

T ORGAN OFICIAL AL UNIUNEI GENERALE A VÂNĂTORILOR DIN ROMĀNIA Recunoscută persoană morala prin legea dun I Maìu 1923. SEDIUL „UNIUNEI"

- PIATA C. A. ROSETTI, 7/BUCURESTI I. .

TELEFON 313/47

## UNIUNEA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR DIN ROMÂNIA

RECUNOSCUTĂ PERSOANĂ MORALĂ PRIN LEGEA DIN 1 MAIU 1923

## SUB INALTA PROTECTTIE A M.S. REGELUI

Sediul : PIAȚA C. A. ROSETTI, 7 - BUCUREȘTI CONSILIUL DE ADMINISTRATTIE
M. S. REGELE GEORGE AL GRECIEI ŞI A. S. R. PRINCIPELE NICOLAE

Președinți de Onoare : MIHAIL SUTZU și GH. NEDICI

Președinte:
ANTONIU MOC்SONYI
Vice-Președinți :
NICOLAE RACOTTA și VASILE V. ȘTEFAN
Secretar General :
N. COJESCU

Membrii-Consilieri :
C. G. ALEXIANU, Dr. I. ANDRONESCU, I. ANGELESCU, Principele GEORGE V. BIBESCU, Prof. Dr. E. BOTEZAT, DINU I. C. BRĂTIANU, AL. G. BUZDUGAN. Principele JEAN CALIMACHI, GRIGORE P. CARP, Dr. E. COSTINESCU, General E. GÂRLEŞTEANU, Prof. ERNEST JUVARA, Prof. DIONISIE LINȚIA (pentru Banat), Colonel A. MICU, General G. G. MANU, N. MANTU, Prof. Dr. N. MEȚIANU, ISTRATE N. MICESCU, Dr. VALER NEGRILĂ (pentru Ardeal), DIMITRIE I. NICULESCU, L. OANEA, M. SC. PHERECHYDE, Dr. I. PHILIPOVICZ, GEORGE A. PLAGIANO, IONEL POP, NICOLAE SĂULESCU, GEORGE SCHINA, Maior R. SCHNEIDERSNYDER, Dr. L. SCUPIEVSCHI, Dr. O. STOICHIȚĂ, Prof. Dr. G. UDRISCHI

## Censori :

S. BODNÅRESCU, N. KALERGI, M. FLECHTENMACHER, GH. GEORGESCU, A. STĂNESCU

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

## CONTRIBUTTI:

Membrii plătesc o cotizație anuală de Lei 300, în care este cuprins și abonamentul obligator la „REVISTA VÂNÅTORILOR"
Societățile : plătesc o taxă fixă de afiliere de lei 10 de fiecare membru până la 100 , iar dela 100 înainte rıımai Lei 5. Ele plătesc un abonament obligatoriu la "REVISTA VÂNÄTORILOR" de 400 Lei anual și o cotizație anuală de 20 de Lei de fiecare membru.
Abonamentul la "REVISTA VÂNĂTORILOR" este obligatoriu pentru toṭi membrii "UNIUNEI"
Statutele U. G. V. R. se trimit la cerere contra 20 Lei în mărci poștale Corespondența fără mărci pentru răspuns și cererile pentru interveniri la autorități, neîntovărășite de timbrele legale, rămân fără răspuns.
Orele de primire la Uniune: In toate zilele de lucru dela 3-7
Sediul: PIAŢA C. A. ROSETTI No. 7 - BUCUREŞTI I. chea revistả şi singura publicaţie româneascã cinegeticả

## „Revista Vânătorilor"

 organ al Uniunei Generale a Vânătorilor din Româniacare s-ia luat greaua sarcină să călăuzească vânătorimea pe drumul progresului spre desăvârṣire.

Camarazi Vânători din România!
Rǎspândittı revista voastră, duceţi-o la sate, îndemnaţi pe toţi prietenii şi vânătorii sã se aboneze la „Revista Vănătorilor"

Abonamentul de 300 Lei anual, e la îndemâna fiecăruia.


Biuroul Central: CLUJ,



Calea Victoriei, 27. Eajul II
R. R. P. C. dă lămuriri și sfaturi în materie chinotehnică, fără nici o taxă. A se anexa la scrisori mărci de răspuns.

Mijlocește vânzări de câini de rasă produși în țară precum și importuri.
Tुine registrele matricole oficiale pentru întreaga țară, eliberează și verifică pedigreeuri. Nu cumpăraţi decàt caaini cu pedigreeul verificat de R.R.P.C. și prin mijlocirea Reuniunei.

NOTATI PENTRU VÂNZARE:

Un brac german, păr sârmos importat. 18.000 lei Pereche foxterrieri, păr neted 1-2 ani. sârmoṣi 1-2 (dresați vizuină). 13.000 "
Caţẹ foxterrieri, netezi şi sârmoşi 6-12
săptămâni à $1.000-2.000$
Cătea setteră trei ani blue-belton .... 12.000

Cătel setteră 6 luni
Cǎteluşă pointer 6 luni (alb-maron)
Cătea St. Bernhardt cu par lung (fără) pedigree) ... 7.000 "
$\begin{array}{ll}\text { Catei brac german păr neted } \\ \text { Catei setteri }(6-8 \text { săptămâni). } & 1.500-2.000 \text { ", } \\ 2.500-3.000\end{array}$ Pointeri
5.000 lei 4.500 " 2.000-3.000 "

PRENOTARI PENTRU CATEI GRIFFON
3.500-5.000 "

Springeri-Spanioli
Bursucari tepoși
1.500-5.000 lei 1.500 ,

Scotish terrieri (2 căţeluse)
4.000

Preţurile (inclusiv pedigree inmatriculat în M.R.C.) sunt loco prăsitor sau Cluj R.R.P.C.
Rugăm pe doamnele și domnii membrii ai Reuniunei, să ne trimită cât mai neîntârziat cotizațiile pentru anul în curs, spre a nu fi nevoiţi a le trimite cărțile de membru cu ramburs. Cotizația pentru 1930 e de : 200 lei.

Avertizăm de pe acum pe toṭi amatorii sportului canin asupra Expoziţiei Generale canine ce se va ține în ziua de 17 AUGUST, a. c., la TG.-MUREŞ. Arbitrii din străinătate. Informațiuni detailate se vor cere d-lui dr. Alex. Manu, Tg.-Mureș, str. Mihai Viteazul, 3.

Expozitie specială pentru câini de vizuină și concurs la vizuină artificială în luna lunie la Arad. Arbitrii din Viena și Cehoslovacia.

# 3 ARME 



# Carabina Mannlicher-Schönauer 

in calibrele $6,5-8,2-9$ și $9,5 \mathrm{~mm}$., precum și cálibrele de mare viteză nou introduse : $7 \times 62,7 \times 64$ și $8 \times 60 \mathrm{~mm}$.

# ARMA DE VÂNATOARE HAMMERLESS <br> cu țevi de schimb cal. 12 și 16 

PISTOLUL AOTOMAT "STEYR" CU TZEAVĂ BASCULANTA
cal. 6,35 si $7,65 \mathrm{~mm}$.
$\frac{\text { SUNT ARME DE CEA MAI MARE PRECISIE }}{\text { ATÂT CA TIR, CAT SI EXECUTIE Cteyr-Qerre }}$ CA.

## Wien I., Teinfaltstrasse 7.

Representată prin ,Uniunea Generală a Vânătorilor din România",-Catalog ilustrat contra marca postală necesară

Carabinele de vânătoare cu repetitie sistem „Mannlicher-Schönauer", aparṭin categoriei de arme de vânătoare cu închizător cilindric și mişcare rotatoare pentru deschiderp, închidere și armare; zăvorirea se efecłuează prin dispozitive assezate simetric in dosul capului moeil

Magazinul este aşezat in mod practic cu totul in pat; iar partea lui inferioara este inchisa hermetic, fácând imposibilă intrarea prafului. El ocupă puţin loc şi pe langă o greutote redusă ì dă armei şi un aspect elegant.

Mecanismul de ridisare rotativ, cu cartusele aşezate concentric, în contrast cu sistemul la care cartuşele sunt aşezate pe 2 rânduri, in zigzag, exclude orice strângere al cartuşilor. Introducerea cartuşelor în magazin se face cu ajutorul unui incărcător lamă.

Inchizătorul este foarte maniabil atât la deschidere cât şi la închidere. Când el este închis, obturatorul se poate asigura în mod perfect. Demontarea şi remontarea mecanismului de ridicare sil al inchizătorului se poate efectuà uşor. fără nici o uneltă.

Carabina cu repetitie "Manlicher-Schönauer", se fabrică în calibrele 6,7-8,2-9-9,5-7 $\times 62-7 \times 64$ sil $8 \times 60 \mathrm{~mm}$.

Toate calibrele se disting prin calităti balistice remarcabile.
Nouile arme hammerless „Steyr" in calibrele 12 şi 16, poseaă avantaje extraordinare, fată de toate armole hammerless exist nte.

1. Toate piesele sunt fabricate din otelurile speciale, renumite styriene, produse in uzine proprii ssi toate armele sunt încercate pentru uzul pulberii fără fum.
2. Bascula nu are nici o deschizătură, etc., deci nu poate intrà nici praf nici murdărie în interiorul ei.
3. Mecanismul este construit cât de simplu posibil, constând numai din patru parttí: din piesa de armare, percutor, arc ș trăgacele exterioare.
4. Siguranṭa nu fixează numai trăgacele, ci si percutoarele, împiedecându-le să scape din cauza unei izbiri, sau cǎderl. Prin urmare, este exclusa o descărcare accidentală.
5. Armele se pot livrà şi cu 2 rânduri de tevi. Un rând cal. 12 și altul cal. 16, aşa că vânätorul iṣi poate transformà in câteva secunde, fără unelte arma cal. 12 intr'una cal. 16.
6. Trảgacele se pot regulà uşor prin câte un şurub mic aṣezat lângă fiecare trăgaci, regulându-le după placūl vânătorului să scape uşor, sau mai greu.
7. Ejectorul automat se poate pune afară din functie, cu ajutorul unei mici chei.

## PISTOLUL "STEYR"

este singurul pistol ca feavă basculantă. Avantajele lui sunt:

1. Sigurantă absolută. Prin bascularea fevei ne putem uşor convinge dacă pistolul este încărcat sau nu. Pistolul se poate descărçả fără greutate şi fără pericolul să fi rămas vre-un cartuş î teavă. Siguranţa nu fixeaza trăgaciul, ca la cele mai multe sisteme de pistoale, ci cocosul armei.
2. Maniabilitotea. Prin bascularea tevei putem vedeà imediat interiorul mecanizmului. Se poate introduce ori când numai câte un cartuş in cameră, ce permite folosirea armei în mai multe direcții, și anume : a) ca pistol cu un singur foc, in cazul pierderei incărcătorului;
b) spre a trage numai un singur foc, punând încărcătorul la prima gradație;
c) in sfârşt, ca armă cu repetitie, ca ori-ce pistol automat.
3. Curăfirea uşoară. Fără a demonta pistolul, se pot uşor vedeả mecanizmul de dat foc cum și toate celelalte părti, a căror curătire este necesară după tragere.
4. Toate piesele sunt interşanjab’le. Ele se pot schimbà fără cea mai mică greutate.

Pistolul ,Steyr, mai are multe avantajii, din care amintim: Forma e'egantă-Greutatea mică-Precisia tirului - Rezistența incomparabilă - execuția fină.

NU CUMPARAȚI NICI O ARMA INAINTE DE A VIZITA EXPOZIȚIA UNIUNEI


# ATLAS-PETROL 

SOCIETE EN NOM COLECTIF POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU PETROLE

> EXPORTE EN TANCS ET EN CITERNES:

# B $\quad \mathbf{E} \quad \mathbf{N} \quad \mathbf{Z} \quad$ I $\quad \mathbf{N} \quad$ E 

D'AVIATION, LEGERE MOYENNE ET LOURDE, WHITE-SPIRIT. GAZ-OIL, PETROLE LAMPANT
HUILES MINERALES DISTILLEES ET RAFFINEES, DE TOUTE VISCOSITE

RUE REGALA, 21. TEL.: $26 \mid 53$ et $14 \mid 90$ B U C A R E S T ADR. TELEGR.: "ATLASPETROLE" AGENCES: P LOESTI \& CONSTANTZA B GIUR GIU

Nu cumpăraţi nici o armă, inainte de a vizita expoziţia Uniunei

## Fabrica română de cartuşe de vânătoare-Bucureşti

Aducem la cunoştinţa vânătorilor din intreaga tară, că multumită maşinilor noastre de inaltă precizie și personalului technic recrutat in străinătate dintre cei mai reputați specialişti, am izbutit să fabricăm cartuşe de vânătoare care dau rezultate uimitoare din toate punctele de vedere.

Orice vânător dornic a ucide vânatul in care trage și nu a-l răni, orice vânător care vrea să-şi stabilească reputatia de bun trăgător să nu mai tragă decât cartușele marca 2 stele sil 3 stele, incărcate după ultimele cerinṭe ale balisticei moderne cu pulbere fără fum şi materialul cel mai bun existent.

Aceste cartusse se pot găsi de acuma la sediul Fabricii, Bucuresti Soseaua Stefan cel Mare No. 45. In provincle se vor găsi de vânzare in două trel săptămânl, in toate capltalele de judet.

AVIZ IMPORTANT. Atragem atentia vânătorilor asupra unui fapt, căruia până acum mulți, foarte mulţi nu i-au dat nici o atentie.

Este anume de importanta decisivă pentru tirul unui vânător, ca acesta să tragă la toate vânătorile si intotdeauna cu cartuse incărcate in ass fel, ca toate mărimile de alice, fie de prepelite, sau de becatine, fie de sitari, sau de potârnichi, fie de ratee, sau de epuri, fie de vulpi, sau de lupi, să sboare la tintă cu aceiasi viteză nevariabilă. Numai atunci va putea dobândi vânătorul acea sigurantă, care-l face ca in mai putin de - clipă să decidă - in mod reflex dar cu atât mai precis - asupra măsurii cu care trebue să ochiască inaintea, dedesubtul sau deasupra vânatului aflat in mişcare.

Ori, această viteză egală a alicelor de toate mărimile menită a face posibıl vânătorului un tir regulat, nu se poate obține decât variind la fiecare mărime de alice dozajul pulberii si sch mbând in acelas timp si
riațiuni atât de necesare nu s'a putut stabili decât prin incerciri indelungate şi laborioase pe Stand-uri, prevăzule cu utilaj modern e'ectric și de inaltă precizie.

Aplicarea acestui principiu fundamental al dozajelor variate, pentru obtinerea de viteze egale la orice mărime de alice fără a se schimba smuciturile (recul-ul) cari rămân invariabile, nu se poate face decât cunoscând cheia acestor măsuri variate și incärcând cartuşul cu maşini moderne cum le posedă Fabrica noastră,

Trageti câtva timp cu cartusele fabricate de noi si vetti constata o ameliorare a tirului d-v., veţi vedea dispărând acele şovăiri in momentul apăsării pe trăgaciu, sovăiri cari provoacă intotdeanna scăparea sau ranirea vânatului in care trageţi.

A trage cu cartuşe proaste finsemnează: 1. A vă distruge reputatia de bun trăgător si deei de vânător; 2. a transforma plăcerea vanătoarei in permanentă enervare și supărare; 3. a răni un mare număr de vânat care moare in chinuri, pierdut pentru $\mathrm{d}-\mathrm{v}$.

Evitaṭi aceste neajunsuri, trăgând numai cartuşele:

(2)

## Arme de alice cu două țevi

:::: pentru vanătoare si sport ::::

ARME CU 3 TTEVI (Drillinguri), CARABINE CU REPETITIE, ARME DE GLONT cu 2 tevi, ARME MIXTE cu 2 tevi, ARME CU 3 TEVI, din care 2 pentru glonţ. ARME SPECIALE pentru VÃATUL CEL MAI PUTERNIC, ARME pentru GLOANTE DE

MARE VITEZĂ, CAL. : $7 \times 65,8 \times 60$ Magnum, $8 \times 65,8 \times 75,9,3 \times 62$ Magnum, $9,3 \times 74$ Magnum, cu cel mai mare rendenent a tirului.


Nu cumpăraţi nici o armă, inainte de a vizita expoziţia Uniunei


## SACALUL EUROPEAN (Canis aureus)



ACALUL din fotografia din pag. 66 a fost vânat în iarna trecută, la o bătae în jud. Dolj pentru prima oară după foarte multă vreme în România
Inainte cu un secol aproape, sacalul era î România o apariṭiune obişnuită,răspândită până în Ungaria. Astăzi se mai găsesc specimene izolate prin Grecia și Macedonia unde s'au refugiat, pe când la noi nu mai rămâne decât svonul despre un lup de stuf. Tot atât de misterios cum a dispărut, apare deodată din adâncurile cele mai întunecate ale nopții, pentru a dispare tot astfel cu cea mai mare sfială și precauțiune în umbră.

Inţelepciunea, șiretenia şi agilitatea lui în lupta pentru existentă, au făcut ca poporul din patriasa de origină Asia, să-1 considere aşa cum este considerată la noi vulpea, cu care seamănă la mărime, culoare și statură,
împrumutând și dela vărul său mai mare, lupul quadratura coada și părul. Greutatea sa atinge 15 kgr .

Tot ce poate birui cu puternicii săi colţi este fără cruțare sfậşiat. Şacalul nu umblă decât noaptea scoṭând urlete îngrozitoare, se adună în haite pătrunzând în sate, omoară găinile în cotețe cași Jderul, devorează însă și cadavre mai mari în timpul cel mai scurt, atacându-se cu plăcere la cele mai oribile stârvuri. El este veşnic în mişcare până la ivirea zorilor, iar urletul și schelălăitul disonant, al acestei haite abjecte și flămânde, te umple de groază. Puii săi, în cele mai multe cazuri 6 la număr, î fată într'o vizuină.

Se împerechează foarte uşor cu câinii de casă, și se îmblânzeṣte, având după aceia toate calităţile câinilor, gudurându-se pe lângă stăpân, miṣcă din coadă, se tăvălește etc.
In India și Africa de sud, unde a devenit o plagă a tării, sportsman-ul îl vânează călare, aşa cum se face vânătoarea la vulpi în unele tări europene, cu diferența că sacalul aleargă mult mai repede decât vulpea si poate parcurge, gonit de câini până la 4 mile, dacă nu reuşeşte între timp să se ascundă în vre-o vizuină sau ruină întâlnită în cale. Pretutindeni însă este considerat ca o plagă și este urmărit prin toate mijloacele.

Aṣa dar nu putem să salutăm decât cu bucurie că a reusisit vânarea acestui răpitor feroce, având în vedere că la contingentul atât de scăzut deja al vânatului nostru mic, nu mai era necesară o rasă de răpitoare în plus.

# URŞII DIN ALTE TĂRI 

din cartea: Les grands animaux sauvages de l'Annam. de F. MILLET.


IȘCAREA Ursineelor este stângace și greoaie. Purtând capul în jos, aproape să atingă pământul, ele umblă să-și caute hrană pe care jungla, se vede că nu le-o pune din belșug la dispoziție. Totuș din cauza că dorm foarte multși se agită puțin, sunt graşi, iar blana frumoasă și strălucitoare.

Dacă Ursul are vederea slabă, natura l'a înzestrat în schimb cu simțul mirosului din belșug. Auzul de asemenea îl are subtil, servindu-se de el pentrua descoperi stupii de miere din scorborile copacilor bătrâni și movilele de termiți, locul obișnuit al albinei mici
tele vreunui ospăț, gândeam eu, căutând să descopăr locul unde se ascundea.

Mă oprisem pentru a ascult mai bine, când vântul miaduse din nou răgetul, care de astă dată părea că vine din vârfurile arborilor înalți. Să fie oare o panteră ?

Pentru a-mi da seama, mă apropi din nou....
Nu mai încape nici o îndoială, animalul erea deasupra mea și erea cu siguranță un urs !

Peste câteva clipe descoperi în adevăr la 30 de picioare innălțime, un corp negru lipit de trunchiul unui copac uscat.

El era! ursul negru cu gulerul portocaliu, pe care silvicutorul nu-1 întâlnește decât odată la 7 ani...

Foarte ocupat să rupă cu dinții săi puternici gaura de intrare a stupului, mărindu-1 iute pentru a mânca mizrea delicioasă care umplea scorbora bătrânului copac.


Șacalul vânat de D-1 I. Florescu în jud. Colj la o vânătoare cu bătăiași în iarna 1929. (Vezi explicațiilpag. I-a, „Sacalul European).
de pădure, deosebindu-se de specia cea mare de albine care atârnă fagurii de obicei în crengile anumitor arbori pe care îi preferă și pe care Anamiṭii îl denumesc "dân rai".

In dimineața unei zile din $19 \ldots$, cred că era cam prin Iunie, sau Iulie, plecai în pădure să caut urma vreunui elefant - în epoca aceasta, mă duceam astfel de mai mai multe ori pe saptămână până reușeam - pe când treceam deci printr'un lăstărași înalt cu poenițe acoperite cu ierburi joase și dese, auzii deodată adevărate urlete, asemănătoare celor scoase de marile feline.

Crezând că am de aface cu vreun tigru, înaintai încet din copac în copac, î direcțiunea de unde se auzea sunetul fără întrerupere si care părea că se ridică de jos spre vărfurile copacilor înalți.

Probabil că o trigoaică dispută mascului rămăși-

Smulgea cu dinții așchii lungi de două picioare și largi de o palmă și care cădeau una după alta la pământ, în timp ce în jurul capului său bâzâiau mii de albine care îl nelinișteau fără încetare, înțepându-i nasul, ochii, și tot capul.

Aceasta era pricina pentru care moș martin nu era mulțumit.

Mormăind, urlând fără întrerupere, sub atacul repetat al propietarelor, stupului, părea că nu vrea să renunțe la partidă, lucrând de zor, fără a pierde un moment, când, deodată un pocnet scurt sfredeli aerul... glonțul carabinei mele îl găurise craniul, punând capăt îndeletnicirei sale, lovindu-1 ca un trăsnet...

Prin reflex, el continua totuși să rămână agăţat de arbore tot atât de solid cași când ar fi fost în viață, încât mă întrebam dacă nu cumva îl greșisem.

Două secunde, poate trei, se scurseră fără a face cea mai mică mișcare și tocmai mă pregăteam să-i trimet un al doilea glonț, când labele i se descleștară, iar ursul se aplecă pe spate, căzând cu o bufnitură răsunătoare la 30 de pași în fața mea !.. fuse omorât de două ori.

Cu toate astea nefiind sigur, mă apropiai de el cu precauțiune. Prudența mea o justific prin aceea că ursul este foarte rezistent, cu pielea lui groasă ca de bivol și apoi când are dușmanul la 'ndemână nu se lasă cu una cu două, nepăsându-i de loviturile de ciomag. Neputându-l vedea pe jos, din cauza deșişului, mă oprii pentru a trage mai bine cu urechea. Neauzind nici un sunet pornind din locul unde căzuse ursul, mai duse mai aproape.

L'am găsit culcat pe burtă, iar sângele îi curgea din gură, văzând și locul pe unde intrase glonțul în piele; era plasat la baza craniului puțin mai sus de ultimele vertebre. Introdusei un bețișor în rană, care eși prin gură. Oeolii apoi copacul și văzui în partea cealaltă - gaură largă făcută de proiectilul meu care se turtise trecând prin pom.

Mă înapoiai la victimă : era un mascul din varietatea celor cu părul scurt și gulerați, acest guler constă dintr'o dungă în formă de corn de o coloare roșiatică, așezat dea curmezișul între clavicule la începutul gâtului.

Cunosc o altă varietate a cărei blană este de aseme-
nea neagră, însă cu părul lung și țepos. Această ursinee, care nu este alta decât (ursul tibetan) este mai mare de talie decât (ursus malaianus Rafl.) pe care îl ucisesem eu, dar nu intrecea 2 picioare și jumătate la înălțimea greabănului (un picior $=$ cca 32 cm ). Craniul său are o formă mai prelungă decât a celuilant și câte un exemplar cântărește chiar 150 Kg . : Moïșii îl numesc "G'ry". Ei cunosc în fine o a treia specie mai mare ca celelante două și cu blană roșcată. Ei îl numesc "D'jircao" sau ursul cal, din cauza coloarei sale.

Tuturor acestor varietăți le place mierea și fructele, dar fac incursiuni și prin culturile de porumb pe care indigenii îl cultivă în poenile din mijlocul pădurilor întunecoase. Nu cred să fie carnivori din cauză că molarii le sunt foarte tociți.

Urșii cu părul scurt circulă adeseori pereche. Se despart ei din când în când, pentru treburile lor sau când femela trebue să-și crească puiul, însă afară de cazul ăsta soții nu se despart unul de altul.

In ce privește varietatea Thibetanus, urmele lor arată că această specie, vagabondează prin păduri în grupuri de patru până la zece exemplare.

Stricăciunile pe care le fac aceste turme în pădurile prin care trec, sunt considerabile, deoarece atunci când se cațără din arbore în arbore să-și caute hrana, acești urși rup un mare număr de crăci din pricina greutății lor, iar terenul este de multe ori acoperit cu ele, pe mai multe sute de metrii.
N. R. Recomandăm această carte, foarte interesantă, cetitorilor noștrii.


## TABEL

ARĂTÂND PERIOADELE DE GESTATIUNE SAU CLOCIT LA VÂNATUL CU PĂR ŞI PENE

| Denumirea vânatului | T I M P U L <br> I M P ERECHEREI | Timpul cât clocește sau poartă sarcina |  | Scoate pui sau fată în | NUMARUL PUILOR |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Săpămâni de sarcini | Zile de clocit |  |  |
| Urs . | August | 30 |  |  |  |
| Lerb. | Ianuarie-Februarie | 9 | - | Martie-Aprilie | 3-6, câte odată $3-9$ |
| Cerb lopatar | Septembrie-1/, Octombrie | 36 | - | Mai-Iunie |  |
| Cerb lopatar | Octombrie-început Noembrie | 36 17 | - | Iunie-Iulie Martie-Iunie |  |
| Căprioarà. | Iulie-August | 40 | - | Martie-Iunie | $\stackrel{4-12}{1-1}$, rar 3 |
| Capră neag. | Mijloc Noembrie | 21 | - | Aprilie | 1-1, ${ }_{1-2}$, rar 3 |
| Vulpe . . . ${ }_{\text {Viezure }}$ | Februarie | 9 | - | Aprilie-Mai | $4-9$, câte odată mai mult |
| Vidrara . . . | Noembrie-Decembrie Februarie | ${ }_{9}^{9-10}$ | I | Februarie-Martie | $3-4$, rar 5 |
| Jderii ... . | Februarie | 9 |  | Aprilie-Mai Mai | ${ }_{3}^{2-3}-4$, rar 4 cate odată mai mult |
| Pisică sălb. | Februarie-Martie | 9 |  | Mai | $\begin{aligned} & 3-4, \\ & 3-6 \end{aligned}$ |
| lepure . . . . Dropie . | Ianuarie-Martie | 4 |  | Martie-Aprilie | $2-4$, rar 5. Fatà de mai multe ori pe an |
| Cainapie de munte : | Aprilie-Mai | - | 30 | Mai-Iunie | 2 , rar 3 |
| Gaină de munte. | Mijloc Martie-Mai, după timp Martie-Aprilie | - | 27 | Mai-Iunie | 5-12 |
| Fazan . . . . | Aprilie |  | $\stackrel{21}{25}$ - 26 | Aprilie-Mai Mai | 8-10 si mai mult |
| Spureaciu. . | Mai | - | cea 24 | Sfârsit Iunie | $8-12$ $3-4$ |
| Potârniche Prepelită | Aprilie-Mai | - | 21 | Mai-Iunie | 15-20 |
| Prepelită. | Mai-August Martie-Aprilie |  | 18-20 | Mai-August | $8-15$. Cloceste de 2 ori |
| Gâscă sǎlb. | Martie | - | cca 21 | Aprilie-Mai <br> Aprilie | $8-10$ sil mai mult |

# P A C A T! .. 

de D-r A. PĂUNESCU, Medic Locotenent



FÀRȘIT de Martie. Ó bură de ploae caldă, în timpul nopții, mă determină a doua zi să-mi iau pușca și câinele ș̣i plecai în căutarea mult doritului și așteptatului sitar.

Aici unde mă găsesc acum, la Liceul militar ,,Mânăstirea Dealu", vâlcelele și coastele împădurite, ce mă înconjoară, sunt admirabile locuri pentru oprirea sitarilor in pasajul de primăvară.

Eram aproape sigur deci, că voi aduce câțiva. Şi nu mă înșelai. In primul lăstar, la mai puțin de 500 metri de scoală, începură să sboare. Câinele era numai nerv și abia îl mai stăpâneam.

Și in timp ce soarele saluta cu primele lui raze natura deșteptată și întinerită, asvârlind peste mantia veṣtedă de frunze, boarea caldă și dătătoare de viață a unei dimineți clare de primăvară, bietele sburătoare cu cioc lung îṣi luau rămas bun dela viaţă...

Fiecare minut cu încordarea și emoția lui...
Atent, cu ochii la câine, mă strecuram printre tufele lăstarului, tremurând din toate fibrele la fiorul unui aret și admirând, sub văpaia de lumină, picăturile de apă pe crengi, pe frunzele veştede rămase încă atârnate de ramuri, pe muguri născânzi, stropi de ploae din cari, săgețile de lumină, răsfrânte, făceau tot atâtea diamante risipite de o mână măeastră.

Cum simți că trăești!!...
In tot ce te 'nconjoară, dela plăpânda furnică și până la om, dela firişorul de iarbă până la sfidătorul stejar, un suflu de viață pare ca a risipit cenuṣa sub care mocnea văpaia unei vieți apuse.

Şi totuși... de ce am plecat de-acasă ?
Pentru a răpi viaţa unor ființe cari, ca și mine, au dreptul să guste din binefacerile aceluias soare.

Ce crud și totuși adevărat!!

In mână, porṭi una din cele mai grozave născociri ale omenirei civilizate, puşca, iar mijlocul ți-e înconjurat de câteva zeci de celule, din cari, moartea încătuṣată și sufocată, abia aştepta să-şi fulgere mânja răsbunării pe oricine-i va sta în fatặ...

Dar... ce văd !? Câinele marchează un aret ferm, de piatră !... Reveria mă dusese atât de departe cu gândul că-mi uitasem de el. Mă apropii, ordon, strig, îl mângâi !? Zadarnic! Nici nu se mişcă.

Cu corpul lipit de pământ, cu nasul drept înainte, cu ochii ficși ș̣i sticloşi, ca un halucinant, așteaptă și par'că nu 'ndrăsnește să 'nainteze.

- Aproape nu știam ce să fac și nu bănuiam ce-are să se întămple, când, deodată printr'o manevră plină de abilitate, ocoleşte brusc un stuf și rămâne înfipt, cu botul între două garnite, dela rădăcina cărora se ridică greoi și ud de ploae, un sitar...
Focul nu-şi greși ținta dar, spre mirarea mea, câinele nu se mişcase din locul, de unde săltase sitarul, nici după ce acesta căzuse !?
Acceaş statue de piatră, implacabilă la rugămințele și alintările mele.
Oarecum intrigat, cercetai amănunțit împrejurul tufelor și oricine îşi poate închipui cât am rămas de mirat ṣi impresionat, când exact în locul de unde se ridicase sitarul meu, pe frunzele uscate găsii un cuib improvizat, cald încă, în care două ouă de sitar făceau și mai demonstrativă crima ce comisesem !

Inutil să mai adaug faptul că, mustrat de mine însumi, m'am întors acasă.
Nu eram viriovat cu nimic, după legile făcute de oameni, dar o lege supremă, ca un ecou îndepărtat, îṣi cântă și astăzi osânda în sufletu-mi învăluit de ceaţa pasiunei...

$$
\frac{30 \text { Martie } 1930}{\text { Mânăstirea Dealu }}
$$

## Despre cartușele Uniunei

Uniunea, ținând seamă de articolul din numărul precedent al revistei intitulat „Cartușele Uniunei" mulţumeşte călduros pe această cale autorului acestui articol, pentru interesul ce-l poartă lumei vănătorești și în special membrilor noştrii.

Cu prilejul acesta aducem la ${ }^{\text {T}}$ cunostința"camarazilor vânători că „Uniunea" mai dispune de un stoc din cartușele "Perfect Waldrode" originale de calibrul 16 tuburi normale, alice de $2^{1} / 2$ si $3 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$ şi pe care le-a redus costul la Lei 6 bucata,
iar cele cal. 12 din aceaș fabrică, tuburi de $60 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$, încărcate cu alice $23 / 4 \mathrm{~m} / \mathrm{m}$ se vând cu prețul de 7 lei bucata.

Comenzile pentru cel puțin una sută de bucăți, vor fi insoțite de cost, plus $2 \%$ din valoare pentru ambalaj.

Credem că aceste reduceri de prețuri și calitatea cartușelor pe care le punem la dispoziția membrilor noştrii, vor putea să-i satisfacă pe deplin.

# DIN DELTĂ 

- SCHITA -

de C. RISKE



ALTA, cu pădurea-i de trestie aurie, se răsfață calmă și enigmatică într'o întinsoare incomensurabilă, pe când geana orizontului se colorează discret cu o fășie roșiatică. Malul, înverzit cu un brâu de vegetație mlăștionasă, pe alocurea încâlcită cu burueni, e încins cu un drumeag albicios frământat de urme de căruță. Pe drumul acesta prăfuit hodorogește asurzitor o căruță cu doi cai slabi.

Stăpânul negru și firav, îndeamnă din când în când mârțoagele cu codiriștea și câte o sudalmă. Pe leagănul din fund șed doi vânători ,,sportsmani", însăcsănați cu arme în tocuri lustruite de piele galbenă, cu cartușiere îndopate de munițiuni și cu încă alte tacâmuri vânătorești.

Mihail, cel mai în vârstă, un bărbat potrivit de stat și de etate mijlocie, țigănos la față şi cu ochi cenușii reci ca două lame de oţel, rupe tăcerea : „Niculae, cât mă simt de fericit in mijlocul naturii, departe de griji și de nevoi ! Privește la orizontul însângerat ca o pară de foc în zorile dimineței, la undele astea de argint viu și la peria de treistie gălbioară! E o adevărată revelație sufletească!" - „Da, prietene", răspunde amicul său, un tânăr cu fața smeadă și cu ochi albaştrii visători, trecându-şi mâna prin păru-i galben bucălat ${ }^{-}$și dat de spate, ,„vânătoarea este cel mai bun tonic pentru mine; ea îmi redă vigoarea nervilor tociți de monotonia stupidă și totuși obositoare a vieții de birou, îmi redă sănătatea, în sfârșit îmi redă viața....iubesc Delta, cu fauna și flora ei unică, care atrage prin bogăţia-i caracteristică de multă vreme o pleiadă de savanți, orniiologi și botaniști".

Balta, sinie lungueață de argint pe care s'au aruncat la întâmplare buchetele de stuf ingălbenit ca nișie bani de aur, doarme visătoare ca un ținut fermecat în care vrăjitorul său, a preschimbat în stană de piatră toate vietățile; numai rareori un glas de pasăre brăzdează timid tăcerea, parcă i-ar fi frică să profaneze liniștea. Incetul cu încetul însă locul se trezeşte : Câte o pasăre nălucește în sbor de săgeată deasupra firelor de trestie, ale căror capete se dau în lături când din întâmplare aripa fugară le sărută. O sburătoare de noaptc fâlfâe fantomic pe aripi de catifea spre ascunzătoare.

Acum glasurile se întețesc ; printre măcăiturile rațelor se distinge gâgâitul gâştelor, sunetul greu de descris al lișiţelor, strigătele disgrațioase ale multiplelor varietăți de stărci, guguritul turtureleler, țpetele pătrunăto are ale nagâțiilor, fluerarilor și ciovlicelor şi toate
la un loc confundate într'un haos asurzitor de muzică de bâlciu.

- „Privește, Nicule, pelicanii ! Săracii! uite cum sboară în șir, ca niște filozofi tăcuți!
- Mie îmi face rău, când îi văd mă gândesc că Delta noastră adăpostește ultimii din Europa. Zău așa mă cuprinde o amărăciune la ideia că din numărul lor nesfârșit de odinioară abia de au mai rămas vreo câteva colonii cu prea puține exemplare. Pescarii le strică cu o furie oarbă cuiburile, căci pelicanii, cu foamea lor mereu nepotolită, le fac concurență serioasă la pește. Civilizația triumfătoare își reclamă cu imperiositate drepturile, iar natura biruită trebue să cedeze fără discuție pasului ei de fier. Cât timp va mai trece oare până ce și acești uriași ai bălților vor dispare cu totul din meleagurile noastre și nu-i vom găsi decât prin muzee și prin tratatele de geologie ?".
- „Ai dreptate dragul meu, dar degeaba ne frământăm noi... tii, uite că s'a luminat și noi tot n'am ajuns. Am pierdut paza de dimineață. Păcát !".
- „Cred și eu; este destul de târziu și soarele nu stă pe loc!".
- Ei dar lasă nu te mai amărâ, căci vânat găsim berechet pe baltă".

In răstimp căruța se strecoară anevoios printre gropile ce răsar în cale asemeni unor surprize neplăcute și sare friptă în sus, ori de câte ori se isbește de câte un hopDupă o cotitură mai învârtită țăranul se întoarce și arată cu codirișca spre o casă care se ivește palidă în marginea bălței : „Èi boerilor iacă-ne ajunși !"

- „Bine că a dat Dumnezeu în fine, nepricopsitule; uite, din cauza ta am pierdut cea mai frumoasă parte a vânătoarei, paza de dimineață".

Incâlcită printre sălcii pletoase și răchiți stufoase, albă ca argintul contrastând cu smaraldul pădurii, învelită cu stuf și cu ferestre boite cu flori turchize, ${ }^{\text {c casa }}$ lui Timofti, pescar lipovean cu barba blondă și ochi albaștri, pare aruncată în această sălbăticiune numai grație unui hazard capricios al întâmplării. El și fiul său Vasia stau la dispoziția celor doi tovarăși, spre ai conduce cu bărcile prin stufuri, după rate ; Timofti cu Mihail, iar Vasia cu celălalt. Despărțindu-se, se înțeleg unde să se întâlnească la prânz.

Dubele (bărci pescărești) alunecă liniștite pe luciul întins și ușor încrețit de vântulețul ce adie, împinse de sturciul barcagiilor printre mănunchii de nuferi cari înălbesc în mici insulițe apele verzui. Din depărtare se aude ecoul unor focuri de armă cari se tot apropie, până când la o cotitură de stuf Mihail se găsește față în față cu un vânător necunoscut, un vlăjgan blond, bărbos, cu un nas coroiat și ochi căprui pătrunzători

- "Grigorie Socoloff".
- „Mihail Bunea. - Sunteți vầnător de prin partea locului, Domnul meu ?".
- „Exact, și în plus proprietarul bălței acesteia. Mă simt fericit, domnule, că în pustiul acesta nesfârṣit al apelor întâlnesc un tovarăș de vânătoare care aduce în vorbă,şi port ceva din aerul Capitalei".
- „E surprinzător, cum m’ați ghicit. Așa-i, sunt bucurestean".

Socoloff se apropie, de Mihai îi dă mâna călduros, apoi scoate o tabacheră de argint și cu un gest larg îl imbie să fumeze.

La conacul de prânz Socoloff cunoaşte și pe Nicu Partenie și sfârṣește prin a-i invita pe cei doi la el acasă în seara aceia...
Spre amurg, o cabrioletă ușoară trasă de doi trotteuri vineți de rasă rusească îl duce pe proprietar și pe noii săi amici ín trapul întins al cailor spre conacul moșiei.

Luna, taler înfocat răsărit printre siluetele negre ale copacilor de pe muchea dealului, zâmbește ironic și aruncă puzderie de argint peste crăcile arborilor întinse rugător spre cer ca într'o prosternare divină și peste căsuṭele de zahăr ale satului răsfirat pe coastă, cari se ghiceşte doar in fund. Din depărtările orizontului, umbre negre se întind alene peste ținutul tăcut, iar apa presărată de licuricii stelelor, licărește în reflexe argintii. Dinspre satul învăluit în plâca noptet se aud lătraturile câinilor...

## II

Grigorie Socoloff, sau domnul Grişa, cum îl numesc de preferință cunoscuții, este ne însurat și îşi petrece burlăcia aproape numai la moșia moștenită dela părinți, deși are licienţa în Drept și casă frumoasă la Galați proprietate, căci pasiunile care-i mistue sufletul sunt vânătoarea, practicată de el cu entuziasm, ṣi caii. Colecția sa de arme valorează o avere, iar faima crescătoriei sale de cai s'a răspândit în toată Dobrogea.
După ce invitații și-au lăsat bagajul în camera destinată lor și s'au aranjat pentru masă, îi vedem în sufrageria vastă, îmbrăcată jos în lemn iar tavanul tot din lemn sculptat, amenajat în stil de vânătoare, cu blănuri de urși și de mistreṭi pe podea, cu animale și păsări împăiate, având ca podoabă de frunte un frumos dulap de arme, lucrat cu iscusință în lemn de stejar sculptat. Dulapul acesta este mândria proprietarului, care-i arată conținutul prețios tuturor cunoscuților vânători, veniṭi aci să-1 viziteze în sihăstria sa. De pe pereţi atârnă coarne de cerb, de țap și de capră neagră, complectân-du-se cu picturi valoroase, montate in rame late aurii reprezentând scene de vânătoare și naturi moarte. Din tavan atârnă un candelabru imens, executat cu artă numai din coarne masive de cerb iar inspre peretele opus ușii se ridică o estradă care dă într'o fereastră mare ogivală, având în dreapta ș̣i stânga jilțuri comode, Toată mobila este lucrată în stejar greu, iar pe mesuṭele mici aşezate discret pe la colțuri, se văd vaze de Gallet, cristal și statuete mici de Sèvres. Masa din mijlocul odăii te invită parcă să te așezi și este împodobită cu argintării, porṭelanuri, și pahare de cristal șlefuit. Intr'un cuvânt, toată atmosfera trădează ceva aristocratic, un corfort absolut, totul este aranjat cu mult gust și fiecare obiect, oricât de mic, este de valoare.

Conversația în timpul mesei se scurge uşor iar invitații află dela proprietar, al cărui talent de povestitor ̂̂l admiră, că este de origină Cazac, urmaşul acelor Cazaci care trecuseră odinioară sub hatmanul Mazeppa în țară, fugiṭi de prigonirile Ruşilor cu cari se luptaseră fiind învinși.

La masă serveṣte un tịp ciudat, îndesat la trup și lat în spete, roșcovan la faţă, cu nasul ardeiat și cârn ca un nasture, aşezat între doi tăciuni aprinṣi cari clipesc mereu nelinișt. Părul negru de catran îl poartă tăiat pe jumătate, după modă muscălească. Ce-ți atrage însă imediat luarea aminte la el este o cicatrice care începe de sub ochiul drept și se prelungeşte ca un fier roşu pe sub nas și trece peste buzele cărnoase oprindu-se jos în stânga bărbiei. Serveşte cu mişcări șovăitoare și exală un miros puternic de rachiu; după ce iese, Socoloff se adresează către mosafiri : - „Păcătosul acesta este un cazac Zaporojean, dintre cei fugiţi cu armata genaralului Wrangel acum câțiva ani, când a fost înfrânt de bolşevici. L'am găsit iarna, prăpădit de mizerie, pe ulitele Bolgradului unde plecasem cu treburi. Mi s'a făcut milă de el și l'am pripăṣit aici. L'aşi fi dat de mult afară, căci e leness și un bețivan de forṭă, dar acum să vă povestesc motivul pentru care sunt obligat să-1 țin:

Era prin primăvara anului 1923, nu mult timp după ce primisem pe acest om în serviciu. Intr’o Duminecă, ca de obiceiu, plecasem în baltă pe grinduri, la vânătoare de becaține, însoţit de prepelicarul meu și de servitorul acesta. Dar apa fiind cam rece şi omul neavând cizme de cauciuc ca mine, îl lăsai departe pe un loc mai uscat, geanta cu provizii și rezerve de cartuşe, iar eu mă avântai spre locurile mai umede cari țineau vânatul. La un momend dat, după ce mă depărtasem cam la vreo 200 de paşi și trăsesem ambele focuri în niște becaține, tocmai mă pregăteam să-mi reîncarc arma când simții o lovitură atât de straşnică în cap, de-mi luă piuitul. Ce se întâmplase?

Doi braconieri, pe care îi prinsesem cu un an înainte vânând în timp nepermis la iepuri, vara cu ogarul pe moșia mea și cari, dați de mine în judecată, fuseseră condamnați la o amendă strașnică și închisoare, mă pândiseră în dosul unei sălcii și în timp ce treceam pe acolo unul dintre ei îmi dădu cu ciomagul în cap. Totuṣi mă mai țineam pe picioare și putui striga în direcția servitorului : „Wladimir! Ajutor!" Apoi, fără să-mi pierd cumpătul - căci amețeala momentană îmi trecuse - întorc arma cu patul spre agresor, în-vârtind-o în aer ca pe o bâtă și parând o lovitură. Dar aproape în acelas moment simții în spate o lovitură dureroasă de lamă tăioasă, pe care mi-o aplicase cel de al doilea tovarăş, nevăzut de mine până atunci și care se strecurase în spatele meu. Sării într'o parte și îi dădui acestuia o lovitură cu arma peste braţ, încât scăpă cuțitul; dar curând îl ridică din nou. Eu simţeam cum mi se sleiesc puterile tot mai mult, căci sângele gâlgâia din rana adâncă. In sfârṣit abia mai puteam rezista atacurilor cu atât mai întărâtate ale celor doi, cu cât simțeau că mă prăpădesc mai mult, când apăru Wladimir care auzise strigătele mele și, deși nu avea măcar
un briceag la el, alergase într'un suflet intr'ajutor. Eu, între timp mai primisem două lovituri de cuțit și câteva ciomege și abia mai puteam rezista. Argatul, deși cam mic cum îl vedeți, dar care totuși dispune de o forță herculeană, se aruncă cu turbare la cel cu ciomagul, îl însfăcă de beregată, îi luă ciomagul și în câteva secunde îl făcu inofensiv. Celălalt, când văzu aceasta, se mai apără producând argatului rana a cărei cicatrice o poartă pe față, apoi dispăru printre sălcii. Eu căzusem în nesimțire din cauza sângelui pierdut.

N'ar mai trebui să adaug, că tâlharii au fost puși
imediat sub urmărire și arestați de jandarmi, iar acum stau la răcoare.

Așa dar pricepeți motivul pentru care sunt silit să-1 tolerez azi pe bețivan, care - cinstit vorbind - nu este chiar atât de rău, de vreme ce e o fire credincioasă și recunoscătoare așa cum nu prea se găsesc mulṭi în ziua de azi.

Iar acum, Domnilor, să vă servesc la desert un vin de Samos, pe care l'am primit mai zilele trecute dela Sulina și care - fără să mă laud - este excelent!


## UN SFÂRȘIT DE SEZON...

ZI GEROASÅ de Ianuarie - ziua vine încet de tot și clipele par aninerăbdarea cu care aștept ultima zi a sezonului 1929-30 mă roade. Dar iată că încetul cu încetul incepe să-și arate fața 15 Ianuarie 1930...

Ceata de vînători şí hăitași pare o oaste ce merge la crâncenă bătae, patima ce frământă sufletele lor tinere îi face să înfrunte usturimele gerului să râdă și să glumească. Astăzi e ultima zi când la olaltă vor mai simți frigurile așteptărei în țiitoare-la anul, cîți vor mai încheià sezonul ? Dumnezeu știe ! "Carpe diem".

Și vesela ceată urcă culmile spre asfințit, de satul B... hăitaşii se lasă în liniște spre valea Plutei, iar vânătorii înconjoară țihla deasă dela Fîntîna lui Toader, clipele trec repede, un glas prelung de corn face să tremure nesfîrșitul pădurei, ecoul repetându-1 întreit, din depărtare se aud din ce în ce mai distinct glasurile hăitașilor, niște gaițe speriate cîrîe supărător, un stol de cocoșei trece cu strigăte de groază și se pierde în desi-
mea pădurei... dar un foșnet de frunze și de crengi uscate mă deșteaptă din reverie... printre copaci un lup cenușiu înaintează în galop, epolez maşinal deși sub țevile puștei mele și-au mai dat sfărșitul doi sugrumători ai oițelor, când ajunge la vreo 40 de metri, într'un luminiși cirmește spre dreapta oferindu-mi o clipă latul corpului, două focuri pornesc aproape instantaneu, sălbăteciunea face un salt și se pierde în desiş.

Bătaia își urmează cursul, focurile se întețesc, urechiați trec binişor pe lângă mine, dar nu mai trag, gândul lupului scăpat mă obsedează. Bătaia terminată, în timp ce camarazi fac bilanțul... plec însoțit de doi hăitași dar iată singe și picăturile se îndesesc din ce în ce pe ochiurile de zăpadă; după aproape 2 km . de umblat... iată, la rădăcina unui stejar lupul întins, cu ochii, crunți sticloṣi privind parcă un vrăjmaș invizibil, iar printre dinții săi rânjiţi, parcă se strecoară un blestem ! Așa am încheiat sezonul anului 1930, și întimp ce hătaşii ridicau trupul neînsufleţit al fiarei prin frunzele uscate, din vîrful stejarului, trecu o adiere, aidom unui suflet ce sboară spre neant!

ATH. G.



# ARMA PENTRU TIRUL CU GLONT DE MARE VITEZA, ȘI ALTELE 

de Maior SCHNEIDER-SNYDER ROLAND

dificile pretentiuni Amintesc spre exemplu cartusul german No. 514, care, încărcat cu o cantitate de pulbere, lamelă Rottweil No. 5 de $3,5-4$ gr. și diferite gloanțe de $10-12.7$ gr., depinzând de laborarea cartușului și lungimea tevei, a armei, etc., dădea o viteză de $V_{o}=1000$ $\mathrm{m} / \mathrm{sec}$.

Vânătorul de munte, cât și acel al stepei, preferă arme cu tir pe cât posibil de razant, care să-l dispenseze de inconvenientul aprecierei distanteei și a greșelilor ce sunt în legătură cu aceasta; iar în ce privește efectul, dorește că vânatul, chiar dacă nu ar fi primit o lovitură din cele mai bune, totuş să rămână pe loc, dându-şi sfârșitul în sunetul armei.

A îndeplini, aceste cerințe, s'au străduit inventatori, industriași, vânători și scriitori și s'au și construit diferite cartuşe cu diferite denumiri, care au și corespuns întru câtva, scopului dorit.
Insă regulele fizice, și ale balisticei, bazate pe acestea nu pot fi neglijate nici de cel mai activ industriaş. Căci, în goana după succese comerciale s'au construit multe monstruozități, care folosindu-se de sprijinul reclamei credeau că vor avea succese mondiale.
S'a scris și vorbit mult despre diferite date de Vo-25 și Eo- 25 ajungând la rezultate naive. Dar la vânătorul practic nu se poate cere, ca el să posede cunoştințe balistice atât de vaste, ca să poată culege adevărul din cele cetite. Pentru aceasta el ar avea nevoie de cunoștințe, ample; iar tocmai redactorii revistelor de specialitate ar fi avut datoria să selectioneze materialul ce pun la dispoziția cetitorilor lor. Tot aşa cu regret putem constata că tocmai in coloanele balistice al revistelor se face o prea mare reclamă.

Cetitorul se încrede în valorile de «V» și «E» cetite, mai ales dacă ele sunt datele unor măsurături făcute de vre-un stand de încercare ssi înclină orientându-se numai după cartuş, că creadă că şi arma lui, care este de acelaş calibru, posedă aceste calităţi. Ar trebui însă să sstie, că aceasta nu trebuie să fie de loc cazul, căci valorlie balistice nu depind numai de cartuş, ci sunt un rezultat al producției, al armei și al cartuşului care rezultat variază după lungimea tevei și executarea forajului, dând de multe ori diferenţe considerabile, chiar și la arme,
care in aparență, au aceeaş lungime a țevilor ssi acelas foraj, se pot ivi diferente considerabile în valorile «V» și «E» folosindu-se din ele exact acelaş cartuş ! Așadar valorile «V» și «E» nu ne pot servi decât cu aproximație pentru orientare ; în schimb trebuie să dăm atenție lungimei țevei, măsurările traectoriei şi presiunei gazelor, tot o aproximație care este înfluențată de dimensiunile plinurilor și golurilor glinturilor de diametrul dintre plinuri și goluri, a dimensiunei conului de legătura dintre țeavă și lăcașul cartușului.

Vânătorul nu trebuie să se mai călăuzească de valorile V-25 și E-25 ci trebuie să se conducă de modul de comportare ale acestor valori la $100-200$ ssi 300 m . faţă de formele necorecte ale glonțului, respectiv ale formei glonțului de mare viteză foarte variat, aceste valori «V» sii «E» scad foarte repede cu distanța. O cercetare sumară a tabelelor alăturate, ar putea convinge pe cetitor că aceleas gloanțe cu vârful ogival și fundul plat, se comportă cu mult mai avantajos. Deasemenea îl vor edifica traectoriile din tabela No. 2 precum și valorile lui V și E și-1 vor convinge că înălțimea traectorilor de 100 și 200 m . ale cartușelor dela $7-9,3 \mathrm{~mm}$., cu încărcătură de iarbă fără fum de $2,5-3,75$ gr. arată o cifră atât de mică încât acest cartuş, până la 200 m ., vânătorește luat, corespunde celor mai moderne cerințe, și trebuesc socotite corespunzătoare scopului, cu atât mai mult pentru vânătorul care dorește să recurgă la cartușe cu încărcături forțate de construcție modernă și care dorește să tragă la distanţe de peste 200 m ., deci la 300 m ., maximum 400 m . Aceste distantee, contează la cele mai mari, pentru condițiile vânătoreşti, europene, şi trebuie cumpănit dacă stopping-power-ul glonțului precum și presiunea mărită a gazelor pot fi suportate de armă.
Pentru examinarea presiunci unei arme, cetitorul să întrebuințeze tabela No. 3.
Locul de căpetenie printre cartuşele de mare viteză îl ocupă astăzi cartușul Halger cal. $280(7 \mathrm{~mm}$.) H. V. Magnum, care corespunde pe deplin cerintelor vânătoreṣti expuse mai sus, dar în ce privește împrejurările vânătoarei de stepă, spre ex. în Africa, la distanta de 1000 metri prezintă o răspândire de $24,5 \mathrm{~cm}$., înălțime și $17-25 \mathrm{~cm}$., în lățime.

Acest cartus, intrebuințat dintr'o armă cu 1 teavă, necesită închizătorul Mauser sau Block; iar dintr'una cu 2 sau 3 tevi, închizătorul Kersten, sau închizătorul «Vertikal-Block» sistem Jäger, pe lângă o dimensionare corespunzătoare a armei!
Trebuie să menționez, că aceste cartușe nu se pot procura decât dela inventatorul lor, ing. sef. Gehrlich, de oare ce nu-şi desface cartușele prin alte firme.

## TABLOU No. 1



TABELA No. 2

| Cartusul |  | $\begin{aligned} & 3 \\ & 3_{0}^{3} \\ & 30 \end{aligned}$ |  |  |  | VITEZA ms. |  |  |  |  |  | ENERGIA mkg. |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { Timpul } \\ 1 / 10000 \mathrm{sec} . \end{gathered}$ |  |  | Presiunea <br> gazelor <br> $\overline{\mathrm{kgr} . \mathrm{cm}^{2}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { V } \\ & 0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{V} \\ & 25 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} V \\ 100 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V} \\ 150 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V} \\ 200 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { V } \\ 300 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{E} \\ & 0 \end{aligned}$ | $\stackrel{\mathrm{E}}{25}$ | $\underset{100}{\mathrm{E}}$ | $\begin{gathered} \mathrm{E} \\ 150 \end{gathered}$ | $\underset{200}{\mathrm{E}}$ | $\underset{300}{\mathrm{E}}$ | $\begin{array}{\|c} \mathrm{T} \\ 100 \end{array}$ | $\underset{200}{\mathrm{~T}}$ | $\begin{array}{c\|c} \mathrm{T} \\ 300 \end{array}$ |  |
| $7 \times 57$ | 2.95 2 | Biindat de Vână: toare | 36 | 11.2 | 650 | 730 | 705 | 638 | 599 | 561 | 490 | 314 | 284 | 232 | 205 | 180 | 137 | 1469 | 3138 | 5043 | 3050 |
| $7 \times 57$ | 3.2 2 | $\begin{aligned} & \text { S. de } \\ & \text { Vână= } \\ & \text { toare } \end{aligned}$ | 30 | 10.0 | 650 | 809 | 785 | 733 | 708 | 687 | 653 | 334 | 314 | 274 | 256 | 241 | 271 | 1308 | 2720 | 4215 | 3450 |
| $7 \times 57$ | 30 2 | Torpe $=$ do găurit | 33 | 11.2 | 650 | 760 | 740 | 685 | 651 | 619 | 561 | 330 | 313 | 268 | 242 | 219 | 180 | 1388 | 2924 | 4622 | 34.0 |
| $7 \times 57$ | 3.0 2 | $\overline{\text { Blindat }}$ de Vână: toare | 26 | 9.0 | 650 | 781 | 750) | 667 | 617 | 57. | 485 | 280 | 258 | 204 | 175 | 149 | 108 | 1387 | 3008 | 4906 | 2205 |
| $7 \times 64$ | 3.2 2 | " | 26 | 9.0 | 650 | 847 | 810 | 718 | 664 | 614 | 585 | 329 | 301 | 237 | 202 | 173 | 126 | 1257 | 2793 | 4557 | 2850 |
| $7.64$ <br> Brenneke | $\begin{gathered} 3.3 \\ 2 \end{gathered}$ | " | 30 | 11.2 | 720 | 778 | 770 | 602 | 642 | 607 | 733 | 364 | 338 | 273 | 239 | 210 | 162 | 1346 | 2892 | 4649 | 3300 |
|  | 3.3 2 | $\begin{aligned} & \text { Torpe }= \\ & \text { do } \\ & \text { găurit } \end{aligned}$ | 33 | 11.2 | 720 | 823 | 800 | 737 | 700 | 666 | 606 | 347 | 365 | 310 | 280 | 253 | 208 | 1287 | 2716 | 4298 | $3350$ |
| " | 3.5 2 | $\|$Blindat <br> de <br> Vână: <br> toare | 26 | 9 | 720 | 888 | 850 | 751 | 695 | 641 | 549 | 362 | 331 | 259 | 222 | 189 | 133 | 1228 | 2667 | 4353 | $3000$ |
| $8 \times 57$ I. R. | $\begin{gathered} 2.3 \\ 1910 \end{gathered}$ | " | 30 | 14.7 | 680 | 601 | 580 | 522 | 490 | 458 | 403 | 271 | 252 | 214 | 180 | 157 | 122 | 1786 | 3827 | 6169 | 2400 |
| $8 \times 57$ I. R. | $\begin{gathered} 2.45 \\ 1910 \\ 2.75 \\ 5 \\ \hline \end{gathered}$ | " | 30 | 14.7 | 680 | 650 | 625 | 560 | 523 | 490 | 428 | 317 | 293 | 236 | 205 | 180 | 137 | 1662 | 3562 | 5745 | 2600 |
| 8×571. R. | $\begin{gathered} \hline 2.6 \\ 1910 \\ 2.75 \\ 5 \end{gathered}$ | " | 26 | 12.7 | 680 | 715 | 685 | 608 | 563 | 524 | 459 | 331 | 304 | 239 | 205 | 178 | 133 | 1520 | 3296 | 5345 | 2700 |
| $8 \times 57$ I. R. | 30 5 | " | 21 | 10.2 | 680 | 856 | 800 | 672 | 610 | 560 | 478 | 381 | 333 | 235 | 193 | 163 | 119 | 1328 | 2967 | 4897 | 2850 |
| $8 \times 57$ I. R. | 3.1 5 | S. de Vână= toare | 28 | 10.0 | 680 | 861 | 835 | 760 | 713 | 669 | 590 | 378 | 355 | 294 | 259 | 228 | 177 | 1235 | 2638 | 4230 | 3600 |
| $8 \times 60$ | $\begin{aligned} & 3.1 \\ & 3.9 \end{aligned}$ | $\left\lvert\, \begin{gathered} \overline{\text { Blindat }} \\ \text { de } \\ \text { Vână. } \\ \text { toare } \end{gathered}\right.$ | 30 | 14.7 | 720 | 737 | 705 | 624 | 580 | 540 | 473 | 407 | 373 | 292 | 252 | 218 | 168 | 1479 | 3203 | 5183 | 3100 |
| $8 \times 60$ | 3.0 5 |  | 26 | 12.7 | 720 | 779 | 745 | 657 | 607 | 562 | 487 | 393 | 359 | 279 | 238 | 204 | 154 | 1403 | 3050 | 4962 | 3100 |
| $8 \times 60$ | 3.35 5 |  | 21 | 10.2 | 720 | 925 | 860 | 710 | 639 | 584 | 496 | 445 | 385 | 262 | 212 | 177 | 128 | 1246 | 2811 | 4670 | 3350 |
| $8 \times 60$ | 3.4 4 | S. de Vână= toare | 28 | 10.0 | 720 | 936 | 905 | 823 | 774 | 727 | 638 | 447 | 418 | 345 | 305 | 269 | 207 | 1140 | 2432 | 3900 | 3700 |
| $\begin{gathered} 8 \times 69 \\ \text { Magnum } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 3.7 \\ \text { Spec. } \\ \text { P. } \end{gathered}$ P. | Torpe. do | 33 | 12.1 | 720 | 888 | 870 | 821 | 792 | 765 | 721 | 486 | 467 | 416 | 387 | 361. | 371 | 1172 | 2436 | 3788 | 3450 |
| $9.3 \times 64$ | 3.5 5 | Blindat de Vână: tozre | 30 | 18.5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | $=1 \mathrm{a}$ |  | cart |  | $3 \times 74$ | R cu | incă | ătura egală |
| $9.3 \times 74$ | 35 5 |  | 30 | 18.5 | 600 | 675 | 650 | 585 | 547 | 512 | 456 | 430 | 398 | 323 | 282 | 247 | 196 | 1595 | 2423 | 5502 | 2850 |
| $9.3 \times 74$ | 3.75 5 | * | 23 | 15.0 | 609 | 737 | 710 | 632 | 585 | 542 | 468 | 415 | 385 | 305 | 262 | 225 | 167 | 1477 | 3186 | 5167 | 2550 |

## Westf. Sprengstoff A. G. Nurenberg

Coordonatele traiectoriilor cu tirul la O m. Punkt


## datele la fel.



OBSERVATII

Cifra aflată sub greutatea pulberei înseamnă felul pulberei Rotweil.

La cartuş prima cifră ne arată calibrul în mm ., a doua cifră lungimea tubului in mm .

Semnul: O arată distanta la care traectoria trece prin punc. tul ochit.

Semnul: + arată in mm . curbura (coordonata) traectoriei la distanţa respectivă deasupra liniei de ochire.

Semnul : -- arată căderea traiectoriei sub linia de ochire.

Cu teava de $600 \mathrm{~mm} ; \mathrm{V}_{25}=675$.

Cu teava de $600 \mathrm{~mm}: \mathrm{V}_{25}=710 \mathrm{~ms}$.

Cu teava de $600 \mathrm{~mm}: \mathrm{V}_{25}=820 \mathrm{~ms}$.

Cu teava de 600 mm : $\mathrm{V}_{25}=850 \mathrm{~ms}$.

Cu teava de $600 \mathrm{~mm}: \mathrm{V}_{25}=825 \mathrm{~ms}$.

Din studiul tabelei reese: 1. Traectoria a acestor cartuse având coordonate mici, până la 200 m ., este razantă. 2 . numai la distante peste 200 m . este nevoe de cartuṣ cu mare viteză. 3. Viteza este in legătură cu distanța. 4. Cu viteza cade şi puterea de oprire (wkg.) = stopping power. 5. Aceasta ultima corespunde cu toate cartusele pentru omorârea vânatului nostru. 6. Cartuşul de $8 \times 60$ este destinat de a înlocui pe cartuşul de $8 \times 57$. 7. Car= tuşul de $8 \times 60$ Magnum din punct de vedere al datelor balistice intrece cartuşul $9.3 \times 64$ (Mausser) şi cartuşul de $9.3 \times 74$. Fiind de mare viteză este un cartus foarte potrivit pentru distante de peste 200 m ., cu o putere de oprire de tot superioavă.

## TABELA Nr． 3

Scard de ajpecieie al Standului de incectare Berlin－Wansee peetiru clasiea firului armelor ghintuite．

| Denumirea |  | DIAMETRUL CEROULUI（TINTED in cm ． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | SUPERIOR |  | FOARTE BINE ${ }^{\text {＊}}$ |  | BINE |  | Satisfácător |  | PREA PUTIN |  |
|  |  | Cu 5 focuri | Cu 10 focuri | Cu 万 focuri | Cu 10 focuri | Cu 5 foruri | Cu 10 focuri | C．u 5 focuri | $\mathrm{Cu} 10$ focuri | Cu 5 focuri | Cu 10 focuri |
| Arme de vână－ toare cu gloanţe blindate | 100 | 5，0 | 8，1 | 51，－6，1 | 8，2－10．0 | 6，2－7，2 | 10，1－11，9 | 7，3－9，5 | 12，0－15，6 | peste 9，5 | peste 15，6 |
|  | 150 | 7，5 | 12，3 | 7，6－9，2 | 12，0－15，0 | 9，3－10，9 | 15，1－17，8 | 11，0－14，2 | 17，9－23，4 | ＂14，2 | 》 23，4 |
|  | 200 | 10，0 | 15，0 | 10，1－12，3 | 15，1－20，0 | 12，4－14，5 | 20，1－23，8 | 14，6－19，0 | 23，9－31 3 | 》 19，0 | 》 31，3 |
|  | 300 | 15，0 | 24,0 | 15，1－18，4 | $24,5-30,0$ | 18，5－21，8 | 30，1－35，5 | 21，9－28，5 | 35，7－46，9 | ＂28，5 | 》 46，9 |
| Arme de vână－ toare cu gloanțe de plumb | $10)$ | 4，8 | 7，9 | 4，9－6，4 | $8,0-10,5$ | 6，5－7，8 | 10，6－12，9 | 7，9－10，2 | 13，6－16，9 | ＂10，2 | \＃16，9 |
|  | 200 | 6，0 | 9，9 | $8,1-8,0$ | $10,0-13,1$ | 8，1－－9，7 | 13，2－16，1 | 9，8－12，7 | 11，2－21，1 | 》 12，7． | 》 21，1 |
|  | 300 | 9，0 | 14，8 | 9，1 $\quad 12,0$ | 14，9－19，7 | 12，1－14，6 | 19，8－24，2 | 14，7－19，1 | 24，3－31，7 | ＊19，1 | \％31，7 |
| Arme speciale de | 10. | 3，2 | 5，3 | $3,3-4,1$ | 5，4－6，9 | 4，2－5，3 | 7，0－8，5 | 5，1－7，2 | 8，6－119 | ＂ 7.2 | ＊11，9 |
|  | 200 | 7，0 | 11, | 7，1－9，0 | 11，7－15，1 | 9，1－11，6 | 15，2－18，6 | 11，7－15，7 | 18，7－26．0 | 》 15，7 | ＂26，0 |

## LA COCOSSI DE MUNTE

ION DASCĂLU，Brigader－Silvic Slănic－Muscel．



RA prin luna Ap－ rilie 1930.

După ce îmi făcusem inspe－ cția conform regulamentului la pădurea Sta－ tului Bahana－ Rusului și pe când mă îna－ poiam din pă－ dure la canto－ nul de vână－ toare Bahna， fost al M．S． Regele Ferdi－ nand，găsindu－mă aci în locuri care te fac să－ți aduci aminte de vânătoare，și în vedere că d－l șef al ocolului ordonase să colectez ceva pentru muzeul de vânătoare ce urma a lua ființă pe atunci，mă gândesc că ar fi bìne să beneficiez de faptul că sunt cai aproape
de munte，și să fac o încercare să urc sus la cocoși．
Intreb pe pădurarul Sultăneci care mă însoția dacă ar fi potrivit timpul，și primesc răspunsul，că chiar cu o zi înainte a fost prin cantonul de pază până sus la munte și a văzut pe zăpadă în marginea golului，urme de cocoși．

Incurajat de răspunsul pădurarului，îi spun că a doua zi voiu merge la inspecția cantonului său de pază，și că noaptea vom rămâne sus în munte cu scopul de a cer－ ceta dacă în adevăr bătaia cocoșilor a început．

Pe la ora 4 a doua zi，termin de cercetat porțiunea ce aveam în program，și luând $h$ ățaşul către stâna din muntele Șețu，după o oră de mers sosesc în marginea golului și încep să cercetez pe zăpadă să văd dacă gă－ sesc vre－un indiciu．Găsii în adevăr pe partea dreaptă a gurii plaiului，urme proaspete de cocoşi pe zăpadă，iar în mijlocul unei răriști sub un molid falnic și escremente multe，ceeace mi－a dat toată siguranța，că aci un $\operatorname{cocos}$ își are locul de dormit noaptea．

Deoarece tot cercetând trecuse cam mult，mă retrag cu pădurarul numai decât din aceste locuri，căci aproape începu a se înserà，și deci se apropia timpul când co－ coşul trebuia să vie la culcare．

Mergem pe plaiu înapoi la vre-o doi km. unde găsim un loc svântat și zăpada luată, adunăm lemne, facem un foc mare și punem de ne svântăm încăltặmintea, îngrijiind și de așternut pe care îl facem din cetină de molid.
Numai cine a dormit în pădure știe cât farmec are un foc mare în pădure în timpul nopții, când liniștea nu este întreruptă decât de șuierul uṣor al vântului printre crăcile brazilor, trosnetul lemnelor de pe foc şi din când în când de cântecul, parcă de voinic, ai huhurezului.
Dacă ai noroc și de timp frumos!...
Până să ne culcăm, Sultăneci mi-a povestit câteva întâmplări de vânătoare pe care răposatul marele vânător și iubitor al naturii, Regele Ferdinand, le-a petrecut pe când era prinṭ de coroană, prin aceste locuri.
Se familiarizase atât de mult locuitorii dimprejurul acestui canton de vânătoare, in special cei din imediata apropiere, din cătunul Slatina cu venirea M. S. aci, și totuși pentru ei era o sărbătoare mare, timpul când se găsia aci la vânătoare. Scurgându-se pe nesimțite clipele, și absorbit de povestile interesante ale pădurarului, m'am pomenit că e aproape miezul nopții.
Am hotărât deci să ne culcăm, mai punând o serie de lemne pe foc. In acea noapte m'am deșteptat de $2-3$ ori de m'am uitat la ceas de teamă să nu întârzii.

Pădurarul ssi el un pasionat și priceput vânător, era treaz de câte ori mă deșteptam eu să mă uit la ceas. Când ne-am deșteptat ultima dată era ora $3^{1 /} /$. Repede ne-am îmbrăcat, am aprins felinarul să ne luminăm potca, și la $\left.3^{1}\right|_{2}$ eram plecați. Până la $\left.4^{1}\right|_{2}$ am fost in marginea golului, unde am stins felinarul, atârnându-1 de un brad lângă plaiu, și încet cu precauțiune am înaintat mereu în direcția rariṣtei vizitată de cu seară, până m'am apropiat ca la 150 metri, mergând tot timpul pe sub poala brazilor și numai urechi, unde m'am oprit.
Dinspre răsărit începe a se lumina cerul.
N'au trecut nici cinci minute și am desluṣit o mişcare
în crăcile molidului către care îmi îndreptasem eu toată atențiunea, după care aud apoi un «tac ...tac ...»; după o mică pauză iarăşi aud «tac . . tac . . . tac . . » și după fie care serie de tactacuri sfârşește cu un zumzet și o sbârnială parcă de metal (la fel cum ai freca două coase una de alta). In sfârṣit sunt acum sigur, cavalerul munților se găseşte în molidul cercetat de noi seara. Vorbesc în şoaptă pădurarului să rămână pe loc, ascuns sub un brad, iar eu cu puşca în mână aştept din nou cântecul cavalerului îndrăgostit, și în timpul când el încheie seria tictacurilor cu acel zumzet surd, eu fac înainte câtiva paşi strecurându-mă pe sub poala brazilor și oprin-du-mă imediat când el înceta de a mai cânta. In salturi aşa făcute în timpul când el cânta, m'am tot apropiat de molidul în care se găsia, și aci am cercetat cu ochii fiecare cracă a molidului până ce 1 -am descoperit. In timpul când el a început a cânta din nou, mi-am schimbat puțin locul spre a-l vedea mai bine dintr'un loc mai deschis și aci am așteptat de a mai cânta încă de trei ori.

La al doilea cântec de când eu stam pe loc și-l admiram, de undeva din apropiere, aud un cântec de răspuns, un fel de "coo . . . cooo . . ."; erà răspunsul găinei la chemarea de dragoste a cavalerului munților.

După răspunsul găinei, cocoşul a devenit mai neliniștit, și a început a se mişca pe creacă de colo până colo. L-aş fi admirat încă mult, dar de teama de a nu-şi schimba locul, la cântecul următor întind arma, întunec bine cătarea în el și aprind focul. Un trăsnet surd răsună în codrul liniştit și de sus de pe craca unde ședea, vine în jos prin crăci, sbătându-se și cu un sgomot înfundat lovește pământul.

S'a dus viața și s'a isprăvit cu dragostea.
M'am uitat lung la el, i-am pipăit corpul încă cald, și mi-a părut rău că i-am ridicat viața tocmai în clipele când el se simția mai mândru și mai fericit.

# PASIUNE <br> (URMARE) 

## Adaptare de ©. LEHRER


emişcată și palidă, Vera ascultase povestirea. Buzele i-se contractară când ințelesese pericolul care amenința reputația ei. Apoi se reculese din prima spaimă.

- Băiatul meu drag, liniștește-
te asupra acestui lucru. Deocamdată trebue să ne gândim la tine, tu nu poṭi rămâne aici. Am să chem spitalul la telefon dela Primărie, să te transporte imediat la medic. Restul se va rezolva cu bine!
Cât de liniștitor influențau aceste vorbe calde asupra lui Miron și cât de bine îi făcea mâna caldă, frumoasă și dragă, ce-i mângâia ōbrazul.
Miron yoia să mai spună ceva, nu știa însă cum să înceapă, înghițind în sec vorbele ce-i veneau pe buze.

Ochii lui căutau întrebător spre femeia iubită, dar nu reuşa să formuleze întrebarea.

- „Ce mai e dragă Miroane, mai ai ceva? De ce am venit încoace la ora asta?"

Miron clatină din cap afirmativ.

- „Doamne, asta este atât de puțin de important acuma faţă de nenorocirea care te-a lovit. Dar înfine: Medalionul meu a dispărut, era un dar de nuntă din partea bărbatului meu. Pierderea asta ar fi deci cam supărătoare. Il purtam totdeauna la gât. Astăzi de dimineaţă înainte de bae 1 -am scos ca de obicei. Să-1 fi uitat când m'am îmbrăcat... nu știu.
Valoarea lui era destul de însemnată, platină, cu brilliante, cred că poṭi să-ţi dai seama de valoare. Dela prânz a dispărut de acasă și Magda, servitoarea, astfel că planează asupra ei o bănuială, mai ales că au dispărut și alte lucruri. Când am ajuns astăzi acasă și am constatat lipsa,
m-am plâns numai decật, poliției. Acuma survine însă ceva interesant: Pătraṣcu este căutat, sub bănuială că ar face parte dintr'o bandă de braconieri. Negustorul care cumpăra vânatul dela ei a fost arestat, iar Magda se zice că ar fi drăguța lui Pătraşcu și că este complicea lor. A fost cercetată astăzi de agentul care a sosit, a tăgăduit însă totul, apoi a dispărut. Era o fată foarte drăguță, și vioaie săraca. Funcționarul a făcut numai decât legătura între plecarea ei și pierderea medalionului meu, dar pentru că nu știu dacă în zăpăceala de azi dimineață - fiindcă D-1 vânător al meu zorea mereu - 1-am pus la gât sau nu, am venit să te întreb dacă nu cumva 1-ai găsit... acolo sus.... unde..... lângă stâncă", închee Vera îmbujorată de amintirea celor petrecute.
«In cazul acesta, fata ar fi acuzată pe nedrept. Vezi tu, asta aveam pe suflet, momentele acelea frumoase de sus din munte, nu vreau să fie prilejul suferinței altora! Voiam deci să te întreb dacă nu cumva ai găsit din întâmplare medalionul pe acolo, pentru ca Magda să nu fie arestată fără motiv».

Miron negă printr’un gest hotărât. Nu găsise și nici nu văzuse nimic.

Durerile lui se întețeau mereu, greţurile îi reveneau, iar faţa i-se contracta într'o expresie de chin, încât Vera se ridică numai de cât. Netezi cu dragoste fruntea ssi părul lui Miron, apoi plecă.

- „Pe Miron al nostru 1-am băgat în spital, ne costă cam multe parale, însă, slavă Domnului, avem de unde ! Acum șade într'o „rezervă" ca un conte și pare că este un student dela noi din Viena cu pielea frunții cusută de pe urma unui duel" Astfel povestea D-ra Miți oamenilor, când venise la interogator chemată de comisar, pentru chestiunea medalionului.
„Dar ascultați și vă minunați ce a îndrăsnit pârlitul de comisar să-mi spună, închipuiți-vă... mă întreabă dacă nu cumva eu, mă rog eu! nu am luat medalionul coniței mele dragi! M-am strâmbat la el și i-am spus că sunt înscrisă în Societatea Virginelor Creștine Catolice din Sibiu și pe urmă $i$-am întors un spate să mă țină minte. Auzi !... aşa un mitocan și adunat de pe drumuri ! Èl a râs și mi-a spus, ștititi, cu o mutră dulceagă: Du-te domnişoară Miţi, eşti nevinovată !... Un asemenea criminalist să se ducă de unde a venit !"
Miron declarase Medicilor că rănile îi proveniseră din cauză că se prăbușise de pe o stâncă, refuzând să dea alte detalii. Simtomele comoției cerebrale cedaseră pe când durerile mari ale organelor strivite persistau, dovedind o leziune internă serioasă, încât trebuia, după toate
aparențele, să se procedeze la operație. In orice caz Medicii prescriseră linişte complectă pacientului. Comisarului deci, nu i-se permisese să-ia decât o declarație foarte scurtă pacientului.

La întrebarea care privea pe Pătraşcu Mocanu și braconajul pe care-1 exercita, Miron răspunse că e drept îl bănuia de muil, însă în ultimul timp nu putuse observa nimic precis.

Cât despre rănile destul de grave pe care le avea, răspunse scurt.

- „Am alunecat și am căzut".

La întrebarea, dacă s'a înapoiat cu D-na Vera Drăgănescu, iar dacă nu, dece plecase dânsa singură. Miron nu răspunse nimic. Il mai intrebase:
„Stii ceva despre medalionul cu brilliante?
„Nici o idee, nici nu l'am văzut vreodată.
„Totuş de dimineată ai fost singur în vestiarul D-nei Drăğănescu, nu l'ai văzut pe masa de tualetă?
„V'am spus doară că nu știu nici cum este".
,,Nu te-ai uitat, prin cameră ?"
.,Pentru deretecatul și inspectatul camerelor servește D-ra Miți, nu eu ?!".
La celelalte întrebări Miron rămase tăcut și posac, încât medicul sfătui să se întrerupă cercetările.
„Este ceva în neregulă pe chestia asta !" ị̣̂i zise ambițiosul comisar, plecând cu automobilul de cursă spre locuința lui Miron. Ajuns acolo ceru gazdelor să-i arate camera și hainele lui Miron. Nu găsi nimic, nici un indiciu în potriva lui. Când să plece din casă observă agătatati de grinda din prispă o pereche de pantaloni de piele plini de sânge, care, i-se spuse că sunt proprietatea lui Miron.

Funcționarul polițienesc răsuci pantalonii încoace și încolo, se uită la ei cu atențiune pe dos și pe faţă, scotoci amândouă buzunarele... nimic !

Deodată lunecă din buzunărașul strâmt, cuțitul de vânătoare și rămase agățat de un lanț subțire care atârna din el. Funcționarul trase de el și scoase la iveală... un medalion de platină, încadrat de briliante și împodobit cu semne cabalistice în interior, tot din aceleas pietre prețioase.

- „Insfârṣit!" murmura zâmbind cu aerul satisfăcut funcționarul, aşează bijuteria în tabacherea pe care o golise de tigări, înapoindu-se grăbit, tot cum venise. Se duse întâi la spital și obținu încă odată permisiunea să ia un scurt interogatoriu vânătorului Miron.

Fără multă introducere, se adresă prietenios pacientului așezându-se lângă pat.
(Va urma)

## COMUNICĂRI, PUBLICAȚIUNI ȘI INFORMATTIUNI

Rugăm insistent pe Domnii membrii să binevoiască a ne comunica schimbările de adrese, pentru a evita întârzieri supărătoare.

## -X -

Publicaţiunile în „Revista Vânătorilor".-„Uniunea în dorință de a veni cât mai mult în folosul membrilor ei, a hotărât să reducă cu mult pretul anunciurilor din paginele verzi ale „Revis-
tei Vânătorilor" percepând aproape numai costul hârtiei şi tiparuli. Această măsură a fost luată de "Uniune" și pentru motivul că „Revista Vânătorilor" fiind singurul organ de legătură ai vânătorilor din România, ei vor putea de aci înainte să găsească în paginele de reclame locul și preţul cu care pot cumpăra articolele vânătoreṣti de care au nevoie.
In acelas timp se înfiinţează la revistă „Mica Publicitate" care era atâta de necesară cu preţul derizoriu de UN LEU cuvântul,
fixându-se un minimum de 20 cuvinte. Cu 20 de lei orice vână-tor-cât de modest ar fi-poate să-și ofere spre vânzare o armă, un câine, sau orice alte articole vânătoreşti, fiind sigur că anunciul va fi citit numai de adevărații amatori, vânătorii.

Preţurile noi vor fi de aci înainte următoarele:
1 pagină 1000 lei lunar.
O jumătate pagină 600 lei lunar.
Un sfert pagină 400 lei lunar.
O optime de pagină 250 lei lunar.
Din aceste preţuri Uniunea face membrilor ei o reducere de 10 la sută. Anunciurile spre publicare vor fi însoṭite de cost.
Rezumat din sedinta consiliului de administratie al U. G. V. R. din 7 Aprilie 1930.

Sub președenția D-lui A. Mocsoniy asistat de Secretarul-G-1 s'au luat în discuţie următoarele chestiuni : 1) A se căut și decide asupra economiilor de făcut. Consiliul autorizează pe D-1 Secretar General să se intereseze de această chestiune. 2) Reducerile ce urmează a se face la anunciuri. Consiliul admite în principiu reducerea și deleagă pe D-1 Secretar G-1, să studieze chestia, procedând în consecință. 3) Referitor la comenzile de arme și muniţii, decide ca D-nii să depună anticipat valoarea lor. 4) Credit nu se poate acorda din lipsă de fonduri.

$$
-\mathrm{x}-
$$

Rezumat din sedinta consiliului de administratie al U. G. V. R. din 8 Aprilie 1930.

Sub preşedenția D-lui A. Mocsoniy asistat de D-1 Secretar G-1 s'au luat în discuție următoarele chestiuni : 1) Chestiunea cartuselor franceze sic Walsrode: Asupra primelor s'a decis a se interveni la Regie pentru restituirea lor, întrucât n'a fost cumpărate ferm de Uniune. Iar la cart. Walsrode s'a decis o nouă reducere de 1 leu la bucată adică cele cal. 16 se vor vinde cu lei 6 , iar cele cal. 12 pentru tir de porumbei cu lei 7 bucata. 2) Chestiunea economiei la tipăritul revistei: Consiliul constată că s'a obținut o reducere de peste 100,000 lei anual dela Tipografiile "Universul" și în consecinţă aprobă. 3) In chéstiunea inspectorilor de vânătoare, s'a hotărât a se interveni la Minister pentru plata abonamentului la revistă, de către Minister. 4) In rezolvarea moţiunei din Adunarea Generală, Consiliul constată că intervenirea pentru complectarea Consiliului permanent cu specialiṣti în vânat nobil, este prematură. Se va lua în discuție la momentul oportun. 5) Pentru participarea vânătorilor Români la expoziţia din Lipsca. Consiliul hotărăşte a se interveni pentru o reducere pe C. F. R. 6) Se aprobă cererile de înscriere ca membrii în Uniune a D-lor Prof. Călinescu, Flechtenmacher Harford și Vasiliu, precum și afilierea Soc. „Diana", Calafat.
După ce Consiliul mai rezolvă și alte chestiuni diverse, ridică sedința la ora $21 \frac{1}{2}$.

## -X—

## SOCIETATEA DE DARE LA SEMN „BUCURESTTI"

Programul Tragerilor la Porumbei, Sâmbătă 24, Duminică 25, Luni 26, Marti 27 Mai 1930.

Ziua I. Sâmbătă 24 Mai 1930. Orele 10. Premiul Ministerului de Agricultură si Domenii. - 300 lei intrare. 5 porumbei. 26 metri.
Premiul I 40 la sută din intrări și obiectul oferit de Minist. de Agricultură și Domenii.
Premiul II 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
Orele 11. Premiul General Adjutant George Manu. 300 lei intrare. 1 porumbel handicap.
Premiul I 40 la sută din intrări și obiectul oferit de d. General Adj. G. Manu.
Premiul II 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
Ziua II. Duminică 25 Mai 1930. Orele 10. Premiul George
Lakeman.- 300 lei intrare. 1 porumbel. Seria $24,26,29$ metri.
Premiul 140 la sută din intrări și obiectul oferit de d. George Lakeman.
Premiul if 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
Orele 11. Premiul Alex. G. Buzdugan. 300 lei intrare. 1 poumbel, distanţa 26 metri.

Premiul I 40 la sută din intrări și obiectul oferit de d. Al Buzdugan.
Premiul II 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
Ziua III. Luni 26 Mai 1930. Orele 9. Premiul oferit de : REGELE FERDINAND I. (Chalenge Cup). Campionatul National al României. - 1000 lei intrare. 25 porumbei, la 27 metri.

Premiul I 40 la sută din intrări și cupa oferită de Regele Ferdinand.
Premiul II 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
Deţinător în anul 1926 d. Nic. Alex. Lahovary.
" 1927 ," George A. Plagino.
1928 " " " "
Orele 16. Premiul Serv. vânătoarei din Ministerul de Agricultură și Domenii. 300 lei intrare. 1 porumbel. 27 metri.

Premiul I 40 la sută din intrări și obiectul oferit de Serviciul Vânătoarei din Ministerul de Agricultură și Domenii.

Premiul II 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
Orele 17. Premiul Fabricei Române de cartuşe de vânătoare. 300 lei intrare. 5 porumbei handicap.

Premiul I 40 la sută din intrări și cartuşele oferite de Fabrica română de cartuṣe din București,

Premiul II 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
Participantii la acest premiu vor trage numai cu cartuşele fabricii.

Ziua IV. Marti 27 Mai 1930. Orele 10. Premiul George A. Plagino. 300 lei intrare. 1 porumbel handicap.

Premiul I. 40 la sută din intrări și obiectul oferit de d. George A. Plagiano.

Premiul if 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări,
Orele 11. Premiul Nicolae Alex. Lahovary. 300 lei. 2 porumbei, 26 metri.
Premiul I 40 la sută din intrări și obiectul oferit de d. Nic. Alex. Lahovary.

Premiul II 30 la sută din intrări.
Premiul III 10 la sută din intrări.
loi 29 Mai 1930. Cupa William Gould Brokaw.
Condițiuni generale: La aceste concursuri, pot lua parte în afară de membrii societăţii de dare la semn „Bucureşti", membrii societăṭilor de vânătoare afliliate Uniunei generale a vânătorilor din România.
La campionatul naţional nu pot participa de cât trăgătorii
etăteni Români cetăteni Români.

Regulamentul aplicat va fi cel international.

$$
-\mathrm{X}-
$$

Programul Tragerilor la porumbei pe intreaga țară in zilele de 8 şi 9 lunie 1930 la Cluj in parcul "MIHAI". Cluj, 8 Iunie, orele 9 la porumbei vii
I. Premiul de deschidere.

La un porumbel, distanta: 26 metri; taxa de numire (intrare) Lei: 250

Premiul 1). 35 la sută din taxele de numiri.
", 2). 20 la sută ", ", " 10 la sută ", ",
"II. Marele premiu al Oraşului Cluj..
La 12, porumbei, distanţă 27 m . taxa de numire Lei 500 .
Prem. 1). Lei: 5000 si 35 la sută din taxele de numiri.
," 2). " 3500 și 20 la sută din taxele de numiri.
" 3). " $\quad$ 4) 2000 si 15 la sută din taxele de numiri.
" 4). " 1000 si 10 la sută din taxele de numiri.
III. Premiul de consolare.

La 5 porumbei, distanţa 25 m . taxa de numire Lei 150 .
Premiul 1). 25 la sută din taxa de numire.

$$
\text { " 2). } 15 \text { la sută " } \quad \text { 3). } 10 \text { la sută } " \text { " } "
$$

Ziua de 9 Iunie orele 9, la talere și bile.

## I. Premiul de deschidere.

La 5 talere distanța 12 m . taxa de numire Lei 200 .
Prem. 1). Idem ca la porumbei vii, sub I.

## II. Marele premiu al Oraşului Cluj.

La 25 talere, distanţă 15 m . taxa de numire Lei 500 .
Prem. 1). Idem ca la porumbei vii de sub. II.
III. Tragerea la globuri de sticlă.

La 10 globuri distanta 15 m . taxa de numire Lei 200.
Prem. 1). 35 la sută din taxele de numire.
" 2). 20 la sută ". " 10 la sută ", ",
IV. Premiul de Consolare.

La 5 talere, distanta 10 m . taxa de numire Lei 150 .
Prem. 1). Idem ca la porumbei vii sub III.
Ministerul Agriculturei și Domenilor
Direcția Zootechnică
Serviciul Vânătoarei
No. . .

## PRESCURTARE DE PUBLICATIE

Prin decizia Ministerială No. 8956930 , s'a hotărât să se mentină oprirea vânătoarei de fazani și căprioare în judetele: Ilfov, Vlaşca și Ialomita.
Persoanele cari au colonizat și ocrotit fazani pe proprietăţile lor, pot face asemenea vânătoare cu conditiunea de a obţine, în prealabil autorizaţiune dela Serviciul Vânătoarei.
Prin Decizia Ministerială No. 69594|930, s'a hotărât oprirea vânătoarei de epuri și potârnichi, până la 31 Decembrie 1930, în circumscripţia Brad și Baia de Criş, judeţul Hunedoara.
Prin aceiași Deciziune s'a mai hotărât a se declara carantină pentru toţi câinii din judeţul Hunedoara dela 1 Aprilie până la 1 Iunie a. c.

$$
-x=
$$

Prin Decizia Ministerială No. 58738930 , s'a hotărât oprirea vânătoarei de epuri pe anii 1930 și 1931 în comunele: Deva, Sântohalm, Sântandrei, Cristur, Bârcea Mare, Bârcea Mică, Simeria, Seulești, Soimus, Harău, Bârsau, Boholt, Bălata, Burueni, Lesnic, Beţel, Mintia, Hersepea, Branisca, Bretea, Mureșana, Grind Iasău, Fintoag, Holdea, Coseşti, Bastea, Hohaba, Gothatea, Câmșuri, Surduc, Stretea, Dobra Ilia, Simeria Veche, Tâmpa, Bacia, Batiz, Buitur, Mănereu, Josani, Răcăştie, Hunedoara, Hăşdat, Pestişul Mic, Hondol, Certejul de sus și Nojad judeţul Hunedoara.

$$
-\mathrm{X}=
$$

Prin Decizia Ministerială No. $59465 \mid 930$, s'a hotărât oprirea vânătoarei timp de 2 ani pe teritoriul comunei Seciani, judeţul Timiş.
Primăria Comunei Sănmiclăus
$-\mathrm{X}-$
Jud. Sălaj
No. 923|1929

## PUBLICATIE

Se aduce la cunoṣtinṭă că în ziua de 14 Iunie 1930 orele $10 \mathrm{a} . \mathrm{m}$. la primăria comunei Sănmiclăuș se va tine licitaţie publică pentru darea în arendă a dreptului de vânătoare a comunei Sănmiclăuș pe termen de 8 ani.

Condițiunile de licitatie se pot vedea sub orele oficioase la biroul notariat din Sanmiclăuş.

In caz ca această licitaţie nu se va ajunge la rezultat se va ținea o nouă licitaţie în ziua de 21 Iunie 1930.
Sanmiclăuş, la 5 Maiu 1930.
Primăria

$$
-\mathrm{X}-
$$

Primăria Comunei Caporal-Alexa
Jud. Arad
No. 173|1930

## PUBLICATIE

Primăria comunei Caporal Alexa, judeţul Arad arendează prin licitație publică dreptul de vânat asupra terenului de cca

2000 inghere din restul domeniului pe timp de cinci ani cu începere dela 1 August 1930.
Licitaţia se va face în ziua de 15 Iunie 1930 orele 10 la primăria comunală cu oferte închise sii cu respectarea dispozițiuniIor Legii Vânatului și a Contabilităţii Publice.

In caz de nereușită, licitaţia se va repeta în aceleaş condițiuni în ziua de 10 Iulie 1930 .
Caporal-Alexa la 28 Aprilie 1930.
Primăria
$-\mathrm{X}-$
Primăria Comunei Istrău
Jud. Sătmar
No. 9231929

## PUBLICATIE

Se aduce la cunoștintă că în ziua de 14 Iunie 1930 orele 12 la primăria comunei Istrău se va tinea licitaţie publică pentru darea în arendă a dreptului de vânătoare a comunei Istrău pe termen de 8 ani.

Condițiunile de licitaţie se pot vedea sub orele oficioase la biroul notariat din Istrău.
In caz că la această licitaţie nu se va ajunge la rezultat se va ținea o nouă licitație în ziua de 21 Iunie 1930.
Istrău, la 5 Maiu 1930.
Primăria

## INFORMAȚIUNI VANATOREŞTI

S'a luat dispoziţiunea să se deschidă în cuprinsul revistei rubrica INFORMATIUNILOR VANÃTORESTI. Domnii membrii sunt rugaţi a ne trimite scurte ştiri ce interesaază vânătoarea, confirmate cu semnătură proprie.

## -X—

Dela Corespondentul nostru din Berlin D-1 A. Brăescu.
In urma intervenţiei cunoscutului zoolog dr. Theodor Knott-nerus-Moyer, guvernul Prusiei a luat măsuri ca să se introducă în noua legislaţie a vânatului, pentru prima dată măsuri de apărare și pentru vânatul răpitor.

Vulpea va fi cruțată în timpul reproductiei şicât are puii mici iar săparea vizuinilor ei va fi oprită. Astfel nu va mai fi ameniţat să dispară cel mai mare animal răpitor care-1 mai are azi Germania.

Capcanele cari rănesc vânatul vor fi si ele interzise.
Vulturii sunt deja apăraţi de lege în Prusia.

$$
-\mathrm{X}-
$$

In răsăritul Prusiei, lângă graniţa lituană, un preot a împușcat primul lup în iarna aceasta. Cum nici aici preotii nu sunt mari vânători, cred că lupul a fost împuşcat când încerca să atace vitele preotului.
In sudul Prusiei s'au semnalat câţiva lupi cari au trecut pe teritoriul german din pădurile Poloniei.

$$
-X-
$$

Am vizitat expoziţia vânătoarei (o secţie din expoziţia agricolă) care a avut loc la Berlin acum câteva zile.

Erau expuse animale, trofee de vânătoare, arme etc. din toate continenteleși din toate ţările Europei afară de România: De ce oare?

In expoziţia câinilor erau reprezentante toate rasele câinilor de, vânat.

O bogată colecţie de tablouri și desenuri cu scene de vânătoare complecta această interesantă expoziție.

AUREL BRÅESCU
fost subsecretar de vânătoare
Berlin, Februarie 1930.

Orice publicaţie trebue sǎ ne sosească cel puţin până la 15 ale lunei, pentru a putea apare în numărul lunei viitoare al Revistei. Nu se înapoiază nici un fel de manuscris. Publicaţiile oficiale se plătesc cu anticipaţie, socotite cu 3 lei cuvântul.

## CĂllătoria de vară a vânătorului

Il duce prin Lipsca unde vizitează Exp. Int. de blănuri şi vânăt. (IPA) aci poate admira şi trăi vânătoarea tuturor popoarelor din toate timpurile. Colecţia de trofee se compune din piese adunate de pretutindeni, aşa cum niciodată n'au mai fost văzute lavero expoziție. In primul rând vizitatorul câştigă cunoștințe generale importante documentându-se asupra factorului economic de vânătoare, asu pra creşterei moderne a vânatului şi a tuturor celorlalte ramuri de agricultură și industrie, decurgând din ea. Se vor vedea in special multele ferme model pentru cresterea animalelor cu blană scumpă.

Cereti prospectul de călătorie detailat,,3 zile la !PA" dela biroul central al «IPA» Leipzig, C 1 Brühl 70. Expoziṭia Internatională de vânătoare şi blănuri "LI PSC A"




## SCOALA DE DRESAJ

Pentru câini de vânătoare și sport
Ieftin și garantat. Informațiuni răspuns plătit

Crescătoria de câini și şcoala de dresaj al câinilor HOMOROD 1 .
jud. Târnava Mare


HUBERTUS

Primul atelier român de armurărie cu forţă electro-motrice şi cu maşini speciale

## BUCUREŞTI, Calea Griviţei No. 26

## In atențiunea vânătorilor

Avem onoare să vă aducem la cunoştintă, că am deschis uzina noastră cu toate instalațiunile sale în tucureşti, Calea Griviţei No. 26, prin aceasta implinim o dorinţă veche a onoráţtlor vânători și le stăm direct la dispoziţie. Nu trebue să vă serviṭi mai departe de meşteri nepricepuți ci renunțând la munca lor, vă puteți feri de mult necaz și cheltueli dacă recurgeți la lucrările noastre. Uzina noastră este organizată pentru a corespunde technicei de arme in toate domeniile, afară de aceasta dispunem de cei mai buni experti, mai ales pe terenur armelor moderne si automate.

In sensul practici desvoltate in cinci State europene se vor efectua lucrările cele mai complicate aşa ca să corespundă chiar si pretentiilor celor mai delicate si anume conform metodelor engleze, belgiene, franceze, germane și austriace, aşa cum este cerută de fabricatul si calitatea armei dată in lucrare.

Orice lucrare se va efectua in timpul cel mai scurt si modul cel mai precis, cu pretui cel mai eftin.
Construirea patului până la cea mai luxoasă montare de ochian : pe puşti cu trei tevi si de repetitie, executate precis. Montaje de tevi noui si de rezervă. Lustruire neagră, cenuşie si marmorizare, după model englez.

Nu duceti deci arma Dv într'alt loc ciladuceți-o în uzina noastră unde vi se face bine, precis, eftin și imediat.
Arma este obiectul cel mai drag al vânătorului adevărat. Dânsul nu se duce la laici, nu primeşte decât muncă bună iar aceasta n'o are decât numai la noi care preluăm garanția cea mai mare posibilă pentru lucrare.

Din arma Dv. veche facem una nouă! Magazin stabil pentru toate cartuşle existente în Europa, pentru drinllinguri si arme automate siu cu repetitie. Constructori de arme si calculatori balistici proprii.

Transporturi şi reparări pe calea poştei in toate părțile tării, se efectuează in modul cel mai punctı al pe răspund rea noastră.

In atenţia societăţilor de vânătoare din provincie
Dač membrii trimit în bloc armele spre a fi reparate, acordăm rabat chiar ssi transportul gloanṭelor şi muniţiunilo:-

Preluăm garantia pentru fiecare armă trimisă.
Aşteptând bine voitorul Dv. sprijin, rămânem cu salutări vânător. şti.
Prima uzină specială de arme din Pomânia Mare HUBERTUS
CORESPONDENTA : română, germană, maghiară.
Bucureşti, Calea Grivitei No. 26

## PUETI de BRAD

SE VAND 20.000 PUETI DE BRAD DELA $30-80 \mathrm{~cm}$.
P R E T UL, PLANTATII LA
DOMICILIU LEI 10 BUCATA
A se adresa:
MALANUCU ION, ALBESTI (Muscel) Brigadier de $J$ ânătoare.

## SE CAUTA

Pentru studii, VEVERITEE sănătoase, oferindu-se 50 lei bucata A se adresa d-lui R. I. Călinescu, laboratorul zoologic,
București Strada Academiei, No. 14

## CATEI BRACK GERMAN!

Am de vânzare căţei de 8 săptămâni din părinții ,Eick v. Runnenstein''şi , Fruska Siculia" Căţeii din anul trecut prezentaţi la concursuci și expoziții, proveniți din această combinaţie de sânge, au fost fără exceptie premiați.

> ERVIN MULLER
> Casier: 1 Com. de arre
> Caransebes

## BRIGADIER DE VANATOARE

Absolvent al Scoalei din Sighet oferă serviciile sale Societăților de vânătoare sau proprietarilor de terenuri de câmp. A se adresa la „Uniune"

vizitati EXPOZITIA

## EXPOZITIA

 INTERNATIONALA DE VANATOARE ,1. P. A."6 DINLIPSCAPentru prima oara in Germania se va tine o Expozitie Internalionala de vânâtoare şi blanuri la Lipsca inire Iunile Mai pana in Septembrie 1930. Comitelul de conducere invită toti vânātorii din lume sā viziteze aceastā expozilie, unde vor putea admira tot ce intentioneaza vânàtorea.

## C. A. FUNK \& Co. SUHL (Germania)

FABRICĂ DE ARME

FIRMĂ REPUTATĂ PENTRU ARMELE SALE DE PRIMUL RANG ȘI DE MARE PRECIZIE


Construeste orice armă de vânătoare şi de sport, dela cea mai simplă până la cea mai elegantă. Extcuție constiincioaš̆ şi promptă. Tir de mare prècizie si cu maximum de randament, dovedit cu certificatul oficial al standurilor de incercare, care intovărăssssc fiecare armà.

## SPECIALITĂTI:

Sistem Anson \& Deeley: Arme de alice cu două tevi, sau cu una de alice si ialta de glonț și expressuri, în toate calibrele, cu sau fără efector.

Sistem Anson \& Deeley: Drillinguri, drillinguri-expressuri, etc. pentru cele mai puternice încărcături, în toate calibrele, cu sau fără armare separată a ţevei de glont și ejector.

Sistem Anson \& Deeley : Arme s'stem Bock (cu tevile suprapuse), inn toate calibrele, cu zăvor Greener simplu sau dublu (Kersten).

Sistem Anson \& Deeley: Arme pentru tirul de porumbei sistem Bock (tevi suprapuse), atât pentru vânătoare, cât și pentru tır la talere, având maximum de randament posibil, cu zăvor Greener simplu sau dublu (Kersten), cu sau fáră ejector.

TOATE TIPURILE DE ARME SE POT EXECUTA ŞI CU COCOAŞE Arme de glont de mare precizie sistem Block
pentru toate calibrele și cele mai puternice încărcături, având avantajul de a fi extrem de uşoare și foarte elegante, admirabile pentru orice gen de vânat. Soliditate extremă, dela cea mai simplă armă la cea mai rafinată execuție.

LA COMENZI SE POATE TINE SEAMA DE ORICE DORINTA SPECIALA
Modele ale acestei case, precum și cataloage şi prospecte in pairu limbi, se găsesc la „UNIUNE"

## REVISTA VÂNÃTORILOR

## ORGAN OFICIAL AL UNIUNEI GENERALE A VÃNĂTORILOR DIN ROMÂNIA

 TELEFON 313/47Redactată de cei mai de seamă techniciani și specialiṣti în materie de vânătoare din țară, publică: articole cu subiecte pur vânătorești din interes general, privind protecția și înmulțirea vânatului, educaţia vânătorească, tehnica armelor, chestiunile juridice privitoare la legea vânatului, dispoziţiunile luate de organele administrative ale vânătoarei, lista contravenienților la legea de vânătoare, dări de seamă a societăṭilor de vânătoare afiliate, precum și orice gen de literatură cu subiecte de vânătoare.


> A B O N A M ENTUUL L A "REVISTA VANATORILOR" ESTE OBLIGATORIU PENTRU TOTTI MEMBRII UNIUNEI (Art. 6 din Statute)
"Revista VÂNÅTORIRILOR" este unicul mijloc de comunicare al tuturor vânătorilor din toată tara, care au să-și spună ceva. De aceea, dacă aveți ceva de cumpărat, de vândut, de schimbat, sau de pus vreo întrebare tehnică vânătorească, adresați-vă "Revistei VÅNĂTORILOR". Numai aci puteṭi fi siguri că veṭi găsi pe aceia cărora vă adresați.

## LA ORICE CORESPONDENTĂ ATASATYI MĂRCILE PENTRU RĂSPUNS.

Administraţia revistei expediind regulat fiecare număr tuturor abonaților, orice vină de neprimire cade exclusiv în seama poṣtei, căreia trebuie adresate în scris toate reclamațiile La 1 Ianuarie, ale fiecărui an, revista se trimite contra ramburs.

## UNIREA FACE PUTEREA

STRÂNGETI-VĂIMPREJURUL „UNIUNEI"

# PRETUL UNUI EXEMPLAR 20 LEI PRETUL UNUI NUMĂR VECHI 25 LEI 

