRAG ARMELE FABRICATEPENTF DE FIRMA F. JAEGER \& CO. SUHL

Reproducerea fotografică a câtor-va cible originale obținute la standul oficial de
reare din Ne m n 'swa.de


Teava stângă: 278 alice ( $21_{2} \mathrm{~mm}$.)


Teava dreaptă: 253 alice ( $21 / 2 \mathrm{~mm}$.)
(Tir extraordinar obṭinut la 35 m . într'un cerc de 75 cm . diametru cu arma No. 11753 comandată de "Uniune" pentru D-1 Gr. Moldovanu). Ambele tevi au obținut predicatul: superior.


## Ultimul catalog ilustrat și cu preturi se trimete membrilor , Uniunei" franco la cerere, adresată la sediul nostru.

Pentru orice comandă ise va trimete «Uniunei) un cek de Mărci aur, reprezentând $50 \%$ din valoarea comenzei. Cu formalităţile de import și vămuire se însărcinează «Uniunea».

# Atelierul de Curelărie M. Soglu a S. Berbec 

 No. 75, Calea Victoriei No. 75Tocuri pentru arme, Genți de vânătoare, Zgărzi, Lesse, Curele de arme,
 Jambiere, Botniṭe pentru câini, Bice de vânătoare, Cravașe împletite, Rucksacuri, Cartușiere, Cutii pentru cartușe, precum și orice articol de curelărie pentru vânători. Articole de voiaj, Port-bagaje, etc. Genți pentruaparate fotografice.


Copiază cu cea mai perfectă exactitate orice model adus din străinătate, Iucrând = cu mana si din cell mail fin material. Lucru artistic sil cu presuri absolut convenabile.
Nu cumpărați nimic înainte de a vizita atelierul nostru. NB. - Membrii „Uniunei Generale a Vânătorilor din România" se bucură de o reducere de $10 \%$.
"LA ARMURĂRIA ENGLEZĂ"

## OSIAS KLINGER

 BUCURESTISTRADA ACADEMIEI No. 3
(SUB HOTEL BRISTOL)

Noul magazin de arme, munitifiuni, arficole de vânătoare, velocipede, motociclete și accesorii, Atelier special pentru reparafiuni de arme. Arme de vânăfoare, de tir și de apărare ulfintile perfectiuni, fuburi şi carfuşe încărcate, toate calibrele.

ARTICOLE DE VÂNĂTOARE ADR. TEL.: ARMURARIA ENGLEZA

## PUBLICATIUNE

Societatea Vânătorilor din Valea Târnava-Mică caută si angajează 2 vânători specialiṣti, unul din străinătate iar celălalt din tară, pentru supravegherea și administrarea teritoriilor. Angajamentul va fi de tip permanent. Concurenții să binevoiască a se adresa Comitetului Societäţii, totodată indicând salariul și alte pretenții.

Diciosânmartin, श1a 12 Octombrie 1925: jud. Târnava-Mică.

PREŞEDINTIA SOC. VÂNÄTORILOR din valea târmava-micX
4

## SETTER-IRLANDEZ (ROȘU)

de 6 luni, caine, foapte fpumos, pasă cupată, vând ocazional.
A se adresa la Revistă

## OCHI

de păsări și mamifere se pot afla la NICOLAE ROȘCA Articole de sport și vânătoare, Cluj
Calea Regele Ferdinand, 141


# Societatea Anonimă de Cimenturi din Europa Orientala (CIMENT-PORTLAND) 

Capital Fr. belg. 7.500 .000

Sediul de exploatare:
Cernavoda

Sediul Central: Anvers (Belgia)

Producțiune: 60.000 tone

SOCIETATEA DE CIMENT
IOAN G. CANTACUZINO
SOCIETATE ANONIMA
BRĂILA

Sediul Social Bucureşti
Fabrica Brăila
Telefon $27 / 50$


# Bour, Zimbru, Gnu şi „Vânătoarea" 

de Prof. Dr. Eugen Botezat dela Universitatea din Cernăuṭi

Retras la Putna, aşteptam, în tăcerea codrilor, inceputul mugetului cerbilor.

Sufletul liniștit și împăcat în sfințenia naturii, deodată îmi fu zguduit de paradoxul dintre sentimentul înălțător produs de lectura noului număr al „Revistei Vânătorilor" și surprinderea, necrezut de insuportabilă, provocată prin cele două articole - dacă pot fi numite aşa -, ,"Vânătoarea" și , O contribuție", din numărul de Iulie a. c. Prin "Contribuția" sa, autorul deschide publicului român o perspectivă nouă de confuziune, și mai mare decât până acum, în ce privește animalul de pe marca Moldovei, susținând că bourul ar fi „bizonul", că pajura Moldovei ar fi avut capul zimbrului, că acest zimbru ar fi antilopa ,gnuu" din Africa și că raritatea acestui animal ,,de mărimea unui bou desvoltat" (!) l'ar fi făcut pe "Bogdan" (!) Vodă să-1 urmărească, precum' ne-ar spune istoria!...

Câte cuvinte în această ,"Contribuție", aproape tot atâtea neexactități, neadevăruri și necunoștințe. De alt-fel, chestiunea animalului de pe marca Moldovei este tratată de mine în Analele Academiei Române, secţia știinţifică, din anul 1913, unde am arătat deosebirea dintre bour (Ros primigenius) Auerochs pe nemțeşte - și zimbru (Bos [Bison] bonasus) - Wisent în limba germană și zubr în cea polonă. - De-asemenea am arătat cu dovezi, că animalul
de pe marca Moldovei a fost bourul (Bos primigenius), care in regiunile noastre s'a stins probabil în secolul XVI și a trăit pe lângă zimbru (Bos bonasus), care a durat mai mult, contopindu-se în consecință apoi denumirile acestor 2 specii. Nu am nici o ambițiune pentru recunoștința celor stabilite în studiul meu "Bourul și Zimbrul", din care cauză nici nu am reacționat la articolul d-lui Dr. Jickeli din numărul de Maiu 1925 , ci cred, că, dacă se va simțì când-va trebuința pentru exactitatea în ce privește animalul de pe stema Moldovei, atunci și studiul meu va fi apreciat după merit. Pe de altă parte articolul d-lui Dr. Jickeli urmărea, din punct de vedere vânătoresc, reîntroducerea zimbrului (care mai trăește încă) în regiunile noastre - (pentru care scop cred că ar fi cel mai indicat terenul trifiniului dintre Bucovina, Transilvania şi vechiul Regat, între Poiana-Stampi și munții Calimani).

Mă mir de cutezanța cu care sunt făcute afirmările în articolul "O contribuție", fără nici un temeiu, cu scopul de a aduce „deslușiri". Această „Contribuție" îmi face impresia celui mai desăvârșit cinism la adresa vânătorilor și a celorlalți cititori ai Revistei.

Acelaș cinism se desface și din articolul „Vânătoarea", cu pretenția din partea autorului de a contribui „la înfăptuirea legăturii sufletești, pe care" cu drept cuvânt - „o relevează atât de frumos d.

Alexianu". Ar fi fost mai demn de câștigătorul unui premiu în materie de vânătoare, dacă autorul, nepervertind noţiunile, ,nu l'ar fi confundat pe celebrul vânător cu un cloșcar!" Este foarte semnificativ pentru calitatea sa morală, când cine-va reclamând pentru sine un anumit respect, nu este în măsură să'l respecte pe altul după merit - ceeace este prima condițiune de a merita respect și mai ales încă de a servì drept exemplu pentru conduita altora, cu alte cuvinte, să fie 0 persoană de la care să poți învățà ceva. Autorul pare că are foarte slabe idei despre felul cum se obțin trofee ca ale d-lui Nedici prin codrii Maramureșului. De sigur că este o artă ,,să scoli pentru a 3 -a oară în aceiaş zi, acelaş stol de potârnichi, la finele lui Noembrie (pe pământul negru)" și să împroști în el din calibrul 12 arta care merită tot respectul. Dar de a face ,"cloșcar" pe omul care în tăria nopții, prin stânci, buruiene, zmeuriş, mure, vreascuri, arbori căzuți și tufișe, în udătură și frig, știe să ochească sigur și numai cu un singur glonte să-și aducă pe păretele de acasă coarnele craiului Carpaţilor, această faptă vom lăsa-o nedeterminată, pentru ca libertatea de a o califica după merit, din partea fiecărui vânător și cititor al Revistei, să nu fie stânjenită. Oare autorul nu'şi bate joc și de publicul cititor, încercând de a-1 face să creadă, că obținătorul unui premiu pentru "Dropia" ar fi autoritatea indicată de a-i sugera idei despre vânătoare printr'un persiflaj lipsit de cea mai puțină demnitate la adresa vânătorilor din provinciile alipite? Ori vânătorii din școala germană, din cari s'au recrutat atâția vestiți vânători din toate continentele și regiunile pământului şi de toate felurile de vânat, ar fi un focar de la care vânătorii din vechiul Regat nu ar avea ce învățta? Este adevărat, că, abstracție făcând de excepțiile atât de simpatice și lăudabile, în genere există la vânătorii din Vechiul Regat o mentalitate diferită de cea cultivată la noi, despre care autorul este de părere că trebue să ni-o însușim și noi: mentalitatea de a vâna oricând, oriunde, orice vânat, precum d. ex. iepuri în luna Maiu, din ordinul vre-unor cucoane şi pe terenuri luate în arendă și plătite de alții, sau capre la vânătoarea cu bătaia, chiar în contra ordinelor, sau la cocoși de munte așteptând să facă „cucuricu" etc; deci fără cruțare, fără scrupule și fără disciplină socială.

Cam pe această mentalitate o reprezintă ideea dominantă din articolul ,„Vânătoarea"; ea este netă-
găduit ideea cea adevằrată și naturală în ce privește vânătoarea și vânătorii și corespunide stării culturii omenești, de pe când omul încă nu ajunsese la starea de agricultor, ci trăia ca crescător de animale și vânător liber. Dar acest fel de vânătoare astăzi nu mai dăinuește decât în țările de nord și în regiunile polare. Vânătorul modern, cult, este stăpânit de două tendințe contradictorii, care se exclud una pe alta, și pe care el nu le poate tăgădui: Dorul de a vâna, ca element conservativ, păstrat prin ereditate, si dorul de cultură, ca element progresist, primit prin adaptare.

Spre a le satisface pe amândouă, nu rămâne decât de a recurge la un compromis, dictat de rațiune, care este educaţiunea vânătorească, de care dispune în atât de mare măsură tocmai $\mathrm{d}-1$ Nedici, și care este cu atât mai mult necesară, cu cât, prin sporirea numărului populației, sporește și acel al vânătorilor. De alt-fel și vânătorul țăran (în genere), ca și samoiedul, sunt artiști în ale vânătorii, deci în această privință de atâtea ori superiori vânătorului intelectual și cult; însă ei sunt braconieri. De-aceea și d-1 Racottă, persiflat și d-sa de autorul articolului, va fi ştiind desigur foarte bine ce reprezintă ea în chestiuni de vânătoare, dacă s'a "raliat" și d-sa școalei susținute de d-1 Nedici!

Cu durere mai trebue de amintit, că acestui fel de mentalitate vânătorească trebuie să atribuim faptul trist, că în imensul complex de pădure, prin toţi Carpații din Vechiul Regat, cerbul şi alt vânat sunt ființe aproape dispărute; pe când noi, provincialii, cu toată urgia distrugătoare a răsboiului, dar în baza celeilalte mentalități, încă mai dispunem de acest fel de vânat, încât mai putem invita și musafiri din Vechiul Regat! Iar cu reforma agrară şi mentalitatea acestui câştigător de premiu, nu știm în adevăr cât timp se vor mai putea vânà încă dropii.

Cât despre câini, apoi să-mi fie cu iertare lipsa de modestie, dacă afirm, că eu însumi am învățat vânătoarea de câmpie înaintea unui câine, care era foarte bun. Dar proprietarul lui nu era nici magnat, nici baron, ci... un simplu brigadier! In tot cazul, ar fi mult mai nimerit, ca, cel puţin noi vânătoriii, să lăsăm glume din acestea la o parte și în locul lor să încercăm a îndeplini acea faimoasă contopire sufletească care este atât de necesară pentru binele patriei noastre.


# In marginea Legei 

de Căp. C. Rosetti-Bălănescu

Pentru un vânător cinstit şi corect n'ar fi nevoe de drastice legi sbârlite de amenințări și colţurate de pedepse. N'ar avea decât să se conforme conştiinței sale, luminată de o educație vânătorească desăvârșită și să respecte cele câteva îngrădiri hotărâte de conducători competenṭi şi înțelepți. Pădure fără uscătură însă, nu s'a pomenit încă - și vom avea și avem spre binele obştesc - legi drastice, sbârlite și tepoase. Urez chiar, ca aceşti tepi să se infigă și să fie simțiṭic cât mai real și usturător chiar de către cei mai groṣi de piele dintre vinovați. Mai vârtos deci ar fi sensibil acestor ghimpi legali, cineva cu pielea obrazului subțire. Și admitând chiar că legal.i tepi ar rămâne - cum prea des se întâmplă - numai ascunṣi sub vrafuri groase de hârtie, încă 1 -ar sgândărị pe acel cumsecade cineva, ghimpélé conṣtiinṭèi, de va fi căzut în greşeală.
Greşeală e când calci hotărârile lămurit prevăzute de lege - la care cälcare corespunde o țepuşă mai mult sau mai puțin ascuțită.
Greşeală e încă atunci când nu înfrunți legea, dar calci peste principiile corectitudinei vânătoreşti împuşti în sezon puiandru cu tuleele pe el, tragi tâlhăreste îll grămada stolului de potărnichi pe jos, vânezi iepurii noaptea la pază - ca să nu dau decât puține exemple.

Greşeală mai poate fi însfârşit, când n'ai păcătuit nici în potriva conștiinței și nici față de vreo dispoziție imperativă a legei - dar interpretată astfel de judecător.

Pentru a evita pe aceasta din urmă, la care voiam să ajung, trebue să fie omul lămurit. O părere personală izolată, nu e de ajuns. In chestie de legi, ultimul cuvânt îl are Curtea de Casație, dar până să aibă prilej această înaltă instituție să statueze pe cutare sau cutare punct ce ne-ar interesà, poate să treacă sirag lung de ani. Până atunci conduita de urmat pentru interesatul nelămurit, va fi a majorității celor competinți: legiuitorul care știe în ce spirit a făcut legea, oamenii de drept, obişnuiți cu interpretările, autoritățile vânătorești șii vânătorii autorizați de experiența lor. Dela toate aceste persoane - toate prezente printre cititorii acestei reviste - solicit un răspuns, o părere, în următoarea chestiune, răsărită deunăzi dintr’o discuţie cu un vechiu tovarăs de vânătoare - controversă din care am eșit fiecare proptiți berbecește în părerile noastre.

Intrebăm: Pot în timpul când vânătoarea e încă. inchisă să ies la câmp cu prepelicarii mei, nearmat, fie ca să-mi antrenez câinii, fie ca să-i dresez, fie ca să-i pun la punct pentru deschidere?
Sunt în atare caz pos̄ibil să încasez un proces. verbal ca infractor pentru vânătoare in timp oprit?

Eu nu sstiu: întreb. Dar privind legea noastră, două lucruri se desprind:

1. Că nimeni ruu poate lăsa câinii pe un teritoriu de vânătoare unde n'are drept să vâneze (art. 33) iar ,,cel ce va fi lăsat câinii să vâneze. pe proprietatea altuia se va pedepsì cu amendă până la 200 lei" (art. 81). E clar. Dar chestiunea nici nu se pune în intrebarea de mai sus: învederez, se înţelege, un teritoriu unde am drepturi. - Asupra acestui punct remare doar că poți foarte bine să fi amendat dacă plimbându-ţi câinii pe drum, aceștia se abat la stânga sau la dreapta peste câmp. Or, afară de modalitatea de a-ți plimba câinii legați (ceeace numai corespunde scopului de a le da mişcarea necesară) cam greu îmi pare să-i împiedici să nu iasă dintr'un drum de 3 m . lungime, mai cu seamă când nu eṣti deloc

amator să-tii ții mereu câinii în pantaloni. La fel dacă îți iei câinii după tine, de-a călare peste câmpi, ba mai abitir. Legea e insă clară și trebue să ne conformăm: nu numai omul, dar nici câiniï n'au voe să vâneze pe teritoriu străin, în orice timp. Lucru de altfel pe cât de explicabil, pe atât de just.
2. „Cel ce va vânà în timpul oprit comite delict și se pedepseşte cu amendă dela 2000 până la 3000 lei; în caz de recidivă se va pedepsì și cu închisoare până la 3 luni" (art. 77). Perfect. Tepuṣa e cât se poate de nimerită și meritată. Dar aci e iñtrebarea: fac eu act de vânătoare când fără nici un gând, nici o intenție de acest fel, fără nici o armă sau doar cu un biciu, îmi conduc câinii în vederea slefuirei dresajului sau ca să nu mă pomenesc cu ei schiopând în ziua deschiderei? Legea nu ne spune nimic în această privință și nu ne dă nici o definiție a vânătoarei. Căci ce se înţelege in definit v, prin a vâna? Pare-mi-se că faptul de a căuta, a urmărì, a
aşteptà sau ori care altă manevră sau sǎvârș̣ire, în scop de a ucide sau prinde vânatul. Cred că în această definiție se pot înglobà toate felurile de vânători posibile, de la cea cu prepelicarul la ceà la pază, dela cea cu copoii, trecând prin cea călare și cu şoimii, până la cea cu căpcana, cu otrava, cu lațul ori cu plasa și dela cea cu dovleacul la rațe până la cea cu cleiul la sticleţi...

Poate-se deci spune că vânez, atunci când fără acest gầnd ṣi mai cu seamă fără posibilitatea de a ucide sau prinde vânatul ies cu câinii la câmp? Nu știu: întreb.

Când zic însă „,cu câinii la câmp" sunt prea general. Căci desigur dacă acel câine e ogar, am nu numai posibilitatea, dar aproape siguranța prinderei - chestiune care nu se pune de altfel, căci legea e precisă relativ la ogari. Dar chiar cu copoii, nu e exclus să am această posibilitate. Ii îllătur deci din întrebarea mea, pe care o restrâng, cum s'a văzut, la prepelicari. Admit înnsă că chiar aceşti din urmă câini pot prinde un vătui sau să înhaţe un pui de prepeliţă sau potărniche, în anotimpuri timpurii.' Trebue, în adevăr, să ne întrebăm cu sănătoasă judecată, care a fost intenția legiuitoruluii când a oprit vânătoarea în anumit răstimp. Desigur protecṭia vânatului pe vremea împerecherei și a cuibăritului, protecție încă în răstimpul tinereții - ssi poate în plus ocrotire şi culturilor încă nestrânse. Or, e neîndoelnic că să dai drumul peste grâne la trei pointeri nebuni sau chiar unui singur foarte calm brac nemţesc, răscolind câmpia, speriind perechile, deranjând clocitoarele, sau chiar nimicind fie şi un singur puişor, numai in vederile legiuitorului nu poți fi. De perfect acord. Şi iată că-mi trebue să-mi restrâng și mai mult întrebarea, încercuind-o numai la un timp precedand cu putin deschideren. Cât? o lună? 15 zile? indiferent: vânatul să fie deja format.

Dar acum, sub această nouă formă pusă întrebarea, se mai poate spune că vânez? Mai am - chiar să vreau! - vreo posibilitate de prindere sau ucidere? Aduc cuiva un prejudiciu? Sunt pe moşia sau arenda mea sil poate doresc să fac o recunoaștere înainte de deschidere ca să şstiu pe ce contez şi pe unde. Sunt infractor? Cad sub restricțiunile legei? Nu știu: întreb. Dacă nu, foarte bine: îmi văd de treabă. Dacă da, iar bine: mă închin. Dispar însă atunci şi recunoaştere (treacă-meargă) şi, mai ales, antrenamentul şi dresajul câinilor - fie revederea dresajului după luni de inactiune a unor câini deja formați, fie dresaj propriu zis, în ultima fază pe vânat, pentru ưn câine cu care speri să poṭi face figură la deschidere, câstigầnd un timp preţios ṣi scutindu-ți tovarăşii de nesuferita prezenţă a unui câine ne pus la punct pe vânat (cine n'a mormăit printre dintic vre-o sudalmă, privind chioriş spre, ,javra" vecinului!).

Și - mă întreb cu mare timiditate - nu s'ar putea invoca un argument favorabil din faptul că legiuitorul a prevazut precis când era vorba de teritoriu străin că nici câinii sŭ nu vâneże, pe când tratânid
despre timpul oprit învederează numai pe „cel ce va vânà"،, adică om? - bine înțeles, chestiunea rămânând tot circumscrisă răstimpului precedând cu puțin deschiderea. Or, se poate susține că acel om vânează? - cu un biciu ṣi un prepelicar, un vânat format?

Vor fi poate persoane cari or găsì întreaga chestiune absolut specioasă, cu impresia că caut să despic firul de păr în patru - ori nod din papură. - „Fă nene cum vrei, ce ne tot pisezi, că doar n'am să viu eu să te verbalizez pe moṣia d-tale!" Incontestabil. Dar nici eu n'am să viu să te verbalizez pe a d-tale dacă împuşti potârnichi în Iunie sau iepuri în Martie. Nu e dar un argument. Stăm de vorbă între oameni cu pielea subțire. Nu ne tem'em de țepuṣă, ci ne temem să nu greșim. Chestiunea pusă e de principiu și de conștiință, căci cu cât inț̣elegem vânătoarea într'un fel mai civilizat, cu atât și scrupulele devin mai numeroase, mai subtile şi mai rafinate - si, nu mă îndoiesc, spre acest țel tindem toți câți suntem grupați în jurul acestei Reviste. Vânătoarea trebue să iasă şi la noi din îmbrobodeala indiferenței, din fẳgaşul m'en fichisme-ului și bunului plac. In tot cazul e felul meu de a vedea - și îl păstrez.

Consider deci întrebarea pusă ca demnă de discuție, de părerile și răspunsurile ce solicit - cu atât mai mult că s'ar putea unifica poate ssi vederile vânătorilor din vre-o Societate unde o parte din membrii trag hăis și alții cea.

Se poate însă foarte bine să nu fi privit chestiunea aceasta sub toate fețele, să n'o fi sucit-o pe toate laturile și să-mi fi scăpat unele aspecte sau consecințe. Foarte posibil, și chiar probabil - și tocmai de aceea apelez la alții. Dar ne putem întreba dacă controversa aceasta n'ar putea fi soluționată odată pentru întotdeauna prin Lege (sau Regulament?), fie într'un fel, fie într'altul - afirmativ (?) sau negativ, ori încă după modalitatea restrictivă ce se desprinde dín cele de mai sus - sau să fie lăsată in atribuțiile Inspectorilor regionali cu autorizații personale? Singurul pericol ar fi abuzul ,,pieilor groase"c. Dar poate că o tepuşă excesiv de ascuțită... - căci în definitiv, întregile sancțiuni din lege tot pentru abuzul vânătorilor incorecți sunt prevăzute.
Termin. Adaog doar că în jurisprudenţa noastră n'am găsit nimic relativ la chestiune - fie că n'am știut să caut, fie că lucrul era de aṣteptat. In schimb în jurisprudenţa franceză găsesc (Répertoire Pratique Dalloz) hotărâri și pro și contra, precum și în diverși autori.
Intr'o trăsătură generală se observă că controversa se perindă de-alungul anilor, dela 1853 până în 1923. Remarcăm cằ cele mai multe sentinṭe favorabile sunt date de judecători judecând cazul după bunul-simţ, pe când instantele de drept pur sunt contra. In adevắr Curtea de Casaţie are o jurisprudență constantă contra - ceeace n'a împiedicat până acum numeroase tribunale să judece altfel. Totul pare a fi pentru tribunale o chestiune de apreciere a faptelor, pe când Curtea de Casaţie consideră că dat
fiind că legea dispunând că nimeni nu va putea vâria fără îndeplinirea condițiunilor ce ea determină și ne limitând prin nicí o restricțiunể generalitatea prohibițiunei sale, cuprinde deci toate actele sau faptele de vânătoare, de orice fel și prin ori care procedesu ar fi ele săvârşite. - A ne întreba însă dacă faptul de a-ți antrena prepelicarul, ne armat și
pe un vànat deja format poate constituì un act sau fapt dăunător de vânătoare, inseamnă să ne întoarcem la discuțiunea ce o văzurăm mai sus.

Controversă deci. Deslegarea?
...Cu Pic, Lady şi Lord aşteptăm până... Nu știu. Intreb.

# Diferite calibre și efectele lor 

de Maior Schneider-Snyder Roland Inspector de vânătoare

O scurtă notiță de ziar ne-a adus vestea că îndrăznețul și cunoscutul alpinist și vânător Ioan Micưă din Zărnești, a fost găsit în ziua de 23. V. a. c. la Ciuma, - după o dispariție de trei zile -, rupt de un urs, în apropierea unei nade. Lângă el se afla trântită arma sa de alice cu un cartuș cu glonț Brenneke intr'o țeavă, iar alte 4 tuburi trase erau împrăștiate pe teren.
Micudă era un uriaș ca statură, și vânătoarea această, în care fusese angajat într'o luptă grea, - judecând după pământul scormonit de jur-împrejur -, i-a fost fatală.

Această dramă din mijlocul pădurei ne dă ocazie de a privi mai de aproape acest capitol despre „Calibre şi efecte", care veșnic rămâne deschis. Eu mă ocup aci cu această chestiune în legătură cu articolul cunoscutului vânător de Siberia Egon baron von Kapherr, care a apărut în revista vânătorească "Deutsche Jägerzeitung" din Germania. Acest articol se poate întâmpla să răspândească vederi greșite printre vânătorii noștri, în privinṭa calibrelor de întrebuinţat, și deaceea aşi dori să le îndepărtez. In interesul cititorilor noștri cari nu citesc literatura vânătorească străină, public pe deantregul articolul baronului Kapherr, căutând totdeodată de a-i face să-1 priceapă mai bine pe acei vânători care l'au citit, in cadrul vederilor mele.

## Glonțul rotund pentru țeava de alice a drillingului

In No. 18, vol. 80 al revistei, "Deutsche Jägerzeitung ${ }^{\ddot{a}}$ güsesc câteva date asupra acestei chestîuni, atât de mult discutatü. In consecinṭŭ nu pot decât să aprob părerea Standului de Incercări şi a domnului Reinberger!

Eu am ucis in special elani și cei mai mulţi din urșii mei - al căror numür nu este tocmai mic cu glontele pentru țeava neghintuitü. Doresc de a face aici o mică expunere asupra experienṭtor mete la vânatul mare, din care să reiasă că - natural ta
distante mici - glontele pentru țeava de alice intreca: ca efect cu mult pe aceta al gloantelor de plumb moale, precum și al gloanțelor făcute dintr'un aliaj. special pentru carabinele. de $8,9.3$ și $11 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$ si. în sfârșit intrece și efectul gloanțelor cu cămașă de $6,6.5$ și $8 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$. Această părere a mea nu o împărtăşește numai domnul Reinberger, ci și alți vânători, despre cari nu se poate spune că n'au experienţŭ, cum ar fi de ex. baronul Adalbert Krüdener, Hanns Maria v. Kadich, principele Dshafaridse, domnul N. A. Ljälin-Tomsk si baronul Budberg-Tobolsk. - Baronul Buidberg a ucis în viaţa sa de vânător peste 80 de urși, dintre cari cel puțin două treimi cu glonț pentru arma de alice cal. 16 Dsafarridse îmi povesti că a ucis până în 1909 peste jumătate din urșii săi mari de Siberia și vr'o 20 de elani cu glont rotund sau cu glontul "Flintenlaufgeschoss" pentru țeava neghintuită. El a ucis peste 400 de urşi, - deci nu $i$ se va putea contesta o experiențŭ suficientă. Baronul A. Krüdener a preferat și preferă încă și acuma glontele tras cu țeava de alice inaintea oricărui glonte de carabină. Pe. timpul copilăriei mele carabina nu se întrebuința decât foarte rar în Livlanda. Elanul se împuscă aproape în mod exclusiv cu glontul rotund, și intotdeauna cu un res zultat strălucit. In pădurile dese și în mlastinele päduroase ale Nordului și Estului elanul și ursul $n u$ vin de obiceiu la puşcă decât la o distanţă foarte mică. Eu am văzut împuşcându-se și am ucis personal numai in cazuri excepționale elani la distante mai mari de 100 de passi. De obiceiu era vorba de 20-80 de paşi. Ursul la vizuină sall la hoit se împusscă la 5, 10, 15 paşi! La bŭtăi se pot impuscca ursii ocazional si la 50-80 de pasi, dar de obiceiu. nu se trage mai departe de $20-50$ de metri. Eu am impuscat un singur urs la o distanțu mai mare de 100 pași (cu carabina) 一, iar ceillalţi au căzut toṭi la 3-20 de metri. Aceiași experiență au făcut-o $s ̧ i-L j a ̈ l i n ~ \%(c a r e ~ a ~ i m p u s s c a t ~ p e s t e ~ 200 ~ d e ~ u r s ̦ i), ~$
printulul Schirinski (care a ucis cam 300 de urși), Budberg și Dshafaridse. Și la mistreți glontele tras din teava de alice s'a dovedit a fi foarte bun. Englezil împușcă aproape intotdeauna tigrul de Bengal cu glontele tras din arma de vânătoare. cu 2 țevi de alice cal. 12.

Glontele „Flintenlaufgeschoss" pentru teava de alice este de obiceiu superior glontelui rotund, chiar aceluia care se potrieește bine pe teavă și care este uns cu grăsime, fiind prevăzut cu o bucată de piele de mănuşe sau pânză. Acest glonte duce mai departe și are o precizie mai mare. Cu glontele Witzleben (ambele modele) n'am făcut experiențe bune; am avut aflesea lovituri când glontele îşi schimba direcţia in momentul intrărei lui in corpul vânatului, precum și precizie și penetraţie insujiciente. Gloantele Stendebach erau cul mult mai bune, dar cel mai superior a fost intotdeauna glontele Brenneke. Efectul este brutal, iar glontele trece aproape intotrleauna prin cel mai tare vânat (eu purtam glontele $B$. fără vâri), oprindu-se de obiceiu în partea cealaltă a corpului, sub piele. La urs esențialul este în primul rând ca glontele sŭ aibŭ o putere mare de oprire (,chok"), paralizându-l pe loc şi punându-l în imposibilitate de a se mai apŭra. Aceasta este într'o măsură superioară cazul la Brenneke, - nu însă şi la cele mai multe dintre gloanțele de carabină, cu excepția calibrelor grele. Vânŭtoarea de urși are loc adeseori iarna, pe frigul cel mai strașnic; mecanismul cu repetiție al carabinei adesea $n u$ funcționează, dar arma cu alice sau drillingul $\hat{i} i$ dă vânătorului posibilitatea de a trage două până la trei focuri în mod consecutiv, fără a lua arma dela ochi. Și pe lângă acestea iuțeala ursului nu permite de cele mai multe ori de a repeta, căci distanţa este numai de câțiva pași!

Budberg si Dshafaridse au ajuns cu carabinele tor Mauser de repetate ori în situaţit periculoase, la vizuina ursului. Ei aut declarat drillingul drept arma ideală.

$$
\left(\frac{16-16}{9.3 \text { lung }} \text { sau } \frac{16-16}{8 \mathrm{~mm} .} \text { sau } \frac{20-20}{9.3} \text { iarbă fără fum }\right)
$$

Si la vânătorile organizate pentru porci în păduri dese este mai preferabilă - după părerea mea arma drilling saut pușca cit două tevi de gtonț, decât carabina cu repetiție.

Vânătorului cu experiență $i$ se. pare curios, când oameni cari au fost o singură dată la vânătoare în Rusia, isși formează imediat o părere a lor personală, voind sŭ cunoască toate mai bine decât vânătorii localnici. Eu am cetit în mai multe rânduri povestiri din acestea vânătorești, cari sunt pline de îngâmfare si de - lipsă de cunoștinṭă a lucrurilor. Nu, domnil? mei -, glontele pentru teava neghintuitŭ nu esté deloc de disprețuit!

Fiecare lucru la locul lui!
E. v. Kapherr.

Baronul Kapherr, baronul Budberg, principele caucazian Dsafaridse şi domnul Ljälin sunt fără îndoială cei mai experimentaţi vânători nordici, iar vânătorile lor ne sunt îndestul de cunoscute din scriertile foarte interesante ale baronului Kapherr. Constatările lor asupra felului de arme și de calibre de întrebuințat la vânatul răpitor periculos sunt foarte prețioase și remarcabile.

Și experiențele renumiților vânători de trope ca Selous (vânător de meserie), Roosevelt, contele Samuel Teleky, Niedech, contele Königsegg se rezumă la faptul, că la vânatul primejdios este preferabilă arma cu două țevi, din cauza posibilităţei de a trage mai iute al doilea foc. Sunt cu totul de părerea lor; la vânat periculos arma cu două țevi, cu sau fără cocoașe. După părerea mea mai bine hammerlessul, din cauza posibilităţei de a reîncărca mai re.pede cu ajutorul ejectorului. Observ însă că Roosevelt a întrebuințat întotdeauna la vânătorile de lei arma Winchester cal. 405, mod. 1905, considerând această armă ca pușca ideală pentru lei. Și fostul locotenent austro-ungar de vânători Kittenberger, care a trăit mai târziu in Africa ca vânător de mescrie, a întrebuințat chiar şi la elefanți numai arma Mannlicher cal. 8.2 mm ., obținând cu tot mecanismul de repetiție niște rezultate fenomenale în ceeace privește numărul pieselor ucise.

Accept și părerea baronului Kapherr relativ la întrebuințarea drillingului.

Dar în privinţa calibrelor şi a proéctilelor aşi avea de observat mai multe. Desigur că noi nu putem compara succesele noastre vânătoreşti cu rezultatele extraordinare obţinute de către domnii mai sus menționați. Dar în privința armelor şi a cartușelor putem vorbi şi noi, rezumând experiențele și succesele vânătorilor fostei Austro-Ungarii și a actualei Românii. Cu toate că ursul se împușcă la noi de regulă la hoit și la bătăi, iar nu la vizuină, suntem și noi, din sus numitele motive, - pentru întrebuinţarea armei care se frânge, deșì mulţi dintre vânătorii noștri au obținut rezultate remarcabile cu arma cu repetiție, cum ar fi Mauserul de 8 și $9.3 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$, Mannlicherul de $8.2 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$ şi Schönauerul de $8.2 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$ şi $9.5 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$. Cu aceasta s'ar soluționa ssi chestiunea relativă la calibrul de glonţ, care ar fi de întrebuințat. Mai nimerite chiar sunt cartușele de $9.3 \mathrm{~m} / \mathrm{m} 474 \mathrm{~A}$ și Winchester cal. 405 pentru arme care se frâng. Mulți magnaţi întrebuințau expressul englezesc cal. 450 cu 70 grains cordită și cu glonte cu cămaşă, în greutate de 480 grains; mai întrebuințau ssi arme cu două țevi de glonţ Holland \& Holland, Rigby ete., de o putere de oprire enormă. Vânătorii cari nu dispuneau decât de mijleace restrânse, întrebuințau carabinele cu repetiție ale acestor calibre. Cunoscutul vânător de ursic, Dr. Valer Negrilă, care a avut multe succese la vânatul mare in viața sa, ține mai mult ca la orice la arma sa cu cocoș și cu o singură țeavă pentru cartușele de glonţ Mannlicher. Arma sa cea mai nouă este actualmente o pușcă cu o țeavă pentru alice și una pentru glonţ (Bockbüchsflinte), cal.
$12 \times 9.3 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$ - 474 A . Colonelul Berger, care din nenorocire a murit de timpuriu, căzând de pe un munte, a ucis cu expressul 450 şi 500 , pentru pulbere neagră și glonte de plumb, precum și cu arma Mannlicher de $8.2 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$, peste 30 de urși. Aristocratul ungur Lörinc de Rohanczy trăgea cu expressul 450, de fabricaţie Holland \& Holland. Scriitorul acestor rânduri întrebuințează arma Schönauer de $9.5 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$, iar înainte trăgea cu un express Holland \& Holland cal. 577, cu cocoasse şi cu o încărcătură de 6 gr. iarbă neagră și cu glonte de plumb tare, în greutate de 502 grains.

Părerile tutulor tind inspre întrebuințarea țevei ghintuite și a cartuşelor cu o putere de oprire (stopping-power) mare. La vânătorile cu bătăiaşi mulți vânători se folosesc de arma Paradox Ball \& Shot gun, cal. 12 (glonte în greutate de 750 grains, 3 gr. iarbă neagră sau 35 grains cordită); descris în Revista Vânătorilor No. 47-48 (1924).

Acestea ar fi calibrele pentru țeava ghintuită la urs și mistreţ.

Teava neghintuită, cu glonț rotund sau Brenneke se întrebuințează numai în lipsă de altceva mai bun, și numai la distanța cea mică posibil, adică între 20-30 de pași.

Folosirea țevei neghintuite nu trebue să treacă in nici un caz drept o regulă generală, iar întrebuințarea ei nu este deloc de recomandat în locul țevei ghintuite, care, încărcată fiind cu un carrtuș cu o putere de oprire mare, îi este cu mult superioară.

Rezultatul întrebuințărei poşurilor, a glontelui rotund și Brenneke în țeava de alice îl ilustrează cazul tragic al lui Ioan Micudă și multe alte cazuri asemănătoare.

Afirmarea baronului Kapherr, cum că englezii împuşcă tigrul de Bengal cu glontele tras din arma
cu două țevi pentru alice cal. 12, e o eroare. Promaeştrilor armurieri englezi.
babil că este vorba de ambele cal. 12 Bail \& Shot gun, Paradox al lui Holland \& Holland, Explora a lui Westley Richards și alte Ball \& Shot guns ale

Este drept că englezii întrebuințează arme cu țevi neghintuite cal. 4 și cal. 3, cu glonț rotund pentru pachidermi, la distanța cea mai mică, însă greutatea armei este până la 21 pfunzi, iar a glontelui intre 875-1257 grains uncii; pulberea cântărește până la 14 drams ( 1 grain $=0.065$ grame ; 1 dram $=1.772$ grame).

Starea de fapt din Rusia n'a dat posibilitatea vânătorului de acolo de aşi alege $o$ armă corespunzătoare cerințelor sale, ci i-a impus de a pune mâna pe prima armă ce i se prezenta, dacă voia să vâneze. Vânătorii noștri însă au avut întotdeauna posibilitatea de ași alege armele şi munițiunile de cari au nevoie și chiar dacă tablourile lor de vânat ucis sunt cu mult inferioare rușilor, dar sunt totuși destul de innsemnate pentru ca să putem susține, că părerile noastre asupra calibrelor, cartuşelor și gloanțelor pentru urs, elan și mistreț se bazează pe o judecată justă.

Deci pentru vânatul răpitor periculos, arma cu două țevi -, dacă se poate cu ejector și cu un cartuș 'cu un stopping power suficient, sau și o armă asemănătoare din cele Ball \& Shot gun cal. 12.

Dacă ne folosim de drilling, trebue să avem cartuşul de glonţ, de un stopping power destul de mare, iar cartușul Brenneke îl vom întrebuințà numai la nevoie din țevile neghintuite. Cu aceasta însă nu vreau să spun deloc că drillingul este arma ideală pentru vânătorile de urşi. Drillingul este și va rămâne arma universală a vânătorului de meserie și a acelor vânători, cari din cauză că dispun de mijloace restrânse nu pot să-şi permită de a avea decât un număr restrâns de arme.


## In cǎutarea unui prepelicar

de Ing. Alex. Andrei, Caransebes

Bunul meu prieten G. îmi povesti următoarele:

- „Sunt originar dintr'una din cele mai frumoase regiuni ale Tărei, cu păduri virgine unde toporul n'a fost pus încă în slujba avariției omenești, pentru a distruge superba coroană a munților, templul dra๕, al zeiței Diana, căreia încă din tinerețe începuserr să mă închin.

Cum natura terenului şi obiceiul băștinaş din partea locului determinau felul de a practica vânătoarea, copoiul îmi erà cel mai drag tovarăş la vânătorile pe cari le făceam adesea prin codru. Avusesem copoi excelenți; n'am să uit niciodată pe Vultur, Cezar, Lisca și Valbona. Vocea lor sonoră care răsuna printre văi și dealuri, îmi erà muzica cea mai frumoasă, făcându-mă să regret întotdeauna schimbarea mediului aceluia cu băncile școalei, de câteori trebuia să plec la Schemnitz pentru a urma cursurile Şcoalei Sup. de Silvicultură.

De atunci a trecut un lung sir de ani. Am terminat școlile, am făcut războiul şi acum sunt în C., un orășel drăguț, așezat aproape de poalele sudestice ale Carpaților. Frumoasa și singura patimă ce am, vânătoarea, îmi este și aici tovarăş scump în zilele când lucrările îmi permit să sacrific pe altarul Dianei.

Dar aici puțini vânează cu copoii. Aproape fiecare îşi are prepelicarul său. Nici societatea vânătorilor localnică nu admite ca pe multe din terenurile sale să se vâneze cu copoii. Și legea încă favorizează pe prepelicar față de copoi.

Mi-a fost greu să renunț la plăcerile ce mi le procurau o goană a lui „Vultur" pe urma vulpei, până în sfârşit o puteam împușca la vr’o trecătoare, și nu puteam să mă împac cu gândul, că nu voi mai auzì vocea sonoră a „Valbonei"‘, mânând vr'un urechiat spre țiitoare.

Şi totuşi! Verdictul fiind pronunţat, ,,copoiul nu este potrivit pentru a face vânătoare corectă"; ce erà să fac?

Am trimis pe „Vultur" și pe "Valbona" fratelui meu, acolo unde crescusem, unde codrii nesfârșiţi acoperă fruntea munților ssi unde se vor simţi mai bine decât aici, închiṣi într'o curte mică, îngrădită cu un gardd de sârmă, de unde nu pot fi scoși decât rar, pentrucă nu este corect a vâna cu ei.
Iar pentru ,,a fi la curent", îmi propusei să-mi fac rost de un prepelicar. Inainte însă de ami cumpăra unul doream să iau parte la o vânătoare cu un asemenea câine, pentru a gusta farmecul vânătoarei cu prepelicarul, povestit cu atâta însufleţire de prietenii acestor câini.

Rugasem pe domnul Z., care avea un prepelicar german cu părul țepos, să-mi dea voie să-i însoțesc la o vânătoare.
„Pick", câinele acestui domn, era unul dintre cei mai cu renume din localitate. Nas excelent, pontaj sigur, apport ireproşabil, appel fenomenal etc., erau calificativele întrebuințate de fericitul proprietar, pentru a'mi arătà că posedă un câine, care merită să fie avantajat chiar prin lege față de copoi...

Mirişti, întrerupte de fâşii de porumbişte stau intinse în fața noastră. Pornim inainte. „Pick ${ }^{66}$ la vr'o $10-15$ pași caută foarte domol înaintea noastră.

- ,,Trage, trage !" strigă la un moment dat D-1 Z., descărcându-și arma cu un doublé asupra şoldanului, ce țâșnise în urma noastră şi care fără a fi atins, a și dispărut într'o porumbişte.

Ce se întâmplase? Câinele, fără a-1 mirosi, deci și fără a-1 pontà, a trecut pe lângă iepurelé tupilat, și numai după ce și noi am trecut de el, acesta a sărit.
„Nas excelent, pontaj sigur?r De... or fi astea calități de câine prepelicar, dar nu aparțin cuconașului „Pick".
,„Iiff... Iaff...". „Pick" s'a și luat după epuraș..., mânân'du-1 in mod demn de toată lauda pentru... un copoi.

O serie întreagă de înjurături, întrerupte de fluerături şi strigăte: „Pick 'napoi !'" Dar lui „Pick" nici că-i păsa.

Strașnic appel, n'am ce zice!
In fine am reușit să împușc un urechiat.
„Pick apport"! - Dar vezi, căldura fiind mare şi iepurele cam mărișor... comanda nu s'a executat, iar ireproşabilitatea apportului păreà a fi o calitate fictivă a câinelui D-lui $Z$., care-și ștergea nădușeala de pe frunte şi scuzà în feluri şi chipuri pe ,Pick" pentru aceste stângăcii ,,pe care nu le mai făcuse până atunci" ${ }^{\text {. }}$

Auzisem în urmă că D-1 $F$. are şi dânsul un câine prepelicar, care se bucură de o reputație notorică.

N'am ezitat mult și i-am făcut o vizită și D-lui F. I-am declarat scopul vizitei, arătându-i dorința ce aveam de a vânà cu un prepelicar bun.

- „A... da, „Treff" al meu?" zise D-1 F., des ${ }^{\prime}$ chizând fereastra biuroului și privind spre măcelăriile de pe piața din fața locuinței.
„Treff", un setter alb cu pete galbene, pe care-1 zărisem și eu, privind peste umerii D-lui F., şedea jos cu labele pe un ciolan, servit de unul din măcelarii care cunoștea „pe Treff al D-lui F" și se căznea să roadă ceva carne rămasă pe os.

Un şuerat al D-lui F. făcu pe „Treff‘‘ să privească spre fereastra cancelariei. Totuși, părându-i mai interesantă ocupaţia sa cu ciolanul, în loc ca să satisfacă dorinţa stăpânului care îl chema, bravul câine continuă a'și roade osul mai departe.

- ,,Dómnule..., un cafine excelent; dar ai să vezi,te asstept după masă la ora $2^{\prime \prime}$.
Incântat că voi aveà ocazie să vânez „cu un câine excelent", am venit fix la ora 2 la întâlnire.
Pe urmă eşirăm amândoi la câmp, unde am văzut... adică n'am mai văzut nimic. Atât l'am văzut doar pe bravul „Treff" cât a fost ținut de sgardă de stăpânul său. Simțindu-se debarasat de această neplăcută legătură, singura ce exista de altfel intre ",Treff" ṣi stăpânul său, - câinele dispăru într'un galop întins.

Unde s'a dus, ce a făcut în urmă nu sstiu; știu doar atât că imediat ce a scăpat de sgardă nu. 1-am mai văzut.
Am mai încercat și pe la alți vânători cu câini „,mai puțin renumiți" decât acela al D-lui Z. și al D-lui F. Singura constatare ce am făcuto asupra acestor câini a fost că nu erau „mai puțin renumiți" decât „Pick" sii ,,Treff".

Pierdusem deja speranṭa de a vânà vr'odată cu un prepelicar bun, când mi se spuse că administratorul depozitului de lemne din $F$., care este un decan al vânătorilor din această regiune, are ṣi dânsul un prepelicar de prima forţă.

A mă deplasa la depozit a fost opera unei ore. Administratorul, un german roşu la faţă, cu părul cărunt și cu mustaţa neagră, m’a primit foarte amabil.
Când i-am destăinuit scopul vizitei mele, bravul administrator îşi umflă pieptul, şi răsucindu-şi mustăţile negre, mă făcu cu un gest mâtdru să privesc spre sobă, în fața căreia dormea „Miss", întinsă pe o blană veche de vulpe.

- „Meine Miss? - Ah, Herr Ingenieur, das ist ein prachtvolles Ding".

Frumoasă erà Miss; albă cu pete galbene.
Discuţiile ce începusem cu decanul vânătorilor mă reintegrară în speranţele pe cari le pierdusem deja, de a vedea vr'odată un prepelicar care să-mi placă.

- „Dar nas bun are Miss a D-tale?" mai întrebai pe administrator. Această întrebare, sau mai bine zis răspunsul la întrebare fiind de o importanță deosebită, neamțul găsi că, pentru a'mi da proba cea mai doveditoare, e bine să recurgă și la ajutorul soției sale, care era tovarăṣa lui de aproape 35 de ani, și şedea şi dânsa cu noi în salonul, în care fusesem introdus.
- „Tii minte, draga mea, acum 6 ani când mă întorsesem dela vânătoare cu o potârniche; îți povesteam eu, că ea fusese pontată de Miss la cel puțin 100 metri?"،

Răspunsul afirmativ al doamnei K. mă întărì ssi
mai mult în speranțele mele, cari începuseră să se afirme din nou.

- „Nicht wahr Missili?" iAceastă întrebare a fost adresată câinelui, care drept răspuns căscă prelung, ceeace părea a fi mai mult un semn de ignorianţă la adresa mea, decât o aprobare în înṭelesul strict al cuvântului.
- „Deci pe mâine dimineață, domnule Administrator?"
„, Jawoh1, Hèr Ingenieur".
Roua dimineții, căzută abundent în decursul nopții, ne-a udat bocancii si. jambierele până la genunchi.
Comenzi scurte, şuerături continue, întrerupte de câte un „Donnerwetter" eraul menite a dirija pe Miss, pentru a căutà conform dorinteclor stăpânului, Dar cucoanei Miss nici nu-í păsà de ce se întâmplà îni jurrul ei.

Căutà unde credea dânsa că e mai bine, şi aşa nici nu putea fi de mirat că nu puturăm împuşc̣à măcar un picior de epure.

Necazul neamţului creşteà mereu, iar comenzile și înjurăturile se intensificau și calitativ și cantitativ.
Dar nu pentru aceia era d-1 administrator stăpânul lui Miss, ca să se lase conidus de nas de capriciile unui cầine. Desigur că și dânsului îi trecù acest lucru prin minte, căci îl văzui că schimbă tactica.

- „Miss, komm' schön her", sunau cuvintele dulci ca mierea, adresate câinelui neascultător.

Acesta se grăbì să satisfacă invitația gentilă a stăpânului, spunându-şi poate în mintea lui de câine: „Aşa ceva înţeleg și eu"،. Veni aṣadar dând din coadă, ca să dea urmare micei rugăminţi a D-lui administrator, care numai atât a aşteptat, ca să poată pune mâna pe bravul său câine.

Ce a urmat după aceia nu știu, pentrucă o luasem spre casă. Din depărtare se mai auzea urletul și chelălăitul sărmanei Miss; cravaşa avusese de lucru in ziua aceea.

Şi acum - íşi termină povestirea bunul meu prieten - mi se ivesc lacrămile în ochi când îmi reamintesc de frumoasele zile din tinerețe, când codrii răsunau de vocea copoilor mei, de vocea acelor maestri cari nu ştiau ce este "down" și ce însemnează „apport", dar cari cunoşteau tainele codrilor şi cari mânați de pasiunea lor, mi-au creat atâtea și atâtea plăceri. $1-\mathrm{am}$ părăsit acum și regret acest lucru, pentrucă locul lor este vacant încă. Pe prepelicari aşi dori să-i iubesc, dar nu pot pentrucă nu-i cunosc. Toți prepelicarii pe cari îi cunose ṣi cari sunt preamăriṭi de către stăpânii lor, nu sunt decât nişte javre ordinare, cari nu merită să poarte nụmele de câini de vầnătoare!

# Amintiri din vânătorile mele la animale marí, în munții Vâlcei, Neamț şi Bacău 

de Ernest Gheorghiu Inginer, Inspector silvic

O vânătoare de mistreți la Gârcina-Piatra-Neamț, in munț̣ii Muncelului (1902)

Pe când eram silvicultorul ocolului Piatra-Neamț, cu reședința în Piatra, aveam mai multe păduri de munte în administraţie, în care prin anii de fructificație a stejarului şi fagului se găsea vânat mare.

Una din aceste păduri mai apropiate era Gârcina, care având o lungime de 15 km ., se înfunda în inima munţilor, spre Mânăstirea Neamțu.

Prin luna Septembrie a anului 1902 primii vizita consilierului silvic Johann Pitscheak, care fusese adus din Austria de către Petre Carp, - pe atunci ministru al Domeniilor -, pentru studiul pădu:ilor noastre și organizarea serviciului silvic al statului. Eu îl cunoşteam de mai înainte pe acest domn, căci îmi fusese profesor la Institutul Agronomic din Cernăuți. In fine mai trebue să adaug, că era pe cât de savant silvicultor, pe atât de pasionat vânător și discipol renumit al lui Baccus.

Il primii în gazdă cu multă plăcere, și după ce făcurăm mai multe drumuri pentru studii silvice pe 1a păduri, îi propusei o vânătoare de mistreți în fundul Gârcinei, pentru că mistreții făceau mari stricăciuni prin holdele țăranilor.

Zis și făcut! Aranjai vânătoarea pentru a doua zi, care cădea tocmai într’o Duminecă. Concentrai pădurarii pe cari îi știam buni vânători și cari cunoșteau bine locurile, strânsei vre-o 15 bătăiași sdraveni cu copoi, și îi pusei pe toṭi sub comanda pădurarului Gh. Neculau, zis şi (iât-strâmb, din cauza unui tic nervos; îşi sucea mereu capul, aplecându-1 spre stânga. Pădurarul acesta totuṣi era un vânător vestit şi un conducător bun de vânătoare, care cunoștea toate țiitorile fiarelor mari.

Plecasem în seara aceleiaşi zile cu brişca din Piatra-Neamț, pe un drum mizerabil prin bolovani şi mâncături de apă, şi ajunserăm,-după ce mai trecurăm pârâul Cuiejdu de 15 ori -, peste 3 ore în apropiere de locurile de vânătoare, sub muntele cel mare numit „Muncelu".

Ni se pregătise o colibă cu un așternut gros din cătină măruntă de brad, şi cu un foc mare dintr'un stânjen de lemne...

Consilierul Pitscheak ẹa bun camarad de vạnă-
toare, și era in culmea mulțumirei dacă putea să aibă, - pe lângă belșug de mâncare, - și un vin generos dintr'o damigeană pântecoasă. Eu îi cuñoşteam cusurul și mă pregătisem cu de toate; astfel că mosafirul nu înceta lăudându-mi bunătățile și vinul mai ales.

Focul cel mare din mijlozul brădetului, pârâul de lângă noi cu murmurul său cristalin și focurile pădurarilor de prin prejur dădeau uı farmec romantic naturei sălbatice și mărețe.

- „No asta place la mine ${ }^{\text {r. }}$, spuse intr'o românească stricată domnul Pitscheak, ,asta la mine viaṭa, nu porcaria la oras".

După o masă copioasă la care am golit damigeana pe jumătate, mai stăturăm de glumă, căci se desghețase limba neamțului, care, chemând pe Gât-strâmb se puseră amândoi la vorbă, de-ţi era mai mare dragul să-i asculți. Consilierul nu-și pierduse cumpătul și-1 descosea pe pădurar asupra vânatului ce putem găsi și asupra modului de aranjare a bătăilor....

Neculau, glumeț și deștept, îi bătea neamţului în strună, făgăduindu-i să împuște mâine doi colțați.

- „Zău Domnule Consiliu, dacă nu ț'oi aduce boalele in palmă, sireacul de mine; n'am îmbătrânit di giaba cu puṣca în mână !... ...ira... are să chie minunăţie mare, când or începe a grăi puștele, de ai să crezi că ești la Plevna; are să dudăie văzduhul şi meleagurile Muncelului de bubuitul focurilor, si numai ce am să văd pe Domnul Consiliu cu durda la umăr puscând o namilă de mistreț cât un ghihol; și să nu chie di deochi, da frumoasă pușcă mai ai, Domnule Consiliu, cu asta nu ți-i teamă nici la lei; și numai ce ai să'l dai dea tăvălugul peste cap, aşa că avem să facem tămbălău mare și să bem gin, cǎlare pe spatele lui. O vadră, - nu mai puțin - , ai să dai adălmaş, Domnule Consiliu".

Ascultând această convorbire intimă, între un țăran şi un înalt funcționar străin, simțeam mare plăcere, mai ales atunci când vedeam pe neamţ râzând cu poftă și spunând lui Nẹculau;

- „No moș Nicolo, bravo la tine, faci cum spui la mine; dau trinkgeld bun la tine".

După vre-un ceas de taifas ne-am culcat în coliba noastră, bine înveliți în blănuri, cu toată dogoreala focului care era atât de mare, încât puteai dormi. chiar gol.

Dar peste câtva timp mă deșteptai din somn, de sforăiala neamțului, care se auzea la 100 de paşi. Toată nopticica a durat 'asta, - când suia nota la diez, când la bemol -, până în spre ziuă, când în fine mă fură şi pe mine somnul....

Nu se luminase încă bine când l'am sculat pe D-1 Consilier, căci pregătisem ceaiul, cu o litră de rom.

Apoi pornirăm bătăiașii pe o parte, iar noi o luarăm pe altă parte, după ce stabilisem să facem bătaia deodată pe amândouă coastele, căci avem bătăiaşi de ajuns şi vânători berechet.

Cam la 1 km . de coliba noastră, pe o vale adâncă şi prăpăstioasă, începurăm prima bătaie. Vântul era bun şi vremea minunată; era cald ca vara şi nici un nourel pe cer.

- „Semne bune, moş Neculau!", zic eu pornind.
- „Să te audă Dumnezeu, Domnule Șef, că de, am făgăduit $D$-lui Consiliut să-i aduc un colţat, ssi să-mi dea o vadră de gin bacșiṣ".
- „Bine moş Neculau, tine-te de vorbă, și să nu-1 laşi pe neamț până nu ți-o da, căci aşa a fost prinsoarea".

In sfârșit, pe o potecă neumblată, prin râpi şi ponoare, sărind din bolovan în bolovan pe albia pârâului, ajungem la țiitori, unde Neculau înșiră vânătorii, şoptind fiecărui pușcaș la ureche cuvinte de curaj:

- „Să nu cumva să mă dai de ruşine față de D-1

Consiliu, trimis de D-1 Ministru; să chiteşti ghini boala dacă vine și să tragi aproape și liniștit".

Trecuse cam un ceas de când se începuse bătaia şi stam plin de aşteptare în țiitoarea mea, căci se găsiseră multe urme de porci proaspete, si cum era prinsă bătaia, nu se putea să nu iasă...

Sii intr'adevăr că nu se auzeau încă bine bătăiașii, când începură a pârâi focurile; mai întâi pe coasta stângă, unde eram postaţi noi, iar în urmă pe dreapta s'au tras 7 focuri.

La mine nu venise nimic, deși aveam o tiitoare bună; dar în schimb dăduse tot cârdul de porci peste neamţ, care trânti doi la pământ -, iar pădurarii mai uciseră unul și răniră alți doi.

La sfârşitul bătăii ne adunarăm cu toții si neamł̧ul, radios de bucurie, dădu mâna lui moş Neculau, mul-țumíndu-i. Acesta însă îl apucă de rămăşag, şi neamṭul se execută pe loc, dându-i să cumpere vadra de vin.
Am mai făcut încă două bătăi, la care s'a împuşcai un căprior. Mi-e însă nu-mi ieși nimic; se vede că eram pricăjit pe ziua aceea. Dar eram mulțumit sufletește de succesul fostului meu profesor, care povestea - spre hazul nostru - cu vervă și într’o românească pocită, cum i-au ieșit porcii înainte.

Spre seară pornirăm pe acelaş drum înapoi, cu mistreții încărcați la brișcă, și pe înserate ajunserăm la Piatra.

Tot în acea seară plecă și consilierul la București, ducându-şi cu mândrie trofeele. Mai ales în gară,atunci când preda porcii la vagon în fața lumei care se adunase ca să-i vadă-, D-1 consilier părea un curcan umflat in pene.

Despărțindu-ne, ne-am îmbrățişat călduros, zicân-du-ne: „La revedere, colega!"

# Vânătoarea regală de cerbi în munții Gurghiului de la 24--30 Sept. 1925 <br> (la ilustraṭiile din paginele următoare) 

După boala Majestăţei Sale aceasta a fost prima vânătoare, pe care a suportat'o foarte bine. Timpul a fost foarte frumos.

La aceastã vânătoare Majestatea Sa a împușcat un cerb cu 12 ramuri destul de bun, domnul Mosonyi un cerb cu 12 ramuri foarte bun și domnul Colonel Spiess, un cerb cu 16 ramuri mijlociu.

Domnul Mocsonyi a mai văzut la această vânătoare și un urs, în care nu s'a putut însă trage.

Suita se compunea din domnii: Antoniu Mocsonyi, maestrul vânătorilor regale, Dr. Mamulea, Colonel Roland Spiess, directorul vânătorilor regale si Colonel de Swidineck, care a rămas jos.

## Biata mamă!

Când primele scăpărări purpurii mijeau timide la orizontul înflăcărat, sărutând argintul strălucitor al boabelor de rouă, presărate pe splendidele miriști ale Crângenilor, printre sdrăngăniturile și uruitul asurzitor al poştalionului cu care călătoream, auzirăm glasul stins al lui Tudorache, zicându-ne:
-《Am ajuns boerilor. Opresc aci lângă pădure. Uite și fântâna colo lângă cruce. Avem de toate şi pădurea e deasă și umbroasă».
-《Bine Tudorache, aici să te găsim. Umbra să-ţi fie răcoroasă și somnul ușor» îl tachinează bunul și nedespărțitul meu prieten și tovarăș de vânătoare, inginerul Corneliu M., în timp ce scoborâm din poştalion.
«N am timp de somn D-le Inginer; eu trebue să păzesc caii, că le dau drumul să pască în pădure», zise Tudo rache atins....


Vânătoarea regală din munții Gurghiu (24-30 Sept. 1925). M. S. Regele urcând în observator.
—„Bravo Tudorache, aşa să faci! Să-i laşi să pască bine. Vezi, anul ăsta îmi placi ; ți-ai cumpărat poştalion nou și ai mai îndreptat și caii".


Vânătoarea regală din munții Gurghiu (24-30 Sept. 1925). M. S. cu suita.
-«Poi de boerule, ăştia sunt cai de om muncitor și nu prea pune carne pe ei de inimoşi ce sunt, mânca-i-ar lupii să'i mănânce,- dar de tras, trag nevoie mare, mai abitir chiar ca ăi grași...*

- «Totuși recunoaște, Tudorache, că ai putea să-i ții și mai bine».
- «Hei D-le... nevoia te duce pe unde nu ți-e voia... Iaca's om nevoiaş şi eu", se scuză Tudorache deshămându-și caii.
- «Sunt și alți nevoiaşi cu 10 pogoane de pământ ca tine, măi Tudorache şi vitele lor râd de grase și frumoase. Tu anul trecut nu mai aveai cai, ci niște umbre».
- «Ia lasă-mă’n pace Coane Gicule, că m’ai pedepsit destul anul trecut. Mai făcut de râsul lumei»
-„Ce mă ești nebun

Ce ți-am făcut?"

- «Mai dat la gazeturi și ți-ai bătut joc de mine»
- «Nu-i adevărat Tudorache».
- "Cum nu-i adevărat? !.. Nu mi-a cetit mie Nea Paraschiva...."
- «Care Paraschiva mă ?»
- «Hei, Nea Paraschiva, ginerele lui Săraru, că el e abunat la....»
- «Bine ți-a făcut, că ești cam neglijent cu vitișoarele tale», interveni amicul Cornică ca să-1 necăjească.

Dar Tudorache nu-1 ia 'n seamă. Tace și-șiîmpiedică caii, apoi le dă drumul în pădure.

- "Să ne vedem cu bine, d-le Tudorache, la amiazi când om veni la masă, și i-a seama la cai să nu țimănânce lupiis.
-«Treaba mea! Caii mei! Ce-ţi pasă d-tale ?» Şi după ce ne depărtăm puțin, îl auzim strigând în urma noastră cu necaz:
- «M’ai dat la Revizita de Vânători și mai făcut de două parale... Hai? Credeai că n'o să aflu?.. Vezi că știu..... Sic !....»

Amicul Cornică face haz mare și apoi îmi zice : «Nu-i mai răspunde, că ăsta-i Păcală; n'o mai termini cu el. - Cum căutăm ; la ce distanță ?»

- «Cam la 100 sau cel mult 200 de metri unul de altul», zic eu.

O dimineață dumnezeiască. Soarele urcase pe bolta azurie, aruncând un mănunchi imens de raze roşieticeargintii peste câmpia nesfârșită...

O lumină vie, albă, bogată și strălucitoare inunda miriștile și porumburile încă verzui, cari se pierdeau în depărtări, legănându-şi moţurile lor isteţe la adierea
uşoară și plăcută a zefirului. La orizont însă o pâclă plumburie mocnea greoaie, tristă, apăsătoare. Sât vedeai. cu ochii o câmpie imensă, o câmpie nesfârşită, de o frumuseţe rară, împodobită cu mirişti bogate şi porumburi înalte. Ziua era splendidă, o adevărată zi de vară.

Miristile bine îmbrăcate, purtau încă pe alocuri mantia de perle a boabelor de rouă, care străluciau ca niște diamante la reflexul razelor solare.

Plecase primul pasaj de prepeliţe, căci era pe la inceputul lui Septembrie ; însă pe câmpia aceasta a Teleormanului şi mai ales în apropierea pădurei se găseau prepelițe şi mai târzior. De multe ori cădeau şi pasagii mari de mii de bucăți, căci locurile acestea minunate sunt la o depărtare de 20 km . de cel mai apropiat sat şi merg până în valea Oltului și până la Rusca lui Toader.

Rotii ochii jur împrejurul meu, îmi alesei miriștea cea mai bună și deslegând câinele începui să caut. Inaintea mea "Droll", excelentul meu pointer, cu capul sus căuta într'un zig-zag perfect, cercetând cu iuțeala fulgerului miriştele cele mai frumoase pe care le-a întâlnit el vreodată în viața lui. Ca un șarpe se încolăcea fugind într'un galop năpraznic și bătând energic din biciul lui de coadă. Il urmăresc cu atenție și parcă nu mă mai satur pri-vindu-l. Sunt mândru că am un asemenea câine. E creaţiunea mea, eu l'am crescut, eu l'am dresat. Și e atât de frumos și inteligent! La fiecare semn al meu se întoarce și caută unde i-am arătat. Ce putere, ce bărbăție câtă ardoare și ce eleganță rară, pune în fiecare săritură în fiecare mișcare!... Şi caută, caută într'una veșnic ${ }^{\circ}$ neobosit, ca vântul, numai în galop mare, purtat de mușchii lui puternici... mânat de nobilu-i sânge englez, ce-i curge în vine. Dar iată-1 că pontează. Din fuga-i năpraznică se oprește scurt, face o săritură înapoi cu fața spre mine și cât ai clipi din ochi rămâne într'un aret cataleptic. Inima-mi bate cu putere. Ce tablou încântător. Dumnezeule ce fericire! Am uitat toate necazurile, toate neajunsurile și toate amărăciunile vieței... Câinele meu e în aret. Droll pontează. Intins ca o panteră, lungit pe picioarele dinapoi, cu stângul din'nainte ridicat, cur coada întinsă-dreaptă ca un bici și capul sus privind cerul, nu mai mişcă! E cioplit în marmoră, e turnat în bronz...

Deși pontează la o distanță de peste 60 de metri de părtare de mine, totuși n'o iau la fưgă, nu mă grăbesc. Dinpotrivă mă apropii încet și liniștit de el, cu pușca gata. El mă așteaptă cu răbbdare și perfect conștient de rostul și menirea lui, stigmatizând vânatul cu văpaia


Vânătoarea regală din munţii Gurghiu ( $24-30$ Sept. 1925)
M. S. Regele împreună cu suita Sa , la masă
fascinatoare a ochilor lui... Am ajuns lângăel și-i dau comanda. „Droll-pill". La auzul ordinului meu tremură vargă, dar tot nu sare ; mai aşteaptă încă o comandă ca să fie mai sigur. Atunci mai repet odată comanda cu un ton mai aspru: "Pill-Droll". De rândul acesta e pe deplin incredințat: se repede ca fulgerul, face o săritură de 2 metri, apoi alta ssi deodată... sfârr... chiur. chiurr... o prepeliţă mare și grasă se ridică, luând'o spre porumburi. Dar repede o iau în viză, trag și-o dau jos. «Apporte Droll». Şi el deabea acum se mișcă din locul de unde rămăsese când a ridicat-o și o caută în fugă cu ardoare. Totul la comandă. «Apporte Droll-caută». Animalul inteligent care îmi cunoaşte şi înţelege până și vorbele și gândul, caută și mai infipt până ce o găsește și mi-o aduce. «Adu-aci băiat! Las'o». Intind mâna și el o lasă. E încă vie! O ucid numai decât ca să nu mai sufere, mângâi pe Droll și continui vânătoarea. Din stânga aud focurile lui nenea Cornică care vânează pe


Vânătoarea Regală din munții Gurghiu (24--30 Sept. 1925). M. S. Regele și suita Sa, d. A. Mocsonyi, Dr. Mamulea, Col. de Swidinek și Col. Spiess, cu cerbul superb de 12 ramuri vânat de Majestatea Sa în toamna aceasta.
cealaltă mirişte dincolo de porumburi. Soarele urcase bine și dogorea pământul. cu foc viu. O căldură nesuferită, înăbuşitoare, plutea în aer, de-ţi făcea impresia că
respiri flacări. Mă gândii la pâcla plumburie ce observasem în zare dis de dimineață și-mi fặcui socoteala cá va ploua eât de curând. Dar, cu toată căldura sufocantă am căutat toată vremea şi am ucis multe prepeliţe în ziua aceia, atât eul cât și amicul Cornică. Câtre seară, ca să fiu mai aproape de căruță, vânai numai lângă pădure în niște porumburi semănate pentru nutreţ, cari rămăseseră mai mici decât mohorul şi buruienele ce crescuseră mai mari decât ele.

Aci mi-a fost dat să văd o scenă a cărei duioșie n'am s'o uit multă vreme... De-abia:intrasem în porumburile acelea şi câinele meu aretează. «Pill Droll !» Câinele se repede tăind brazdă prin mohorul des ca peria și urmărind ceva pe jos, ${ }^{*}$ până când în sfârșit ridică o prepeliță care face numai o săritură în sus și sboară pe loc la un metru înaintea mea, imitând perfect sborul greoí al unei păsări răcite.

Sfrrrr, Sfrrrr..., chiur, chiur, chiur, chiur.... aripele ei bat pe loc cu o iuţeală fulgerătoare şi totuși pasărea nu înaintează cu un deget măcar din locul de unde s'a ridicat... Ea planează în aer. La început m'am uluit și am crezut că este într’adeyăr rănită, însă observând-o bine cum se uita în jos la câine și cum se ținea numai deasupra lui țipând revol. tată, fără să-i pese de prezența mea la un metru de ea,- imediat mi-am dat seama că este o cloșcă cu pui mici. Dacă aşi fi întins mâna, o prindeam poate, cum plana ea pe loc, sau a-şi fi doborît-o în mod sigur, dacă dedeam în ea cu țevile puștei. In clipa aceasta văd și câinele, care căuta pe lângă mine, cum se trudea să aporteze ceva de jos şi atunci repede mă aplec să văd ce este.

Strâns şi încurcat în mai multe fire de mohor, un puişor micuţ, nu mai putea să iasă de sub ele, de oarece câinele împingea mereu cu botul în firele de mohor și le presa tot mai mult peste el, fără să-1 poată apuca totuşi.. Cert câinele și prind puiul. Dar mititelu!, vrea să se strecoare prin mâna mea şi să scape, privindu-mă spe_ riat... îngrozit! Era aşa de gingaş! Il luai, îl mân_ gâiai, îl sărutai pe pufuşorul lui galben şi mătăsos și mă uitai jur-împrejurul meu să văd unde era devotata lui mamă. ${ }_{2}$ Rămăsei _ surprins că n'o mai văzui sburând, dar os auzii cum striga puișorul supărată: chiur, chiur, chiur...

Legai câinele și nu mai mișcai. Intâmplarea făcuse să mă opresc într'un loc care ținuse apă multă vreme, și unde bălăriile erau foarte rari, așa că putui să observ tot sbuciumul ei de mamă îndurerată. Chiur... chiur, chiur, chiur... strigătul se apropia din ce în ce de mine și la durerea ei disperată și continuă, răspund altele mai
discrete... fi-fi-fi-fi-fi- ; până ce deodată o văd apărând din desișul mohorului, în fugă, căutând speriată in toate părțile, cu aripile întinse și sburlită întocmai ca o cloşcă când își apără puii de gaie. Rămăsei mişcat... uimit! Mai sărutai odată puişorul, apoi mă aplecai în jos și-i dădui drumul. Tâşni ca o săgeată din mâna mea şi dispăru în bălării. ,Du-te puişor drag, du-te la măicuţa ta". Niciodată n'am să uit scena aceasta, care m’a uimit... m'a înmărmurit. O biată prepeliță, o mică păsărică capabilă de atâta putere de sacrificiu!!...

Atât devotament la o păsărică, micuță cat un pumnişor.... Frica morţei şi instinctul de conservare, n'o oprise să-și expună viaţa, numai ca să-și scape puişorii ei dragi... scumpi... pe cari-̂ii iubea cu atâta pasiune $i$ pe care îi ocrotea cu atâta dragoste, de mamă adevărată, de mamă bună, de mamă duioasă și sfântă....

- «Nu te speria sărmană prepeliţă, nu sunt atât de sălbetec să-ţi pot face vre-un rău cât de mic... M'ași îngrozi în ochii propriei mele conştiințe dacă te-aşi atinge măcar cu un fir de pai... Tu ești Mamă și ești sfântă! Devotamentul și dragostea ta, de mamă bună, m'au mișcat până la lacrămiși mărturisesc că, n'am petrecut în viaţa mea de vânător clipe mai înălțătoare ca acestea...

Rămâi cu bine suflet duios de mamă! D-zeu să te ocrotească pe tine și puișorii tăi dragi și să-ți ajute să revezi iarăş, frumoasele maluri ale Nilului care scaldă de veacuri poeticele mirişti de orezuri, acolo unde ai cuncscut întâia oară lumina soarelui...»"

Bang !!!... un foc năpraznic tras din porumbul vecin îmi trece deasupra capului și-mi rade pălăria pusă cam pe ceafă... iar alături de mine cade mototol ceva !... Buimăcit mă ridic în sus și văd pe Nenea Cornică, care rămâne uimit și-mi zice galben ca ceara, făcându-și cruce :

- «Dumnezeule, tu aci!? - Dacă ridicai capul? Dar ce făceai acolo jos».
-- «Mă odihneam!»
- «Ştii că eram să te’mpuşc ?! Lua-o-ar dracii de pit_ palacă... Tii, și cum mai mințea câinele. Sbura o clipă şi iar se lăsa jos. Cel puțin a căzut?»
- «Da!» zic eu îndurerat, ridicând cu o mână pălăria mea împușcată și cu cealaltă o biată prepeliță slabă și fără pic de fulg pe burtă. "Poftim, ia-o".
- «Dar ce ai? Plângi!»
- «Nu! nu plâng. Mi-a intrat niște costrei în ochi.....»


## Circus aëruginosus

de Rică Medianu

In țara noastră se găsesc 4 feluri de ereţi: Circus aëruginosus L, Circus Cineraceus M, Circus Pygargus C. şi Circus Pallidus B.

Dintre toți aceștia, primul este cel mai stricător.
Având o mărime superioară celorlalṭi, acest erete se află mult răspâridit pe câmpiile aşezate în jurul bălților şi lacurilor.

In Deltă, numărul lui este colosal, producând adevărate ravagii printre păsările aquatice, ce formează podoaba țării noastre.

Dar nu mai puțin la câmp, acest brigand al aerului se arată neobosit, distrugând fără crutare puținul nostru vânat util, ce ne-a mai rămas.

De aceea domnii noştri vânători, conştienți de spiritul noilor idei de proteguitate, sunt rugați a da o mai amănunțită atențiune descrierii acestei răpitoare, spre a putea duce o luptă sigură și cu succes contra acestui periculos distrugător.

Păsări răpitoare sunt multe și deosebirea exterioară dintre ele este mică și anevoioasă, cu toate că modul de hrană este foarte variat; de aceea numai în urma unei practici destul de îndelungate putem păși siguri, fără dibueli, în acest domeniu, alegând pe cele folositoare şi distrugând pe cele vrăjmașe vânătului nostru inofensiv.

Circus aëruginosus, are lungimea totală de 56 cm ., din care coada măsoară 24 cm .

Tarsus-ul (tibia și peroneu) este înalt de 9 cmi ., iar

degetul mijlociu cu ghiara are 4.4 mm .
Ciocul este destul de puternic, având la baza lui o pieliță galbenă, pe care se află nasul și câteva fire de păr (mustățile). Picioarele sunt galbene, fiind acoperite cu fulgi până la genunchi, iar tarsus-ul rămânând gol.

Forma capului seamănă puțin cu a bufniṭelor, având fălcile scofâlcite.

In general această pasăre are o talie înaltă şi sveltă.
In ceeace priveşte culoarea plumajului, deosebim după sex şi etate următoarele varietăţi:
a) Bărbatul tânăr este ceva mai mic, având plǔ̌ majul de o culoare brună. Pe cap şi gușă se deosebește foarte puțin o altă culoare galbenă.

După prima năpârlire, culoarea galbenă începe a se arăta din ce în ce mai mult pe piept și cap,

transformându-se in alb; pe aripi se observă la câteva pene din faţă o culoare gri, restul corpului devenind brun-roşcat. Ochii sunt bruni-căprii, iar pielița dela baza ciocului și picioarele sunt galbendeschise.
b) Femeea tânără seamănă foarte mult cu bărbatul tânăr, fiind puțin mai mare.
c) Bărbatul bătrân are o culoare brun-roşcată, deosebindu-se pe cap, la gușă, piept şi pe umerii aripelor o culoare alburie, care cu timpul se transformă în alb curat.

Culoarea gri de pe aripi devine gri-verzuie.
Ochii sunt galbeni.
Coada are o nuanță gri-roşcat-verzuie.
Picioarele sunt galben-portocalii, având ghiarele perfect curbate și puternice.
d) Femela bătrână este mai mare și are în general o culoare roşcată, deosebindu-se pe cap și la gușă o culoare alburie; iar pe piept se observă două dungi albe în formă de unghiu, al cărui vârf se află pe partea inferioară a pieptului, capetele laturilor mergând până în dreptul umerilor dela aripi și ter-minându-se pe spate (vezi fig. 2).

Ochii sunt galbeni.
Cu cât femela îmbătrầneṣte, cu atât culoarea albă devine mai accentuată.

Circus aëruginosus vine la noi prin Aprilie, iar priṇ Mai îṣi construește cuibul fără nici o artă, umplându-1 cu 4-5 ouă - mari de $52: 40 \mathrm{~mm}$., și la un capăt ascuțite; de culoare albă-verzuie; fără
lustru, rar cu pete galbene - pe cari le clocește trei săptămâni.

Cuibul și’l așează în stuf, prin locurile cele mad retrase și greu de pătruns.

Puii sunt acoperiţi cu un puf alburiu. La această etate hrana lor constă din insecte și mici păsări.

Circus aëruginosus poate fi cu drept cuvânt socotit drept cea mai periculoasă răpitoare.

Iepurele, raţa, fazanul, potârnichea, sitarul, becațina, prepelița, toate cad pradă setosului brigand.

Dar cea mai mare stricăciune pe care o produce păsărilor aquatice constă în aceea, că în timpul ouatului el le descoperă cuiburile, sugând ouăle din ele.

Operaţii de acest fel, această răpitoare face multe, distrugând în scurt timp progenituri întregi.

Sborul îi este caracterizat prin curbe dese, la înălțimi de 3-10 metri deasupra bălților și câmpiilor.

Curbele sunt lente, dându-ne impresia că acest erete ar prinde cu multă greutate prada, pe care o mănâncă chiar în locul unde a prins'o.

Văzul lui este foarte pătrunzător. El este de altfel extrem de fricos, fapt pentru care este foarte greu de urmărit de către vânători.

In sbor Circus aëruginosus are aproape forma unui busard. Dacă ne vom uita mai cu atențiune, vom vedea că aripele sunt ceva mai ascuţite şi coada mai lungă.

Pe sub aripi se observă la exemplarele mai în etate, o culoare alburie la mijloc ssi negricioasă la vârfuri.

De multe ori acest erete se bate în sbor cu alte păsări răpitoare, şi mai ales cu milanul negru (Mil'vus Ater.)

In majoritatea cazurilor el ese innvingător, păs-trándu-şi o continuă preponderență în bălțile înzestrate cu stuf.

In zbor el scoate un țipăt asemănător unui fluer, iar când este rănit scoate un sunet strident: cri-cri-cri.


O distrugere sistematică a acestei răpitoare se iace numai cu pușca şi prin distrugerea cuiburilor, cari după cum am mai spus, sunt bine ascunse în locuri de nepătruns.

Cu ajutorul bufniței (Strix Bubo, grand duc), vii sau împăiate, nu se poate împușca, căci nu vine ca alte păsări răpitoare.

De aceea, domnilor vânători, când vă aflați la vânătoare de rațe şi vi se prezintă ocazia de a vă întâlni cu acești briganzi, grațiați din fața glonțului pe acele mici palmipede și doborâți fără cruțare pt sus descrisul bandit, căci veți avea un folos mai mare.

In România: Eretele ruginiu; în Franța: Busard harpaye, în Anglia: Marsh Harier; în Germania: Rohrweihe.




## O vânătoare de gâşte

(Istorioară adevărată, deşì vânătorească)

de Aurel Mircea, Craiova

Eram la începutul carierii mele de vânător și ca orice începător, credeam că tot ce sboară se mănâncă.

Imi cumpărasem pușcă frumoasă şi mă echipasem ca de răsboiu. Luasem o înfățișare serioasă de tot și când călcam, apăsam piciorul tare pe pământ, de se minunau cei dinprejur şi rămâneau uluiți !

Cân'd mă îmbrăcam pentru vânătoare şi când începeam cotrobăelile prin garderoburi după cele trebuincioase, tremurà podeala de alergăturile mele și nu mai erà chip să-mi steà cineva în cale; toţi steteau smeriţi prin colțuri sau plecau prin alte incăperi ale casei.

Nu erà chip să stea cinevà de vorbă cu mine; răspundeam scurt ssi grăbit, ca un om preocupat de gânduri mari sau ca un viteaz, care pleacă la răsboiu.

Când mai veneau și tovarăşii de vânătoare, cu câinii lor peste mine, se începeà o hărmălae și niște chiote, de credeai că plecăm cu nuntă !

Și toate acestea pentruce? Ca să ne întoarcem seara acasă cu câţiva ciocârlani și câteva vrăbii, fiindcă vânatul celălalt nu știam să-1 căutăm sau şi când dam de el, îl scăpam și nu ne alegeam decât cu ironia oamenilor din sat, care ne ieşeau in cale şi ne spuneau zâmbind, că niște iepuri au reclamat la primărie, că erà să-i împuşcăm!

Multe hapuri amare de acestea am înghițit ssi eu și prietenii mei începători și prin multe întâmplări comice am trecut, până să ajungem a pricepe ce este vânătoarea.

Odată ne hotărârăm să mergem la baltă, lângă Dunăre, la vânătoare de gâște.

Auzisem că pârâe pământul de ele şi ne bucuram, gândindu-ne că vom venì încărcaţi de vânat. O săptămână întreagă am pus la cale expediția, parcă plecam în Africa, să vânăm lei!

După îndelungate discuţii, am căzut la învoială și am scris unui prieten din partea locului, ca să ne aştepte pentru ziua de Sf. Dumitru, care se apropià și ca să ia din ajun măsurile de găzduire pentru patru inși.

Așa a și fost, căci la timpul hotărât am sosit în sat, la casa prietenului care ne așteptà cu masa întinsă.

Ce să vă mai spun? Ghiciti: Băutură, mâncare, veselie, palavre, de toate și câte poftiți. In fine, culcare mai de vreme, ca să ne sculăm de noapte şi să
fim la locul de vânătoare înainte de revărsatul zorilor, fiindcă atunci vin gâștele dela Dunăre și se lasă pe baltă.

Noaptea aceea a fost călduță și am dormit bine. Cu o oră înainte de a se face ziuăy ne-am sculat. Erà un timp plăcut și cerul erà senin, iar noi plini de voioșie și întremaţi de un somn bun, ne-am îmbrăcat repede şi am plecat la locul destinat pentru pândă.

Locul acesta erà în marginea satului, căci baltã înainta până aproape de gardurile, ce împrejmuiau curţile locuitorilor. Acolo erà un ochiu mare de apă, între stuful bălţii și sat.

Ne-am pitit câte-şi-patru cu spatele la gard și la distanţă de 25-30 metri unul de altul.

N'a trecut mult şi iată că văzurăm în zarea dimineții un pâlc de gâște, care veneau repede și se așezară fâlfâind din aripi, pe ochiul de baltă din faţa noastră.

Inima ni se făcuse cât un purice; dar după emoția trecătoare a primului moment, ne venirăm în fire și întinzând puscile, trăserăm cu toții câte două focuri. Fulgere lungi ieșiră pe țevi; opt trăsnete răscoliră liniștea dimineţii şi treziră satul din somn. Păsările speriate, scoaseră țipete ascuțite și se ridicară în sbor. Din nou'sculele ucigătoare, ce țineam în mâini, începură să verse foc asupra lor. Câteva căzură moarte în apă, iar altele numai aripate, se lăsară in sat.

Oamenii, atrași de împușcături și de țipetele gâștelor, care sburau zăpăcite pe deasupra caselor şi a curților de lângă baltă, se apropiară de gardul nostru și se uitau uimiți cum trăgeam de zor asupra păsărilor răslețite unele de altele.

Intr'un moment, când mă pregăteam să încarc din nou arma și eram mai atent să îndop țevile cu cartuşe, aud la spatele meu pe cineva zicând: „Dar ce faceți aci, domnule?" Mă întorc și văd mai mulți țărani înșiruiṭi pe lângă gard, iar unul mai aproapese uità drept la mine și aṣteptà răspunsul.

Fără să mă turbur și fără să bănuiesc nimic, îi răspund scurt și grăbit: „Dumneata nu vezi? Impuṣc la gâște!" Apoi ne mai preocupându-mă de el, stam gata să trag asupra unei gâṣte, care veneà țipând în sbor dinspre sat către baltă.

Auzii însă din nou pe ţăran zicându-mi, grăbit și el de data asta: ,,Domnule, nu mai trage, că împuşti
gâșstile satului. Ia! Mai împușcași gâscanul ăla rle colo, de lângă trestie!"

Când am auzit asta, mi s'au înmuiat picioarele şi erà să-mi scape puşca în apă, iar omul, parcă să-și bată joc și mai rău de mine, mai zise: ,,Dacă poftești să vânezi gâşte sălbatice, împusccŭ-le pe ălea de colo".

Şi îmi arătă cu mâna în sus, în înălțimile văzduhului, un triunghiu de vietăți, care sburau de zor tocmai în direcția opusă lacului, unde ne găseam noi. Ceilalți brânzoi se apropiară și ei și înțeleseră rușinea ce am pățit cu toţii.

N'am mai așteptat; de rușine și de ciudă am plecat, fără să mai trecem prin sat, nici pe la prietenul ce ne găzduise.

L-am întâlnit mai târziu și am râs de pățania de atunci, iar el ne spuneà glumind, că nu ne-a costat decât câte 2 lei gâsca, bani pe cari i-a plătit el păgubaşilor şi pe cari așteaptă să-i achităm, de oarece necazul trebue plătit și el, că așa e bine!

Așa am pățit. Tot așa au păṭit și vor mai păți și alṭii, de oarece și vânătoarea, ca orice lucru, se învață și ea cu muncă, cu supărare și cu cheltuială!


## La o vânătoare de lupi

de Colonel P. Neicu, Calajat

- „Mare jălanie boerilor, - numai este de trăit, dihăniile au dat iama în oile noastre. Nu este seară de la Dumnezeu ca să nu ne calce. Mare prăpăd; s'au inmulțit dihăniile puzderie ${ }^{6 i}$.

Cu astfel de cuvinte ne-au întâmpinat la o vânătoare ce o făceam cu mai mulți membrii ai societății vânătorilor din Calafat „ȘOIMUL", nişte ciobani ce aveau târlele pe lângă balta Arcerului şi zăvoaele Dunării.

Controlând spusele ciobanilor, m'am inncredinţat că tânguirile lor erau întemeiate și că într'adevăr lupii bântue prin lăstarurile de salcâmi şi prin papura din jurul bălței Arcerul și Derventul.

Era într'o Duminecă, pe la începutul lunei Februarie. Cu noaptea în cap pornirăm din Calafat 6 membrii ai societății vânătorilor "SOIMUL", în 2 căruțe către punctul hotărât, unde ne așteptau 8 bătăiași din satul vecin.

Printre noi se afla şi prietenul nostru de vânătoare Polihron Caravias, de origină grec, care ori de câte ori venea vorba despre vânătoare de fiare sălbatice, îṣi spunea isprăvile lui de prin bălțile diǹ jurul Brăilei și Tulcei.

Mă rog, minunăţii; nici mai mult, nici mai puțin.
Prietenul nostru Polihron este prototipul grecului lăudăros, foarte hazliu și plin de umor cu dialectul lui greco-românesc. Noi simțim întotdeauna o deosebită plăcere, când îl avem la vânătoare printre noi, căci știe să povestească o mulțime de snoave, care de care mai picante.

Ajunși la punctul hotărât, fie-care vânător își ocupă in cea mai mare liniște locul destinat

In sfârṣit se dădu semnalul începerii bătăii, si fiecare din noi așteptam cu mare nerăbdare să apară vânatul. Dar în această bătae nu se ivi nici un lup. Urechiați am văzut cât poftești; era o plăcere să-i vezi cum se învârteau în fața liniei vânătorilor.

Aceași soartă au avut-o și următoarele bătăi.
Cum foamea ne cam gâdila stomacul, ne hotărârăm să luăm ceva în gură. Un cioban care era cu oile la câmp în apropierea noastră, veni spre noi și ne spuse că chiar în noaptea precedentă lupii s'au apropiat de stână și că acuma stau probabil prin lăstarul de salcâmi din apropierea stânei.

Ne potolirăm foamea cu tot felul de bunătăți aduse de acasă și pornirăm apoi către lăstarul indicat de cioban.

Bătăiașii fură aranjați, iar noi vânătorii pornirăm cu căruțele spre țiitori.

Din cauză că lăstarul era îngust și lung, eu și prietenul Polihron rămaserăm pe flanc.

Locul lui kir Polihron se afla între linia de vânători și mine, cam la o depărtare de vre-o 200 metri.

Bătaia își luă cursul; dar nu trecură câte-va minute și auzii la un moment dat 3 focuri de armă, la intervale scurte unul după altul.

Cum cuvântul de ordine era de a nu se trage decât în lupi, îmi încordai atenţiunea spre locul de unde s'au auzit focurile.

Intr'adevăr, după foarte scurt timp auzii pe un căruțaş, care era cu căruțele într’o vâlcică, strigânid 1a mine: „Păzea domnule Colonel, lupul".

Cum ședeam în marginea lăstarului la un loc bine adăpostit, auzii un sgomot. Uitându-mă mai bine văzui lupul intrând în lăstar; îl urmării pe cătarea puştei și la un mic luminiș trăsei primul foc în el. Lupul se opri puțin, lăsându-se pe picioarele dinapoi; probabil că focul l'a lovit în pulpa piciorului drept.

Dar peste puţin timp se ridică din nou şi se întoarse înapoi, eșind din lăstar. La o depărtare de $50-60$ pași trăsei al doilea foc în el, care îl dădu peste cap. După ce stătu astfel câteva secunde se sculă din nou și porni pe vale pe lângă căruțe, cu un mers încet și neregulat și intrând apoi în lăstarul vecin. Un căruțaş împreună cu 2 bătăiași îi luară urma de sânge, însă din cauză că începuse a se însera nu putură să dea de el.

In acest timp mă pomenii și cu prietenul Polihron, plin de nisip pe pantaloni, cu arma deschisă ssi foarte galben la față.

- „In țe ați traso, Domule Colonelo?"
li răspunsei: ,,In lup".
- „Ma fraţico, și eu am traso adineaora in lupo două focuri. A cazuto zoso, m'am apropiato de el, când se puno muna pe coda, lupo înțepe a clanțani, se intorce cu capo, gata-gata sa ma apuțe și rupe muna. Am avuto mare noroco, că am dato drumo la coda. Lupo se scola și fuge".
- „Bine frățicule, dece nu ai tras din nou?".
- „Ma țe se trago frațico, s'a ințepenito cartuse la țava și nu am mai pututo so lo incarco".

Când ne-am adunat toți vânătorii, unul dintre noi care fusese în ultima bătaie în apropiere de curagiosul frațico Polihron, începu a ne istorisi cele petrecute între acesta din urmă și lup.
Frațico Polihron, văzând că lupul nu cade și că incepe a clănţăni, de teamă ca nu cumva să se repeadă la el, făcu stânga împrejur cu o iuțeală uimitoare, tulind-o la fugă prin lăstar. Dar spre ghinionul lui se împiedecă şi veni deabuşelea, sgâriindu-se la mâna dreaptă în țepii salcâmilor. Atunci îl întrebai: „Ei frațicule, cum stăm cu vânătorile de la Brăila și Tulcea?".

- „Ma țe vorbește Dumeta; nu este adevărato țe spune Dumealui, lupo a avuto noroc că n'am pututo să incarco arma, că siguro il uțideam".
- "Gogoși, frațico Polihron. Lupii de aci sunt îndrăciți rău, nu sunt ca cei din bălțile Brăilei și Tulcei. Dacă vei mai avea poftă de a merge la vânătoare de lupi, să nu-ți mai iei pantalonii, ci mai bine o pereche de șalvari; și să ai grijă să-i căptușești bine, căci cine știe ce se poate întâmpla. Acum ai scăpat, cum ai scăpat; fă'ți cruce și zi Doamne fereșter'.

Grecul foarte amărât, bolborosea și dădea din cap, scuturându-și pantalonii de nisip și pipăindu-și sgârieturile de la mână.

Lupul a fost găsit de câinii ciobanului după 3 zile într'un desiș, în stare de putrefacție.

## C OMUNIC ĂRI

Arad, 9 Oct. 1925. Prin prezenta am onoare a vă trimete rezultarul tirului de porumbei din Arad, ținut cu ocazia expoziṭiei vânătoresti, la 4 și 5 Octombrie a. c.
No. 1) Tragerea conf. prog. 10 globuri de sticlă
I. Alexandru Banhidy, Arad
II. Anton Sármezey, Arad.
III. Tormay Aladár, Timiṣoara.

No. 2) Tragerea la 10 porumbei de lut. I. Br. Sig. Bohus, Arad.

JI. Anton Sármezey, Arad.
III. Br. Lad. Bohus, Arad.

No. 3) Tragerea la 10 perechi globuri.
I. Aladár Simay, Arad.
II. Br. Lad. Bohus, Arad.
III. Br. Lud. Andrényi, Arad.
IV. Br. Sig. Bohus, Arad.

No. 4) Handicap la 10 globuri de sticlă
I. Br. Sig. Bohus, Arad, 16 metri
II. Br. Lad. Bohus, Arad, 16 metri
III. Ioan Czaran, Arad, 10 metri

No. 5) Handicap la 10 por. de lut.
I. Br. Lad. Bohus, Arad, 13 metri
II. Dr. Anton Kabdebo, Arad, 9 metri.
III. N. Sảulescu, Bucureşti, 10 metri.

No. 6) Tragerea pt. Cupa Br. L. Andrenyi la 15 por. vii, dis. 27 m . I. Dl. Ministru A. Mocsonyi, Bucureşti.
II. Br. Lud. Andrenyi, Arad.
III. Dr. Arpád Törölk, notar public, Baia de Criş
IV. Dr. Anton Kabdebo, Arad.
Ocazional, cred de cuviinṭă de a comunica, că cu incepere
de 5 l. crt. s'a infiintat Clubul pentrutir de porumbei din Arad,
alegându-se presedinte d-1 Ministru A. Mocsonyi, vice-presedinte
d-l director gen. Nicolae Săulescu, II vice-presedinte Căpt. Eug.
Ciorogariu sil director bumitru Crisan. Acest club se va aranja
conform normelor precizate de cǎtre Direcțiunea Vânătoare,
a Min. de Agr. și Domenii.
nspector de Vânătoare
Dumitru Crişan
EB B
"Societatea Românǎ de Vânătoare" din Braşov ne trimite o intâmpinare din care reiese că se simte direct vizată de un pasagíu dın cuvantarea rostită de d-1 Dr. C. G. Alexianu, Secretar General al "Uniunei", cu ocazia banchetului societătei „Kronstaedter Jagdverein". Regretăm susceptibilitatea afiliatei noastre, de oarece d-1 Alexianu relevànd meritele celor două societăți, n'a ințeles să scadă prin aceasta acela al "Societăței Romane". De altfel, in pasagiul incriminat nu se pomenește nici un cuvànt, nu numai despre "Societatea Română", dar nici măcar despre oraşul Braşov - in care mai sunt şi alte societăți de vânătoare - ci se vorbeşte in mod cu totul larg si general.

## P U B L I C A Ț I U N I

No. C. O. 3092.925

## PUBLICATIUNE

In conformitate cu dispozițiunile Art. 8-14 din legea pentru protectia vânatului și reglementarea vânătoarei se publică ca dreptul de vânătoare a oraşului Sebeș se va exarenda prin licitatiune publică pe timp de 3 ani, cu începere dela 1 Februarie 1926 și anume:

1) hotarul partea I cu preţul de strigare 5000 lei.
2) hotarul III, IV, V, (munte) preţul strigărei 2000 lei.

Licitația publică se va ține în ziua de $\% 1$ Decembrie 1925 la 10 ore a. m. in sala de sedință a primăriei oraşului.
Condițiunile de licitație se pot vedea la primăria oraşului.
Sebeș, la 20 Octombrie 1925.
primar,
G. Berghescu

## - ㅁ

No. 1394925

## PUBLICAȚIUNE

Se aduce la cunoştința generală că drepturile de vânat ale comunelor apartinătoare notariatului Pǎtalul Mare se va da în arendă pe timp de 6 ani, începând dela 1 Februarie 1926 până la 31 Ianuarie 1932 prin licitațiune publică, care se va ținea în următoarele ordine la localul primăriilor respective.

1. In comuna Pătalul-Mare în ziua de 14 Decembrie a. c., orele 16. Preţul de strigare 54 lei 50 bani,
2. In comuna Pătalul-Mic în ziua de 14 Decembrie a, c. orele 14. Preţul de strigare 12 lei.
3. In comuna Solnoc-I'ătălusa in ziua de 14 Decembrie 1925 orele 11. Prețul de strigare 14 lei 50 bani.
4. In comuna Crasna-1'ătălusa în ziua de 14 Decembrie a. c. la orele 9 . Preţul de strigare 12 lei.
5. In comuna Păgaia în ziua de 15 Decembrie a. c. la orele 9 . Prețul de strigare 14 lei.
6. In comuna Boianul-Mare în ziua de 15 Decembrie a. c. la orele 11. Prețul de strigare 308 lei 50 bani.
7. In comuna Reghea in ziua de 15 Decembrie a. c, orele 14. Pretul de strigare 13 lei.
Doritorii de a licita după preţul de strigare depune $10 \%$ vadiu la începerea licitațiunei.
Conditiunile conform art. 10 din legea vânalului și Ord. Min Domeniilor Dir. Vânătoarei No. 16384-1922.
Pătalul-Mare 20 Septembrie 1925.
notar,
Indescifrabil
08
direcţfunea şcoalel de brigadieri de vânătoare „DR. GH. NEDici" din sighetul-marmatiei

No. 158.- 1924.

## PUBLICAȚIUNE

Cursurile şcoalei de brigadieri de vânătccre, Dr. Gh. Nedici din Sighetul-Marmatiei.
Se aduce la cunoștinta celor interesați că in ziua de 9 Ianuarie 1926 la Directiunea şcoalei de păzitori de vânătoare in Sighetul-Marmației, Str. Dragoş-Vodă No. 5 (pentru candidații din Vechiul-regat la 7 lanuarie, la Ministerul Agriculturei si Domeniilor, Direcțiunea Vânătoarei, București) se va ține examenul pentru admitere in această scoală.

Cand dații vor trebui să indeplinească următoarele condițiuni :

1. Să fie omân sau cetăṭean român, dovedind aceasta cu un certificat de naționalitate eliberat de autoritățile administrative ale locului de domiciliu.
2. Să aibă o bună purtare sii să nu fi suferit pedepse corectionale (penale) cari să-i ridice drepturie politice, prezintând un certificat in acest sens dela aceleași autorităṭi ca mai sus.
3. Să aibă vârsta de 18 ani impliniți şi cel mult de 30 ani , dovedind etatea prin extractul de naștere ; acei cari au vârsta mai mare de 21 ani, vor prezenta și actele doveditoare că au satisfăcut obligațiunile legei de recrutare.
4. Sǎ fie absolvent a cel putin patru (4) clase primare, sau sð aibă echivalenta lor recunoasstere prin certificatul de studii 5. Să declare în scris că după terminarea cursurilor va servs cel puțin 5 ani în serviciul statului sau particularilor, unde vor fi plasați dând declarație legalizată de autoritățile administrative şi aprobată de părinții acelor cari nu au majoratul vârstei, conform modelului de mai jos.

Candidații își vor înainta cel mai târziu până la 24 Decemvrie 1925, pe adresa de mai sus a direcțiunei scoalei, cererile timbrate la care vor anexa in original toate actele prevăzute sub punctele $1-5$, iar cele ce sunt scrise in limba străină vor fi insoțite cu traduceri legalizate de autoritățile publice.
Examenul de admitere in școală va consta din două probe, una in scris și alta orală, in conformitate cu programa anali tică pentru studiul a 4 clase primare.
Inainte de examen candidații vor fi supuṣi unui examen medical asupra constituției fizice, vederei și auzului.?

Pe timpul cât va ține cursul elevii vor avea rechizitele de studiu gratuite si vor primi in internatul scoalei adăpost şi hrană, iar in cursul anului 1 pereche bocanci și o haină (unifoımă). La intrarea în scoală fiecare elev este obligat să aibă următoarele efecte de corp: 3 cămăsi, 3 perechi ismene, 6 perechi ciorapi, 2 prosoape, 6 batiste, 2 fețe de pernă şi hainele necesare, 2 perechi ghete.

Cursul se incepe la 11 lanuarie 1926 și durează patnă la 31 Decemvrie 1927.
După inchiderea cursurilor absolventii scoalei vor fi repartizati in serviciul Statului, sau la particulari.

Elevii, cari nu vor obṭine media de absolvire, vor putea su se prezinte la examen de corigență după 3 luni, pierzând insă dreptul de a se bucura de intreţinerea scoalei.
Declarația ce elevii urmează să anexeze la cererea de inscriere se va face in modul următor.

## DECLARATIE

Subsemnatul $\qquad$ domiciliat in comuna $\qquad$ de $\qquad$ an
tul $\qquad$ profesiune $\qquad$
$\qquad$ județul dectar prin pre zenta că in cazul cand voi fi admis să urmez cursurile scoalei de brigadieri de vânătoare "Dr. Gh. Nedici" din Sighetul-Marmatiei, mă oblig a le frequenta regulat, iar după absolvire primesc să depun jurământul de fidelitate și să fac serviciul conform instrucțiunilor şi regulamentelor Direcțiunei Vânătoarei oriunde voi fi repartizat, fără să intrerup serviciul timp de cel puțin 5 (cinci) ani. In caz de intrerupere a cursuilor sau a serviciului înainte de termen mă oblig să restitui Direcțiunei. Vânátoarei toate sumele de bani si obiectele ce s'au intrebuințat cu intretinerea mea în scoală, considerând prezenta de claraţie ca o hotăâre eu titlu definitiv in fața instanţelor judecātoresti și executive.
(localitatea) $\qquad$ (data).
(semnătura).
Subsemnatul părinte (tutor) al D-iui $\qquad$ de oarece nu are majoratul vârstei declar că imi iau intreaga răspundere pentru executarea celor stipulate mai sus.
$\qquad$ (localitatea) $\qquad$ (data).
Datı și liber semnată de D-I $\qquad$ in fața noasträ. (Sigilul și semnătura autorităţei)
Sighetul-Marmației, in 15 Septemvrie 1925.
Iosif Covaci
directorul scoalei de brigadieri de vânătoare.

## Poșta Redacției

Unui cititor devotat Puteti intrebuinţa fără nicì o teamă pentru arma D-v cartusul original "Brenneke», intrucât aceste cartuse se potintrebuința la chokuri'e cele mai strânse.

Incărcătura de pulbere la aceste cartuṣe va fi identică cu. aceea, pe care o intrebuinţati la orice cartus normal.

#  

 Sucursala Bucureșii
## FOTOGRAFICA: <br> Cele mal moderne aparate pentru FOTOGRAFI NEUE-GORLITZER-ZAME-BA-W2RKE. Bogat asortiment de APAgate pentru AMATeRi marca ERNEMANN şi alte nouâalt : <br> LAMPI de MAGHESUUM AKTINOEOTOMERER, APARATE VELOPHOT, Maşini de TǍIAT sticle si cartoane. Bogat depozit cu cele mai intrebuinate aparate fotografice.

PENTRU BRANȘA:
DE VANATOARE:

ARME NOVOTNI ŞI BELGIRNE, PISTOABE WAKTER şi märci SPANLOLZ, Cantuģz pline şi goale.

ARAE de salom, „LOBYRGs syi de aer comprimat.

GMETE peniru VANATORI şi originalele GOELSER.

Complect asortiment ou cele mai uzitate articole.

## DE CINEMA:

NOUA MAŞINǍ de TEATRU A. E. G MAŞINI de PROEcTHIUNE A. E. G. pentru Universitặí şi şcoli cu mecanism de oprire.

Diverse APARATE de PROTECTTUNE APARATE pentru saloane sí caso particulare.
TRANSFORMATOR „BEEORYU pentru curent alternativ şi polifazic. Instalathi complecte de TEATRU-CINEMA

## CEL MAI BUII

## ULEEU DE ARME

 „ANTINTROL"
## Singurul producător in

## România Mare:

## Inginer

## Pensiune la munte pentruu membrii "Uniunnei"

Hotel-Restaurant Ștefan Căpăṭană.
Poiana, la 1000 m . deasupra nivelului mărei, situată la piciorul muntelui Shuller ( 1802 m . deasupra nivelului mărei), şi care poate fi ajunsă dela Braşov într'o $1 / 2$ oră cu o trăsură pe arcuri.

Casă de primul rang, nouamenajată și având odăi cu paturi confortabile. Confort modern.

Prețuri : prețuri normale ca la hotelurile din Braşov;

Odăi cu 2 paturi 200 lei pe zi.
Deschis tot anul, punct de plecare pentru sportul alpin. Sport de iarnă, teren admirabil de Ski. Membrilor "Uniunei" li se face la prețurile de restaurant o reducere de $10 \%$ si asupra preţurilor odăilor de $20 \%$ - Disponibil în mod permanent sii o odaie mare cu 4 paturi, pentru turişti de ai "Uniunei", cari se află în trecere

Pentru reţinere de odăi se va anunța cu 8 zile înainte la adresa Ştefan Căpăţână, Braşov. Acelaş poate îngriji la comandă ș̦i de trăsură, cu preţuri potrivite.


## D-sale

## Domnului

## PRETUL UNUI EXEMPLAR 20 LEI PRETUL UNUI NUMĂR VECHIU 30 LEI

