

ORGAN OFICI

RECUNOSCUTÅ PERSOANA MORALȦ PRIN LEGEA DIN 1 MAI 1923


SEDIUL „UNIUNEI": STR. GENERAL CHR. TELL No. 9 bis. BUCUREŞTI III, Tel. 2-51-58

## 

RECUNOSCUTÅ PERSOANĂ MORALÅ PRIN LEGEA DIN 1 MAI 1923
SUB INALTA PROTECTुIE A M. S. REGELUI SEDIUL: STR. GENERAL CHR. TELL No. 9 bis. - BUCURESTTI

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

inalți prestedințı de onoare:

M. S. REGELE GEORGE AL GRECIEI şi A. S. R. PRINCIPELE NICOLAE
presedințide onoare:
A. MOCSONYI, GH. NEDICI şi N. RACOTA
preşedinte:
CONST. I. C. BRÂTIANU
vice-presfedinti:
Dr. I. Costinescu, G-ral G. GÂrleşteanu, C. P. Georgescu, i. Pop, gh. SChina şi ALEX. VASILKO
secretar general : Colonel ALEXANDRU DIMITRESCU
membrit consllieri :
General E. BaLIF, Dr. I. BEJAN, Dr. EUG. BOTEZAT, I. BRÅTESCU-VOINESTI, GR. CARP, Căpitan EUGEN CÃLUGĂRU, SIMION COMÂrZAN, CORNEL CRACIUNESCU, M. DRĂCEA, HORIA LAZĂR, DIONISIE LINTIA, N. MANTU, G-ral G. MANU, Prof. Dr. METZIANU, Colonel alex. micu, valer negrilâ, l. oanea, petre ioan, dr. Philipovicz, g. plagino, Maior C. ROSETTI BĂLÅNESCU, G-ral SAMSONOVICI, N. SÅuLESCU, Maior SCHNEIDER, SNYDER R., Dr. L. SCUPIEvSCHI, v. V. ŞTEFAN, I. STOICHITTA, S. TIPEI, Dr. G. UDRISCHI,

> A. VOLOSCIUC, E. WITTING.

> JURIUL ARBITRAL ŞI DE CONTENCIOS:

Cornel crâciunescu, laurentiu oanea, ionel pop, gh. schina, v. v. ştefan comitetul de redaçie al revistel:
Dr. COSTINESCU, M. DRĂCEA, C. P. GEORGESCU, PETRE IOAN, GH. PLAGINO, IONEL POP, Maior C. ROSETTI-BÅLANNESCU, N. SÅULESCU, GH. SCHINA
CAŢAFANI V., ŞTEFÅNESCU G., $\frac{\text { GENsori: }}{\text { GOLESCU G. A., PÅNOIU ILIE, NEDELCU G. }}$
CONTRIBUTII:

Membrii plătesc o cotizație anuală de Lei 300 , în care esté cuprins şi abonamentul obligator la
"REVISTA VANATORILOR"

Societăţile : plătesc o taxă fixă de afiliere de Lei 10 de fiecare membru până la 100 , iar dela 100 innainte numai Lei 5. Ele plătesc un abonament obligatoriu la „REVISTA VÂNĂTORILOR de 400 Lei anual şi o cotizație anuală de 20 de Lei de fiecare membru. Abonamentul la „REVISTA VÂNÃTORILOR" este obligatoriu pentru tọ̣i membrii „UNIUNEI" Scopurile U. G. V. R. cuprinzând interesele tutaror vânătorilor din
intreag̣a țară, toate Societățile de Vânătoare se pot grapa în jurul ei.

Statufele UI. G. V. R. se trimit la cerere contra 20 Lei în mărci poștale Corespondenṭa fără mărci pentru răspuns și cererile pentru interveniri la autorităṭi, neêntovărăṣite de timbre legale, rămân fără răspuns.
Orele de primire la Uniune: In toate zilele de lucru dela 9-1 și 4-6

## ILa baltă <br> 1acáno 10 <br> 1a. pădure

## Intrebuințați Cartușele:

$$
\begin{aligned}
& 3 \text { STELE . . . . } \\
& 2 \text { STELE } . . . . \begin{array}{l}
\text { (pulbere fără fum) } \\
1 \text { STEA . . . . . }
\end{array} \text { (pulbere fără fum) } \\
& \text { Seagră specială) }
\end{aligned}
$$

Cereţi ofertă cu prețurile reduse:
Fabrical Română de Cartuşe de Vânătoare S. A.

BUCURESTI - SOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE No. 45


## FABRICA DE ARME DE PRECIZIE

 IOHANN SIGOTT FERLACH IN KARNTEN AUSTRIAOferă armele sale superioare Model 1933 care se disting prin construcție elegantă și precisă, prin cumpǎneală perfectă, prin superioritate balistică. Premiate cu cele mai înalte distinctiii in fară și străinătate. - ,Grand Prix and Gold Medall" Londra 1931 -

Atrage atențiunea deosebită asupra armelor sale :
Drilling-Hammerless, Express-Hammerles dena tevi (pentru cartuşe de inaltă viteză $7 \times 65$ sau Magnum $8 \times 60$ ) cu lunetă montată după dorinţă

## Puști Hammerless și cu cocoașe. Carabine rep rutifie

## catalogul ilustrat se trimite dupa cerere gratuit

Comenzile se pot face prin Uniunea Generală a Vânătorilor (Str. G-ral Tell, 9 bis)

## Către Vânătorii din România

Nu numai specialist in construcţie de arme, dar in acelaş timp vânător pasionat, practicând cu deosebire in tinuturile româneşti, mi-am dat toate silinţele sǎ studiez condițiunile cele mai potrivite pentru a putea satisface orice cerere a vânătorilor români.

Dau garanţıe că armele furnizate de mine in România sunt fabricate din material de prima calitate și totuşi cu preturile cele mai avantajoase.

# Revista Vânătorilor 

# Lămuriri de la lzvor 

de MOLDAV

I"numărul de Iunie al Revistei Vânătorilor a apărut circulara Ministerului de Domenii, relativă la intocmirea unui guid al vânatului in România. Guidul urmează a pune in cunoştinṭa vânătorilor străini starea vânatului, cu mijloacele de vânătoare, cu greutățile și atractiunile ce ele comportă in regiunile tărei noastre.
Măsura a dat naştere la discuțiuni şi comentarii diverse, bazate in mare parte pe premise inchipuite:

- Unii cred că autoritatea diriguitoare ar fi in contradicție fațã̌ cu măsurile de odinioară ;
Alții cântă imn de slavă că restricțiile, prea drastice de până acum, vor fi indulcite.
- Unii se bucură de propaganda, ce pe această cale se poate face pentru interesele Patriei ;
Alţii văd cum vor mişuna spionii strǎini, travestiţi doar in râvnilori la vânatul cu faimă a tărrei noastre ;

Alții aud de pe acum răsunand străinătatea de ecoul invectivelor vânătorilor străini nenorocoşi sau neindemânateci, contra Românilor şi a statului románesc, care $\mathrm{i}-\mathrm{a}$ indus in ispitǎ!

- Unii dau cu gàrdul că situația economică şi prin urmare cea financiară a fărei - precară azi - se va transforma intr'un torent de belşug şi de aur stråin ;
Alții cred că ar fi bine să „economisim acest vânat nobil, păzindu-1 cu sgàrcenie, căci trebue să rămană numai al nostru şi să nu-1 abandonăm altora, fiind-ca ni se plăteşte scump, cu bani străini de fară şi de moravurile noastre."
şi aşa mai departe.
Pentru ca discuțiunea să poată fi pornită pe temeiuri serioase, iar lucrarea de propagandă, ce Direcțiunea Vânătoarei intenționează să intocmească, să fie incununată de succes deplin, am solicitat lămuriri, care ni s'au dat cu cea mai mare bunăvoinṭă, de către forurile competinte, după cum urmează:
Ministerul fund sesizat că vânătorii stråini, ademeniṭi de renumele vânatului carpatin, vin ca invitaṭi cu sau fără plată sperând să vâneze piese exceptionale și că adesea se intâmplă cu sau fără voia gazdei - ca aceştia să plece nemulțumiṭi;
Pe de altă parte, in dorinţa de a face și pe această cale cunoscute straxinilor farmecul bugaţiilor naturei și calitătile ospitaliere ale populației sale, după procedeul altor tări şi in deosebi a Ungariei ;

Având in vedere avizul- consiliului permanent al vânătoarei, Jurnal No. 9116/933;

Ordonå punerea în aplicare a Regulamentului privitor la vânătoarea pentru vânătorii strǎini.
Cuprinsul Regulamentului il publicăm la altă rubrică in corpul prezentului număr al Revistei.

Cu toate $\mathrm{c}_{\text {a }}$ articolele acestui Regulament dau desmintire svonurilor tendențioase şi inlătură temerile unora, izvorate din-
tr'un nobil sentiment de conservare națională, totuşi am formulat obiec(iunile ce am schịtat mai sus, căpătând asigurări depline, pe care $\hat{1}-\mathrm{mi}$ fac o plăcere a le comunica cititorilor revistei.

1. S'a luat in considerare dorinṭa de a crea pentru țară relațiuni prietenoase cu personalităţi de vază din străinătate.
Mijlocul acesta loial şi eficace de propagandă, practicat de alte tǎri, a dat rezultate imbucurătoare până azi și la noi. Cităm ca exemplu vizitele importante, cu care am fost onorați in ultimii ani : Prinṭul Albrecht al Bavariei, Prinṭul Sixt de Bonrbon, Sir Milles Lampsen, Comte Tellier de Poncheville, M-r Maxime Ducrocq, in ultimul timp Sir George Clerk Ambasador al Angliei.... şi alții.
2. S'a avut in ,vedere că criza acută, in care ne găsim, pune cu drept cuvânt pe mulṭi deṭinători de terenuri din țară - apte de a cuceri reputație mondială - să nu fie in putință de a face investițiunile, impuse de o judicioasă gospodărire a bogăției cinegetice naționale, s'a luat hotărârea de a regulamenta practica de către străini a vânătoarei in Romảnia.
3. Beneficiile materiale, ce vor rezulta din această practică, vor fi exclusiv intrebuinṭate la amenajare, la pază, la ocrotirea și selectionarea vânatului de pe acele terenuri.
4. Presupunând că in adevăr Autoritatea diriguitoare ar adopta, față de imprejurări diferite, o altă linie de indrumare mai corespunzătoare acestor imprejurări, incă nu ar fi motiv de incriminări ; dar in cazul de faṭă consequenṭa este deplină, deoarece azi cà și in vremuri, Autoritatea de Stat rămáne la punctul său de vedere, opunând hotărât un velo categoric la vanzarea dreptului de a vâna pe bucată (Abschuss) in scop speculativ personal.
5. Grija ce cuprinde pe unii la spectrul unui spionaj posibil, exercitat de agenṭi strǎini, imbrăcaţi in haina vannătorului, este respectabilă, insă se poate linişti pe deplin, deoarece inainte de a da autorizaţie de vânătoare unui străin, Ministerul consultă atăt Siguranța Generală a Statului, cât și Marele Stat Major.

Or aceste inalte autorități sunt in măsură de a cunoaște mai bine ca oricine, dacă localitatea unde se va vâna este intr'o zon㐅 suspectibilá de a se exercita acṭiuni subversive indiscrete şi cu deosebire de a discerne dacă persoana stråină este binevenită sau indezirabilă.

Că aceasta nu e o simplă formalitate, o demonstrează faptul, că s'a produs cazuri de refuz din partea acestor autorităţi, iar cererile au rămas neavenite.
6. Pentru a păstra și augmenta reputația cinegetică a tărei, oaspeții vor fi informaṭi exact asupra greutăților vânătoarei in Carpaţii noştri sau in Deltă.

Adevărul strict expus nu e de natură a opri pe un vânător de rasă, venit la noi pentru vânătoare și cercetarea unei naturi şi a unei faune - rebarbative câteodată - când în schimb i se oferă de altă parte frumuseți și trofee unice a zonei temperate.

De altfel scopul propagandei nu este cantitativ, ci calitativ. Ea nu se adresează la persoane, care urmăresc la rându-le o rentabilitate a vânătoarei lor şi nici la vânători in masă, ci la persoane proeminente, care judecându-ne drept, nu simplu negustoreşte, vor deveni prietenii propagandişti ai tărei noastre.
7. Banii, cari vin in tară pe această cale sunt un factor cu totul accesoriu. Ei intrand pe poartâ cinstită, nu vor aduce nici o jignire economiei naționale, cu toate că „străini de țară şi de moravarile noastre ${ }^{\text {a }}$.
8. Stocul de vânat nobil, destinat impuşcărei de către oaspeţi, va fi fixat pentru fiecare caz in parte prin permis special. La
eliberarea permisului se va ține seamă nu numai de asiguratea unui "Statuquo" al inventarului actual, ci o buna progresie a lui, care să permită o rapidă riḍicare a valorei terenurilor, aslfel ca acestea vor putea fi lăsate generației viitoare ca moştenire revăzută și sporită.

Rezum toată chestiunea ca o operă de înaltă chibzuială vânătorească, insistând pe lângă toṭi vânătorii cu drag pehtru progresui vânatului nostru nobil, să dea cât mai lămurit, cât mai larg și cât mai bogat ilustrate, ştiințele cerute prin invitația serviciului vânătoarei, apărută in Revista Vânătorilor No. 6 din Iunie a. c. sub titlul „Faima Vânatului Românesc".

# Regulament pentru exercitarea vânătoarei de către vânătorii străini 

Art. 1. - Cetătenii străini care sunt invitał̧i la vanătoare in Romania, pot să vaneze in tara noastră, conformandu-se insă dispoziţiunilor din prezentul regulament.

Sub denumirea de streini se inţeleg cetăţenii altor ţări, care nu au domiciliul stabilit in țară.

Art. 2. - Străinii vor putea vana ca oaspeţi ai guvernului coman, sau ca oaspeti ai cetăţenilor romani, arendaşi sau proprietari de terenuri de vanătoare, sau ca participanţi cu plată la teritoriile de vanătoare ale acestora.

Societăţile şi persoanele particulare deţinătoare de terenuri de vanãătoare $n u$ vor putea primi oaspeti străini decat numai in urma aprobărei Ministerului de Domenii, serviciul Vanătoarei şi conformandu-se dispozitiunilor din prezentul regulament.

Art. 3. - Orcine, arendaşi sau proprielar de terenuri de vanătoare ar vroi să primească oaspetı sau participanţi străini pe terenul său de vanătoare, este dator a aduce aceasta in prealabil la cunostinja Serviciului Vanàtoarei, arătând:
a) Numele, pronumele şi ocupaţiunea oaspetelui sau parlicipantului.
b) Descrierea detaliată a persoanei acestuia si 4 fotografii ale sale de pasaport.
c) Cärui stat aparţine (cetătenia).
d) Terenul in care va vana, numărul si speciile pe care le va vana.
e) Dacă este oaspete fără plată sau participant care contribuie la cheltuelele terenului.

Art. 4. - Serviciul Vanătoarei se va putea opune la admiterea unui străin, arătand motivele sale, in termen de is zile dela incunostiintare. Impotriva acestei opuneri, se va putea face apel la Consiliul permanent al Vanătoarei.

Art. 5. - In scbimbul sumelor incasate dela straini pentru exercitarea dreptului de vanàtoare, arendaşul este obligat a inireftine şi a face să progreseze teritoriul său in mod cu totul deosebit, ameliorandu-l an de an, in ce priveste paza şi ocrotirea vanatului facerea potecilor si locurilor de sare, construirea de colibe si case de vanătoare, etc.

Art. 6. - Sumele incasate dela oaspeţii străinl nefiind deci o contra valoare a vanatului impuscat, ci o participare la cheltuelele arendasului, nu vor $f i$ cerute inapoi, de către participant, in ccz de neconvenientă, acesta fiind liber a se documenta in prealabil asupra calitătei terenului si a persoanei arendaşului.

Art. 7. - Nu pot primi străini de cat numai aceia care au terenuri de vanảtoare perfect amenajate, cu locuiņe de vanătoare, adăposturi, poteci de vanătoare, etc. si vanat suficient.

Art. 8. - Strainii sunt obligati a se conforma intocmai legilor, deciziunilor si regulamentelor in vigoare, arendaşii si proprietarii terenurilor de va-
nătoare rămandand direct si personal responsabili pentru aceasta.

Art. 9. - Străinii, in baza unei cereri adresate Serviciului Vanătoarei din partea arendaşului sau proprietarului terenului, unde urmează ca ei să vaneze vor primi in scbimbul plătei taxelor legale, permis de vanătoare şi permis de port armă.

Tot in baza acestei cereri ei vor putea să-si aducă armele şi muniţiile de vanătoare peste frontieră, obligaţi fiind insă a-si lua inapoi armele cand ies din tară.

Art. 10. - Arendasii si proprietarii terenurilor de vanătoare sunt datori a incunostinţa Servicinl vanătoarei de toate piesele vanate de oaspełi sau participanti, arătand totdeodată data şi locul vanătoarei.

Art. 11. - Vanzarea vanatului spre impuscare cu bucata (Abschuss) este şi rămane, sub orice formă, cu desăvarşire interzıs pe intreg teritoriul tărei. Este permisă numai participarea oaspetelui străin cu o sumă fixă anuală la terenul respectıv de vanătoare, in schimbul căreia obţine dreptul de a impuşca un număr stabilit din cota de vanat nobil aprobată anual de Minister spre impuscare titularului dreptului de vanătoare, Această participare nu se poate face decat pe baza unui contract scris,

In mod exceptional se admite in primul an si aranjamentul următor in baza căruia oaspetele străin plăteşte fix $2 / 3$ din participarea anuaăă, iar restul sub formă de primă in plus pentru fiecare vanat impuscat efectiv.

Art. 12. - Arendasilor sau proprietarilor terenurilor de vanătoare, care $n u$ se vor conforma acestor dispoziţiuni, nu li se mai admite să primească oaspeţi sau participanţi cu plată in terenurilor lor, pu-tandu-li-se cbiar anula contractele de arendare.

Art. 13. - In caz cand un oaspete a avut noroc să cucerească in romania un trofeu de cerb, care ar reprezenta un interes documentar, el işi ia obligația ca, la cererea serviciului Vanătoarei să pună la dispozitia acesteia trofeul cucerit, pentru a fi reprodus in copie, care urmează să fie conservală ca document in Muzeul Naţional de vanătoare.

Art. 14. - Oaspeţii străini işi iau deasemenea obligația, ca atunci-cand expun la vre-o expoziţie un trofeu cucerit in Romania, aceasta să fie intotdeauna prevăzut cu o inscriptie in care să se indice
cu preciziune tara, locul si data cand a fost impuscat.

Deasemenea. işi mai iau obligaţ̧ia să pue trofeul la dispoziţia Serviciului Vanătoarei, ori de cate ori aceasta il va cere.

Art. 15. - Orice litigiu cbiar si pretentiunile de ordin patrimonial, ce s'ar ivi intre arendaşii sau proprietarii terenurilor de vanătoare si participanţii străini la vanătoare, se vor transa de către Consiliul permanent al Vanătoarei, care va aplica eventual si sancţiuni, şi anume: a) titularilor terenurilor, dela simplul avertisment, pană la interdicţiunea de a mai primi oaspef̧i străini cu plată ; iar b) aaspetilor străini sancţiuni incepand cu simplul avertisment, pană la interdicţiunea de a mai vana in Romania.

Art. 16. - Arendasiii sau proprietarii de terenuri de vanătoare, care ar vroi să primească oaspeţi sau participanţi străini pe terenul lor de vanătoare, sunt datori a anexa la cererea lor prevăzutã la art. 3 si un exemplar din prezentul regulament, tradus in limba străină, purtand sub iscălitura oaspetelui său menţiunea că acesia a luat cunoşinţă de cuprinsul lui si că se obligă a se conforma intocmai.


Trofeu de Cerb Capital
Cucerit de Gavril Olteanu din Reghin 1933

# Relativ la stârpirea focarelor de epidemie a iepurilor 

de GH. NEDICI

引"intră în obișnuințele mele de a face polemică şi pretind că în materie cinegetică nu pot fi combătut, de oarece nu scriu de cât lucruri asupra cărora m'am convins prin experimentare că sunt realităţi, sau cel mult de acelea cari sunt universal recunoscute ca dogmă vânătorească.

O dovadă: că scriind în 1916 prin reviste strǎine lucrări asupra însuşirilor intelectuale ale fazanului și predispoziţia lui spre emigrare, prin care arătam că Brehm şi discipolii săi nu au dreptate, toată presa străină ocupându-se de-a rândul cu aceste chestiuni, a ajuns la concluzia publicată în No. 18 din Iunie a revistei Vadaslap şi altele: „că cei mai reputați autori au scris despre această chestiune, polemizând cu înfocare numai pentru a ajunge la rezultatul final de a da dreptate tezei susţinută de D-1 Nedici".

Dacă de astădată fac excepţie, răspunzând d-lui Vulcu, nu o fac cu intenția de a-1 combate, căci d-sa este combătut de fapte însuşi, ci o fac cu scopul mult mai înalt pentru îndrumarea literaturei noastre cinegetice. Convingerea mea este că o publicațiune î-şi îndeplineşte numai atunci misiunea, când din conţinutul ei putem trage invăţăminte, iar aceste învățăminte se vor trage numai în cazul când afirmaţiunile publicate nu sunt simple ipoteze, ci adevăruri consacrate ; altfel unele afirmațiuni necontrolate pot pricinui pe lângă rătăcirea celor ce citesc, dar chiar pagube materiale însemnate. Or aceasta nu este permis unei reviste serioase.

Dacă în decurs pe 13 ani am omis de a face reflecţii asupra acelor articole, cari se rezumă în a redà traduceri din lucrări străine, sau cari conţin doar ipoteze neverificate, ba chiar neadevăruri flagrante, am făcut-o numai şi numai pentru a lăsà timp necesar ca, fără descurajare şi luptă, să se formeze o pleiadă de scriitori în materie vânătorească. Astăzi însă când avem câţiva și nu-mi mai este impus mie sǎ umplu tot golul acestei literaturi, socot că e momentul a se procedà la o selecționare a scrisului nedocumentat şi a se da îndrumare pe teren esclusiv sigur.

D-1 Vulcu afirmă că aş fi scris cum că „în multe părţi din ţară iepurele trece printr'un proces de degenerare din cauza a două boli incurabile".

Ori o atare naivă afirmaţie nu am putut face vreodată; presupun deci că d-1 Vulcu nu a aprofundat ceace am scris în articolul la care se raportă d-sa.

Nu am afirmat că iepurii degenerează din cauza celor două boli incurabile, ci am spus că: în urma stărei lor de degenerare iepurii sunt susceptibili de a fi infectafi de acele boli, căci dacă n'ar existà un proces de degenerare, infecţiunile morbide ar fi cu mult reduse sau chiar escluse, căci sub degenerarea vânatului se înţelege acea stare de inferioritate, care se observă la corpul şi organele animalului, datorită cărora vânatul
pierde din înfăţşarea sa, devine debil (vânatul cornut pierde şi din falnicia coarnelor), mai puţin rezistent faţă de boli şi intemperii, şi ce e mai mult nu se mai repropuce, nici calitativ nici cantitativ cu aceiaşi regularitate ca mai înainte. Chiar şi la funcțiunile organelor de percepere se poate observa o scădere. (Vezi Ocrotirea Vânatului pagina 203)
La întrebarea pusǎ de d-1 Vulcu că cine iea garanția că vor fi distruşi toți iepurii infectaţi din focarele identificate și la afirmaţiunile că dacă rămân iepuri bolnavi, cei colonizaţi din nou se vor infecta dela cei rămaşi şi în fine că totdeauna s'au găsit in Ardeal iepuri cu băşici pe ficat şi plămâni, iepuri cari totuşi se desvoltă bine, ajungând până la 6 kilograme greutate. Răspund d-lui Vulcu următoarele: că dacă ar fi consultat literatura şi manualele clasice vânătoreşti, nu ar fi pus intrebarea, căci ar fi găsit răspunsul în ele. Oricât de întinsă ar fio regiune infectată, totuşi se pot distruge toṭi iepurii, dar aceasta nu se face numai cu arma, ci după rărirea lor prin împuşcare, se întind plasele de prins vânatul viu, plase care ar trebui să se găsească în inventarul oricărei administrații gospodăreşti de stat şi cu metodul descris în cartea mea "Ocrotirea vânatului", întrebuinţând bătăiaşi numeroşi şi repetând procedeul, în scurtă vreme sunt distruşi până la unul toţi iepurii din acea regiune. Chiar dacă am presupune că ar rămâne ceva resturi, desigur aceia sunt cei sănătoşi cari au avut putinţa de a-şi deschide calea de scăpare. Admiţând prin exagerare că ar rămâne ici colo şi câte un exemplar infectat. aducerea unui stoc nou cu sânge nedegenerat va fi o chezăşie că boala nu va putea să se răspândeascǎ.

Recomand cu această ocaziune d-lui Vulcu să citească in Ocrotirea Vânatului în ce scop se face împrospătarea sângelui şi care sunt efectele ei, nefiind aci locul de a dà extensiune cheţiunei.

La al treilea punct, nu contest că d-1 Vulcu va fi putut constatà în Ardeal că mulţi iepuri prezintă pe ficatul şi plămânii lor băşicuțe. Multe sunt însă afecțiunile care au ca rezultat asemene simptome, la unele specii chiar numai lipsa apei de adăpat, iar nu uumai cele două boli grave despre cari am tratat. Numai microscopul ne poate da indicaţiuni precise asupra naturei boalei care a provocat apariţia băşicuţelor, căci numai simpla lor prezență nu ne permite a pune un diagnostic precis.

Imi pare foarte rău că d-1 Vulcu se declară hotărât contra măsurei propuse de mine pentru stârpirea focarelor de infecţiune contra celor două boli grave, dar aceste măsuri sunt recunoscute unanim în ştiința vânătorească ca unicele şi cele mai eficace, confirmate de practică de multă vreme. Pentru edificarea d-sale, îi recomand cercetarea manualelor de specialitate, incepând cu acela al lui Boehmerle şi până la ultimele publicaţii periodice a societăfei de ştiinţă cinegetică din Berlin "Gesellschaft für Jagdkunde".


Decanul vanătorilor romani s'a stins. Cu infătişare trupească măruntă si slăbuţă, cu apucăturn de o rară delicatelăă, cu o vastă cultură, spriiinită de o voiciune de spirit uluitoare, Mibail Sutu părea predestinat a $f_{\imath}$ esclusiv o ilustrattie a speculatiunilor istorico-filosofice. $\therefore$ Nu de mirare că a fost o personalitate indrumătoare si proeminentă pe acest teren concretizat in specialitatea Numismaticei si consfinţită prin indelungata sa participare ca membru fondator al Academiei Romane.

Concomitent cu actiunea sa de savant Mibail Sutu u cumulează o profundă ştiinţă si subtil simt financiar, ceeace il pune in capul Bäncii Natiolate ca guvernator, in epoca cand această institutiune asează bazele viefii economico-financiare intloritoare a tărei.

Istoriograf, numismat, literat, academician, financiar, dcfunctul reprezintă o uriasă prismă umană, radiand prin multiplele sale fatete lumină sclipitoare in toale directuile.

Rar, dar nu e mirare pentru o constitutic intelectuală de primul ordin din generatia epocei eroice a gandirei si simtirei romanesti.

Indrăgostit de firea intreagă a pămantului romanesc si nevoia recreărei de ocupatiunile pur intelectuale, il imboldesc din tinerete a se deda practicei vanătoresti.

Ca constituţie fizicà si prin natura ocupaţiunilor sale pärea destinat a fi un foarte respectat vanător de dumi-
nică şi devine legendarul tip al cinegeticei romanesti.
Caţără toţi munţii, culreeră toate campiile, bate pădurile, musteste noroaiele bălţilor, străbate păpurisstile Deltei ssi peste tot este primus inter pares, nu numai ca rezistentã și ca indemanare, dar ca centru de atracfie a veselici, isvor nesecat al anecdotei fine si a culturei vinătoresti.

Ce fericilă selectiune de celule vanjoase a trebuit să se inchege in fäptura de „o mană de om" cum zice Romanul, ca să intocmească o fiinţă atà de rară ca longevitate, rezistentă, indemanare trupească, ca profunzime, limpezime si vioiciune de minte!
Aceasta e de mirare si de admirat.
Mulţi din elita vánàtorească au fost elevii lui Mibai Su̧̧u si se mandresc a-i urma pildele.

Icoana lui vânătoreascà ramane nestearsă in amintirea celor ce au avut norocul a-l cunoaşte pe teren. si a locuitorilor din diverse părf̧i a tărei, cari asteptau revenirea Boerului Suţu pe acele locuri, ca un eveniment de mare Jubileu.

In epoca noastrà de prefaceri repezite, Mibail Suţu, prin indelunga sa inzilire, personifică pe patriarbalul vanător boer román bun, demn şi darnic, dublat de intelectualul modern sprinten cu nuanţă de drăgălaşă ironic.

Veneratul şi iubitul camarad nu mai este.
Figura legendarŭ a vánătorului Mibai Suł̣u trăeste, creste!

## Cum să fie câinele de vânătoare

de ǑTVǑS BALASZ

¢ainele de vânătoare să corespundă tuturor pretențiilor ce putem avea (nu simplu: ce avem) faţă de câine.
De ştiut: câinele nu poate corespunde de cât acelor pretențiuni, pentru îndeplinirea cărora are aplicație. Insuşirile moştenite din părinți și strămoși se pot desvolta prin dresaj special, chiar dacă aceste însuşiri le are câinele numai în slabă măsură. Ce nu se naşte insă cu câinele de vânătoare, nu i se poate impune prin dresaj. Această axiomă în limbajul dresorilor sună astfel: Din câine puiem scoate la iveală toate însuşirile pe care le are, fie ca individ fie ca urmaşul strămoşilor ; dar nu se poate turna în câine cu pâlnia însuşiri pe care nu le are.
De exemplu, dacă câinele n'are nas bun, nu există dresor, nu există sistem de dresaj in stare să-i facă nas bun!


Prepelicar englez (Pointer)
Insuşirile câinelui sunt determinate prin scopul pentru care cutare sau cutare rasă este destinată, pentru care s'a prăsit prin selecționare rațională. Ar fi foarte greșit n'am ajunge la rezultat mulţumitor - dacă numai din capriciu sau din ambiţia de a ne arăta dresori grozavi, am schimba chemarea câinelui. Un dresor serios nu va incerca niciodată dintr'un limier să facă un aportator de prepeliţe, sau din câinele ciobănesc un pontator, etc.

Cine vrea să dreseze câini, pe lângă că pricepe această meserie grea și complicată, trebuie să cunoască pe deplin origina rasei, scopul pentru care s'a creat, insuşirile pe cari le posedă rasa respectivă, ca să ştie "ce poate să scoată din el ${ }^{\text {a }}$.

Calităţile câinelui, ori de ce răsă ar fi, sunt de două feluri: exterioare şi interioare.

Fiindcă puțini vânători se interesează de calităţile exterioare ale câinelui, cari totuşi au o influenţa covârşitoare asupra calităţilor interioare, să vedem in primul rând cum trebuie să fie exteriorul câinelui.

1) Calităţile exterioare (semnalmentele caracteristice)
să corespundă rasei pe care câinele o reprezintă. Căci dacă un câine nu posedă semnalmentele caracteristice, aceasta înseamnă că nu se trage din părinṭi sau din strămoşi pur sânge, adică nu este decât o corcitură, o javră. Tot corcitură este şi atunci când ambii părinți sau strămoşi, cu toate că pur sânge, sunt însă de rasă deosebită. Este de mare importanṭă să fie câinele pur sânge cel puţin până în $7-8$ rânduri de strămoşi, căci dacă există printre strămoşi unul sau mai mulţi de altă rasă, alte însuşiri, altă chemare, câinele poate să moştenească prin atavism, calități de rasă altele, decàt cele pe cari noi le dorim. Se poate uşor întâmpla ca o astfel de corcitură să corespundă la exterior rasei pe care vrem să o avem, în interior inssă să nu posedă calitătile dorite.

A cunoaşte semnalmentele caracteristice a tuturor raselor, se cere multe studii, multă experientă, căci chinologia e o şttință vastă. Or nu fiecare vânător e dispus să piardă ani de zile ca să înveţe chinologia! Sunt ei destui competenți și incopetenţi, cari pricep


## Prepelicar german (Brack)

sau pretind că pricep această meserie, această știinţă. In fiecare tară ca şi la noi sunt societăţi pentru prăsirea câinilor pưr sấnge, care innregistrează în matricolele lor oficiale toți câinii pur-sânge prăsiți de crescători experti. Societăţile respective eliberează fiecărui câine declarat pentru inmatriculare un fel de act de naştere, numit "pedigriu", care înşiră părinţii şi strămoşii pâna in a 5 sau a 6 generaţie, deci dovada că câinele ce posedă pedigriu semnat oficial este pur sânge, deci corespunde cerintelor.

Un vânător cuminte nu va cumpăra sau nu va prăsi decât câini cu pedigriu.

Privitor la pedigriu insă trebue să fac o observație, câştigată din experientă. Printre cei peste 200 de câini ce am dresat, cu și fără pedigriu am aflat câini foarte buni dintre cei fără pedigriu şi câini proşti dintre cei cu pedigriu. Această observație pare a fi o contradicție, dar iată lămurirea chestiunei: Toṭi crescătorii de animale ştiu efectele evoluţiei, adică chiar animalele prăsite numai in pur-sânge evoluiază cu vremea, cu alt
cuvânt îşi schimbă însuşirile (în bine sau în rău), dacă le lăsăm pe seama naturei, dacă prǎsim animale pursânge, neglijând de a avea mereu în vedere scopul intenţionat de a ameliora o calitate sau alta. Iată un exemplu dela vite! Dacă n'am selecţiona vacile de prăsilă dacă n'am mulge vacile astfel ca să scoatem dela ele maximul posibil al produsului de lapte, lactaţia ar scădea, vaca va da tot mai puţin lapte; prăsind astfel în mai multe generaţii, vom avea vaci care dau prea puțin lapte. Cu un cuvânt calităţile desvoltate prin selecționare trebuie păstrate mereu tot prin selecționare, prin antrenament, căci neglijate, ele vor scade, vor pieri.

Câinii de vânătoare au ajuns la calități excepţionale prin selecţionare, adică s'au prǎsit astfel că s'au împerechiat numai părinți cu calităţi excepţionale. Ca să dovedească părinţii calităţile lor, au fost dresaţi şi întrebuințaţi în practică, la vânătoare. Cu cât mai multe rânduri de astfel de strămoşi are deci câinele, cu atât mai mare este garanţia, siguranţa chiar că urmaşii vor fi şi ei buni câini de vânătoare.

Ce s'a întâmplat însă? Câinii cu pedigriu au ajuns


Setter englez
la modă. Premiaţi la expoziții şi la concursuri au fost cautaţi şi de nevânători, cari făceau afaceri cu căţeii, făcând reclamă că vând căţei ai căror părinți se trag din premianţii cutare. Aceşri căţei s'au cumpărat tot de speculanti, cari nefiind vânători, nu vânau cu ei, dar cu gândul de speculă i-au prezentat la expozitii, unde se arbitrează numai frumusețea câinelui, apoi vindeau la rândul lor cătei, proveniṭi din părinți şi strămoşi premiaţi. Astfel au trecut generaţii şi generaţii, fără a fi antrenați la vânătoare, fără a fi selecționați şi după calităţile interioare. lată cum s'au prăsit câini de vânătoare pur-sânge, 'la cari însuşirile vânătoreşti evoluau retrograd. Avem deci și "javre" cu pedigriu.

In schimb vânători cari căutau să aibă câini buni, fără a ţine cont de pedigriu, împărecheau căţeaua bună a lor, cu un câine bun al altuia, antrenau căţeii vânau cu ei. Adică neţinând seamă de exterior, prăseau selecționând - fie chiar numai din instinct - după calităţi. Astfel se intâmpla pe vremuri să iasă câini fără pedigriu cari băteau pe cei cu certificate.

Rezultate de asemenea fel nu trebuie să incurajeze
pe prăsitori, cu deosebire pe vânătorii cari nu sunt şi chinologi, căci se expun eventualităţilor, să prăsească câini cu alte calităţi decât acele ce urmăreşte.

Un prăsitor serios şi expert va prăsi numai din părinţi pur-sânge, nemulțumindu-se însă numai cu faptul că aceşti câini au pedigriu, ci se vor convinge şi de faptul dacă aceşti câini sunt buni şi pentru vânătoare. Cu cât mai mulţi părinţi şi strămoşi pur-sânge, dar întrebuinţaţi la vânătoare (cu calităţi vânătoreşti) va poseda căţelul, cu atât mai asigurați putem fi că va avea calităţile rasei pe care o reprezintă.

Puriţatea rasei se dovedește cu pedigriu, calităţile vânătoreşti se dovedesc la concursuri sau acasă în practică. Să nu împărechem câinii până ce nu ne-am convins că nu numai ei, ci şi strămoşii lor au fost buni la vânătoare.

Se pare poate, după cele spuse mai sus, că pedigriul n'are importantă, cu atât mai vârtos că sunt mulţi vânători, cari zic că „nu cu pedigriul ci cu câine vreau să vânez". Eronată părere şi iată încă odată dece.


Pudel Pointer german
Fiecare rasă este creată pentru alt scop, posedă deci anumite calităţi. Unele au calități potrivnice acelora pe care le urmărim noi, deci dacă incrucişăm (corcim) fără socoteală vom avea eventual câini care posedă calităţi nedorite de noi.

Cu cât mai curată este 0 rasă - neuitând ca indivizii să fie buni şi la vânătoare - cu atât mai „fixe" sunt calităţile rasei, cu atât mai mare este siguranța, că prin dresaj sistematic „scoatem" din câinele nostru toate calităţile rasei, ba chiar din generaţie in generaţie vor crește calităţile.

Cât de strânsă legătură este între calităţ̧le exterioare și interioare ale câinelui de vânătoare se vede din cele de mai sus, dar aceasta este o abatere dela temă, deci să ne întoarcem la chestiune.

Am vorbit in treacăt de „semnalmente caracteristice" cari definesc cutare sau cutare rasă. A descrie aci semnalmentele caracteristice a tuturor raselor, ar fi prea lung, ne-ar cere prea mult spaţiu, fiind rase multe şi semnalmente multe.

Vom vorbi doar de esteriorul general al câinelui,
cum s'ar vorbi de pildă de un cal. Au şi caii multe rase şi multe semnalmente caracteristice, însă fiecare individ trebuie să poseadă anume calităţi exterioare, fără de cari calul nu mai e cal, ci gloabă. Asemenea şi câinele, dacă nu posedă anume calități generale, nu e câine ci javră.

Infăţişarea generală: 1. Impresia ce ne face câinele la prima vedere să fie plăcută, adică frumos, elegant, nici prea greoi nici prea uşor. Să nu fie de fire trândav, ci să arate vioiciune temperament. Câinele de vânătoare, care e din fire leneş, este şi tâmpit.
2. Capul câinelui să fie proporțional cu corpul.
3. Ochii vioi, cu expresie inteligentă. Culoarea ochilor să nu fie prea dechisă: nici într'un caz mai deschisă decât culoarea părului (ochii prea deschişi arată inceput de degenerare „albinism"). Pleoapele să nu fie atât de deschise încât să se vadă roşul lor ; pleoapele prea deschise predispune ochii câinelui la continuă inflamațiune.


Prepelicar german cu păr tepos
La o singură rasă de câini „Pudelpointer" care nu s'a putut prăsi decât cu ochi gǎlbui deschis: ochi de şoim, se admite această culoare nepotrivită a ochilor.
4. Dinftii câinelui au mare importantă în determinarea stadiului de degenerare a rasei pe care o reprezintă.

Fălcile să fie puternice și astfel construite ca dinții de sus să treacă peste cei de jos, fără a lăsa un spatiu prea mare între cele două şiruri. - Un defect, care discalifică un câine este ca dinții de jos să treacă peste cei de sus. Un asemenea câine nu apucă bine, iar urmaşii săi au tendinţa să fie cu botul dln generație în generaţie mai scurt (nasotyp) ca la urmǎ sǎ devie buldog. Primul grad al acestui defect descalificant este „ciocan-nicovală", adică dinți aşezați unii peste alții. In acest caz dinții se tocesc repede şi câinele arată mult mai bătrân, decât este în realitate. - Aceste defecte se pot ameliora prin infuziune de sânge nou la urmaşi. Dacă Dinţii nu sunt normali, dar altfel câinele e bun, să-i cautăm pereche cu sânge cât mai străin.

Ca regulă generală, în caz de degenerare, ca şi la vânat, leacul este împrospătarea sângelui.
5. Urechile să corespundă în formaţia şi aşezarea
lor rasei respective. Să nu fie sucite înapoi, ca să nn rǎmână deschise intrărei prafului, etc.
6. Gâtul câinelui să fie musculos, nu prea lung ca să atârne capul în jos, nici prea scurt ca să nu poată câinele urmărì vânatul cu nasul pe jos.
7. Pieptut conține părţile cele mai importante ale organismului: inima, plămânii. Pieptul să fie atât de voluminos ca aceste părṭi să aibă loc pentru desvoltare şi funcționare. Să fie dăsvoltat normal, dacă este prea lat, picioarele dinainte se sucesc în afară, câinele calcă pe degetele dinăuntru ; iar dacă pieptul este prea ingust, coatele picioarelor dinainte se sucesc înăuntru şi câinele calcă cu labele sucite în afară. Proportia cea mai avantajoasă în adâncime a pieptului este ca distanța dela pământ până la marginea pieptului să fie egală cu distanţa de aci până la umerii câinelui.
8. Spinarea este arcul care duce mişcarea picioarelor posterioare la cele anterioare. Să fie dreaptă, orizontală, nici concavă nici convexă şi cât mai musculoasă. Câinele cu spatele căzut se zice "înșeuat", cel ghebos are "spinare de crap".


Basset flocos
9. Picioarele de formaţia cărora depinde galopul câinelui, sǎ fie astfel ca la picioarele dindărăt unghiul format de braţul de sus şi cel de jos, iar acesta cu laba propriu zisă să form ${ }^{-}$ze un unghiu de $90^{\circ}$. Depărtarea dela acest unghiu in plus sau in minus e in detrimentul randamentului galopului. Frontul picioarelor dinainte să fie drept, privit de dinainte și din lături.

Dacă coatele picioarelor posterioare se lipesc, când stă câinele pe loc, se zice că are „coate de vacă" sau picioare în X, dacă ele sunt mai depărtate ca normal se zice „picioare butoi sau in 0 .
10. Labele să fie rotunde (labe de pisică) iar nu lunguiete (labe de iepure). Degetele strânse şi ghiarele incovoiate ca să ajute eventual câinelui la căţărat.
11. Coada câinelui este cu mult mai importantă decât se crede. Are - să zicem aşa - funcţiunea unui seismograf, care arată toate stările sufleteşti ale câinelui, de ex. bucurie, frică, mânie. Ea mai este o adevărată cumpănă cu care câinele î-şi păstrează echilibrul, când se coboară pe pante repezi, când se opreşte sau se intoarce brusc. Este termometrul temperamentului, chiar şi a stărei sănătăţei câinelui.

Sunt câini de vânătoare la cari se taie coada. Se exagerează, însă tăindu-le coada astfel că abia rămâne un mont. Coada prea scurtă strica proporţia liniilor şi răpeşte câinelui un sprijin necesar. Coada se taie numai la prepelicarii germani cu părul scurt şi cei cu părul aspru, ca lucrând prin spini şi tufe să nu-şi rănească vârful cozii. La cei cu părul lung, coada fiind apărată de păr, nu se taie, precum nu se taie nici la "pointer" (prepelicar englez), acesta fiind prin excelenţă câine de câmp. Coada se taie astfel ca partea rămasă să ajungă până la jumătatea distanţei dintre rădacină şi coatele posterioare.

Felul cum este aşezată coada, dacă pornește din direcția şirei spinărei sau mai de jos, este un semin caracteristic, după care se diferenţiază rasa engleză de cea germană de prepelicari.
Tot aşa de caracteristic este şi capul. Din doi prepelicari de aceiaş culoare, putem stabili după cap şi după coadă, care e prepelicar german şi care e englez.
12. Părul şi culoarea acestuia trebue să corespundă rasei, în caz contrar câinele nu este pur sânge.
II) Ce calităţi interioare să aibă câinele de vânătọare? ?

In primul rând să fie inteligent, docil şi să știe să aplice la momentul cerut cele ce a învăţat sau cu cari s'a născut.

Calităţile șunt atavice (moştenite), cu care câinele s'a născut şi pe cari noi le putem desvolta prin dresaj raţional. Aşa sunt: nasul, pasiunea, însuşirea de a ţine urma vânatului rănit, de a lătra când mână sau de a mâna în linişte, pasiunea pentru baltă, etc...

Calităţile individuale, nemoştenite: pentarea şi aportarea vânatului la prepelicari, ascultarea de ordine, etc...

Unii prepelicari pontează vânatul fără a fi dresați, mulți însă - chiar dacă au nas bun - trebue să fie dresaţi ca sǎ ponteze.

Unii aportează dela sine (spanieli), cei mai mulți însă trebue dresați cu forța ca să aporteze.
Aceste două însuşiri sunt câştigate prin dresaj; dar prăsind mereu din câini dresaţi în acest sens, cu vremea şi aceste două calităţi devin inclinațiuni atavice.

Cum să ne folosim de calitățile interioare ale câinelui, cum să le desvoltăm, ce trebue să știe câinele de vânătoare, despre ac̣estea vom vorbi altă dată.


[^0]
# Despre exploatarea vânatului din pădurile Statului şi prietenia vânătorească 

de C. A. L. POPESCU

5a hotărât de către deregătorii noştri vânătoreşti, că de acum înainte să poată veni la noi vânători streini, oaspeţi platnici. Suntem îndreptătiți să sperăm, că această dispoziţiune va da roade foarte bune. Ne vom câştiga prieteni, vom avea venituri şi în urma lor, ne vor înflori terenurile de vânătoare. Chestiunea este foarte importantă, măsura luată, de bună seamă, după multă chibzuială, de oameni chemați să hotărască, nu mă amestec deci. Am însă o rugăminte, care sper să fie susţinută ș̣i de alți vânători, între care dacă se va afla cineva mai cu ${ }_{n}$ greutate" îl rog să o transmită celor în drept. Anume, ar fi bine, să putem fi ş̣i noi - românii - oaspeţi platnici. Ințeleg, dacă cineva este dispus şi are pe terenul său vânat a cărui drept de împuşcare l'ar vinde, sǎ poată fi cumpărător orice vânător în regulă, nu numai cel strãin. Câți nu ar fi intre noi, care ar vrea să vâneze, măcar numai o singură dată in viata lor la urs, cerb,tap negru sau roşu, cocos de munte, dropioi, etc. vânat rar. Ba sunt şi alții mai modeşti, care mor cu dorul în sân, să vadă odată balta, să vâneze numai $o$ singură zi pe Bărăgan la prepeliţe. Căci lor le lipsesc asemenea ocazii. Dar să nu fie „musai trebue" să ne invităm pe bani. Să putem face schimb. Bunăoară să vedem multe anunțuri în revistele noastre de vânătoare, având cam următorul conținut. Ofer tap roşu ăluia, care îmi dă ocazie să vânez la raţe în baltă, oferte rog la adresa cutare. Sau chiar şi aşa: Cine îmi facilitează posibilitatea să petrec câteva zile cu familia la munte, indiferent cu , sau fără ocaziune de vânătoare - dar să nu mă coste scump - poate sta la mine câteva zile în sezon, să vâneze la prepeliţe. Adresa etc.

Este cu s!guranța foarte frumos şi bine, dacă englezii, francezii, nemţii şi fiii altor naţii, mai mari ca valaheasca noastră, ne vor iubi şi preţui în urma amabilelor noastre invitaţiuni la vânătoare. Dar şi mai sigur este, că ar fi încă şi mai frumos, dacă românii s'ar iubi şi s'ar prefui între ei, cunoscându-se şi îm-prietenindu-se, tot pe la vânătoare. Căci, ia să fim sinceri niţel, de ce „regăteanul" acela din Muntenia să creadă că Ardelenii sunt toţi mocani, cǎci el alt ardelean n'a văzut, decât pe acela, care venea in fiecare an cu oile în tinutul lui pe timp de iarnă; in schimb nici ardeleanul să nu creadă că toţi regățenii sunt la fel, ca gentilomul de la perceptie, sosit cu pantaloni rupţi şi plecat cu maşina proprie. Sunt convins, că dacă ne-am cunoaște mai bine, părerile aceste proaste ar dispare. In tot locul, vânătorii sunt cei mai buni oameni, mai de omenie şi mai amabili. Tot aşa este de obşte cunoscut, că adepții nici a unui alt crez nu se împrietenesc aşa de uşor, ca vânătorii. Ce să insist, o ştititi D-voastră fiecare din experientă. Deci, fraţi vânători români, poftim în vizită unii la alții. Pe urmă, după ce v'aţi simţit bine la prietenul D-voastră
gazdă, mergând acasă învătaţi poporul, zicând: Mǎ! nu-i adevărat că sunt mitocani şi mănâncă numai slană tăvălită în papricaş şi nu-i adevărat că dorm pe rogojină și nu-i adevărat că ne urâsc pe noi, fiindcă suntem din alt judet. Sunt români bre, ca şi noi şi țăranii lor umblă în ismene albe şi nici la suflet nu sunt mai negri decât ai noştri. Aşa Zău!
Am credinţa, că pe această cale, se va desăvârşi minunea. Se vor împrieteni românii, se va face unirea sufletească, cu încetul poate, dar totuşi și mândri vom fi, dacă vom putea zice că am dres noi vânătorii, ceia ce au stricat funcţionarii mutaţi - din pedeapsă probabil - dintr'un ținut într'altul, dar mai ales gureşii agenţi electorali cu cap sec, care'şi dau aere de "politician", deşi cu siguranţă nu cunosc măcar nici înţelesul exact al cuvântului „politicǎ".
Să ne ajute gingaşa zeị̣̆ Diana. Amin!

$$
*^{*} *
$$

Fiindcă vorbim - pentru ce să-i zicem altcum de vinderea vânatului cu bucata, m'am gândit, cǎ şi statul (indiferent prin care instituţie a lui) să facă această vânzare nu numai pentru străini și pe terenuri excelente, dar şi pentru vânătorii băstinași şi pe ori care teren de al lui. Deci să renunte în acest caz la arendarea terenurilor. Câştigul, cred, ar fi de toate părtile, dacă proprietarul terenului, in cazul nostru statul, ar încasa mai mulṭi bani, vânătorii ar avea mai multă plăcere, fiind mai independenți şi cred că s'ar micşora brânzoismul căci nu s'ar face atâtea bătăi ; iar foarte important câştig ar fi și acela, că am putea apropia silvicultorii de noi, făcând cu timpul să dispară monstruosul antogonism dintre ei şi vânători:

Pentru ilustrarea celor ce spuneam, dați-mi voe să citez următorul exemplu.
Societatea de vânătoare din care fac parte, ṭine în arendă pădurile ocolului silvic Făget (jud. Severin) care, fiind compuse din pădurile ocoalelor silvice Făget şi Gladna, acum contopite, au o întindere de apıoximativ 9.000 hectare adăpostind mistreţi, căpriori şi vânat mic. Pentru acest teren societatea plăteşte actualmente o arendă de ceva peste 22.000 lei anual. Cum însă terenul nu este compus dintr'un singur complex ci din mai multe păduri, din cari unele de insemnătate nulă din punct de vedere vânătoresc, societatea, care in prima perioadă de arendare a avut ocazie să constate aceste neajunsuri şi in general valoarea terenului; la noua arendare cu siguranță nu va mai reflecta la întregul teren şi nici nu va mai oferi preţul plătit până acum. Deci continuând cu sistemul de arendare, statul - sau mai precis C. A. P. S. (Casa Autonomă a Pădurilor Statului) va avea mai puțin venit în urma valorizării vânatului din acest ocol silvic. Pentru a evita această pierdere, ar trebui re-
nunţat la arendarea terenului şi în schimb să se vândă vânătorilor, 1) bilete de abonament anual ; 2) bilete de învoire pentru o singură zi de vânătoare; 3) bilete de invoiri la tapi roşii cu bucata, valabile pe sezon şi 4) bilete pentru bătăi pe un termen anume determinat.

Posesorii biletelor de abonament - valabile pe un an, cu drept de precădere pentru anul viitor, - ar putea să vâneze in mod individual in pădurile ocolului la fel cum ar vâna dacă ar fi membri a unei societăţi, respectând legea, obiceiurile şi un regulament al ocolului silvic. Biletul de învoire pe o zi, ar îndreptăţi posesorul să vâneze la vânat mic (sitari) şi ar servi mai ales scopul de a da posibilitate abonaţilor să ducă cu ei vre un invitat. Biletul pentru țapi, ar îndreptăţi posesorul să împuşte anual atâţia tapi din totalul celor preliminaţi, cât a plătit. Acest bilet ar fi valabil pe un sezon şi eliberat pe riscul vânătorului, care nu are dreptul la despăgubire, dacă nu i'a reuşit să vâneze piesele care a plătit. Biletele pentru bătăi, ar da dreptul la un grup de maximum 15 vânători, cu maximum atâți bătǎiaşi cât şi ei, să aranjeze bătăi într'o zi dinainte stabilită, într'o anumită portiune de teren.

In urma aaestor învoiri, statul, resp. C. A. P. S. ar putea încasa următoarele taxe, (Să nu se scape din vedere, că vorbesc mereu de ocolul silvic Făget) pe care, cine este întru câtva cunoscut cu situaţia, nu le poate nici decum socoti exagerate.

Incasând aceste taxe, ar trebui insă să li se dea şi vânătorilor o posibilitate corespunzătoare de a vâna. Ar trebui negreşit asigurat dreptul fiecărui abonat, că tocmai pe baza acestui abonament să i se elibereze, permisul anual de vânătoare, indiferent, dacă afară de aceasta mai este sau nu, membru la o societate de vânătoare. Tot aşa, modul de exercitare a vânătoarei sǎ fie bine determinat in regulamentul ocolului silvic, pe care seful de ocol îl poate întocmi convocând pe abonaţi la consfătuiri, de câte ori va crede necesar. Aşa spre exemplu, să fie exact precizat, cu ce fel de câni se poate vâna, ce se poate împuşca la bătăi etc. Controlul să-1 aibă şeful ocolului silvic, prin agenții sǎi.
E drept, că atât paza, cât şi îngrijirea terenurilor ar cǎdea în felut acesta tot în sarcina statului. Dar aceste cheltueli nu ar fi prea mari. Puținele ogoare, hrana in timpul iernei, sărăriile (la ocolul Făget) ar constitui numai 0 mică cheltuială, fiind vorbă de terenurile fertile cu adăposturi naturale excelente.

Paza terenurilor il poate foarte bine face personalul silvic, cel mai indicat şi mai in măsură. Dar ca să aibe tragere de inimă, ar trebui cointeresat, ceea-ce, dacǎ să renuntă la arendare, e foarte uşor de făcut şi
ar fi foarte de dorit, ca să ajungem la normal. Trebue recunoscut, că în țările cu o cultură a vânatului însemnată, cum ar fi Germania, Austria, Cehoslovacia și Ungaria bunăoară, purtătorii acestei culturi sunt tocmai vânătorii de profesiune, printre care în acele tări nu se socotesc numai pasnicii de vânat, ci toṭi membrii corpului silvic.

Fără ca să aibe cineva prea multă fantezie îşi poate da uşor seama, ce ar insemna pentru vânatul nostru, dacă miile de silvicultori in frunte cu Directorul General al C. A. P. S. şi până la ultimul păzitor de parchet s'ar pune in serviciul acestei cauze. Dar să nu creadă nimeni, că ajunge doar - că în mod mărinimos - să le dăm voe să facă acest serviciu, sau chiar să vă ducă rucsacul când mergeţi la vânătoare, sau să-şi expună pieptul la poşurile braconierului, asigurànd plăcerea broscoiului, care la toamnă se va tolăni în țitoare pe scăunel. Nu, întâi silvicultorul nostru, trebue să devie prietenul bun al - dacă tocmai vreţi să-i spunem pe nume - vânătorului de Duminică. Dar, ca aceasta să se poată înfăptui, îi trebue dată şi lui posibilitate să vâneze, ba trebue chiar silit să devie vânător, căci cu atât va iubi şi mai mult pădurea şi frumoasa lui meserie. Da nu cumva să credeţi că cer să i se dee - de pomană - voia să vâneze pe terenul D-voastră. Ferească D-zeu! Trebue însă să i se inleznească posibilitatea să devie vânător şi anume, ar trebui hotărât, ca tołti membrii corpului silvic să obțină permisul de vânătoare, port armă, etc. pe jumătate de preţ şi jumǎtate de timbre. (Aşa se face îi în străinătate). Iar acolo, unde valorizarea vànătorului s'ar face pe bază de bilete, aşa cum am propus, ei să obţină pe jumătate de pret şi acele bilete.

Cine ştie, rezultatul cărei machinațiuni diabolice este, ca la noi silvicultoăii şi „vânătorii" fac parte din două tabere adverse, în dauna tocmai a mărului Eridei din cauză, a vântului.

Să prea poate, că in timpul de după răsboi, ne având elementul necesar, a trebuit să angajăm diferiṭi săteni cărora le-am incredinţat - de nevoe - paza pădurilor şi că intre acești săteni s'au aflat şi braconieri. Astăzi aceste elemente nu mai există în serviciul pădurilor şi nici cel mai înverşunat adversar al silvicultorilor nu poate afirma, că braconajul ar ii un sistem al personalului silvic, nici chiar a personalului inferior.
Pe tot restul globului pământului silvicultorii formează majoritatea vânătorilor. La noi sunt dujmăniţi. Nu trebue însă să fie și în viitor.
in ziua în care vor fi dați afară - cu escepția celor calificați - de pe terenurile noastre "paznicii" angajați de persoane particulare, între care pasnici cunosc şi criminali care pe timpul când erau numai bracenieri simpli - fără brevet - au tras împuşcând pădurari şi in sunetul goarnelor de vânătoare, miile de agenți silvici vor lua sub oblăduirea lor tot ce este a pădurei si sfânt lor, vom putea spera la un viitor mai frumos.


După Ásoareci

# Invăţăminte pentru tinerii vânători 

de Maior MIRCEA PETRESCU

Inspector de vânătoare al jud. Caliacra

1. Puşca este periculoasǎ pentru vânat, câte odată este chiar pentru noi înşine şi adese ori foarte periculoasă pentru tovarăşii de vânătoare.
2. In pădure să nu trageți nici odată la înălțimea unui om, pe câmp deschis numai atunci când sunteţi siguri că in faţa D-vs. nu este absolut nimeni.
3. Nu trageţi asupra rândunelelor şi liliacilor, ele sunt dintre cele mai folositoare vietăţi, exersați-vă dibăcia sub altă formǎ.
4. Scoateți-vă cartuşele din armă când intrați sub acoperiş; când sǎriţi şanţuri, treceți prin locuri accidentate sau sunteţi în căruţă dați piedica de siguranță bine, mai prudent este a descărca arma.
5. Cu arma nu se face glume. Nici odată nu ochiţi nici în glumă asupra prietenului vostru, chiar dacă sunteți sigur că arma este goală; este cel mai prost obiceiu.
6. Dacă câinele vă este pornit după vânat, nu trageţi după el ori care ar fi distanţa. Riscaţi întotdeauna să vă răniţi animaiul.
7. Pedepsiṭi câinele când merită dar nu-l bateţi ca un tiran și nu-ţi pierde nici odată calmul.
8. Nu ucideți vânatul scormonit în neregulă de câine, riscaţi să-l învăţați cu năravuri rele şi chiar incorijabile.

9 . Nu vă bateți joc de stângăcia tovarăşilor de vânătoare dacă vreți să nu fie atenţi la stângăcia ta.
10. Ascultaţi mult, vorbiţi puțin şi nu criticaţi pe nimeni.
11. Nu trageți asupra vânatului ce trece prin fața tovarăşului vostru, şi dacă din întâmplare aţi făcut-0, cereţi-vă scuze.
12. La vânătoare cu bătăiași, nu vă părăsiți locul fixat, întru cât este periculos pentru tine şi neplăcut pentru tovarăşul care v'ar răni.
13. Nu căutaţi pasărea pe care credeţi că ați doborâto, nu maltrataţi câinele pe motiv cǎ nu a putut să o găsească şi aduce.
14. Nu trageţi în vânatul care stă. A lovi epurile în culcuşul lui şi pasărea pe pământ, este un act contrar regulelor sportului, puțin meritos şi chiar condamnabil pentru un vânător.
15. Nu spune nici odată tovarăşului tău că câinele lui nu face două parale: vei fi întotdeauna urât de el.
16. Dacă din nefericire ați rănit pe vreun tovarăş de vânătoare, nu te scuza cu; „Nu credeam că arma mea bate aşa departe".
17. La vânătoare pleacă bine dispus, vesel și menține tot timpul vânătoarei ; primeşte cu veselie micele surprize, căci nu uita că adese ori și cei mai buni vânători sau reîntors cu mâna goală.
18. Vânatul ce îl aduci acasă să fie împuşcat de tine, nu cumpărat din piață.

## NOBLESSE OBLIGE

de MOLDAV

Dintre realizările ultimilor ani pe tărâmul vânătoresc, Muzăul dela Parcul Carol se pune în evidentă ca o operă in adevăr măiastră, finnând seamă de vremurile grele, cari se pun deacurmezişul oricăror încercări de noui înfăptuiri.

De sigur că desvoltarea sa este încă în stadiul de formaţiune, că necesită o oarecare selectionare - chiar a materialului azi expus, - pentru a atinge perfectiunea, la care râvnesc întemeietorii lui.

Totuşi aşa cum se prezintă astăzi, după aprecierea cunoscătorilor în materie, este cel mai interesant aşezământ de acest fel din Europa.

L'am vizitat imediat după inaugurare, modest i-am căntat farmecul şi valoarea instructivă prin Revistă.

In incorigibilul meu optimism credeam că tot vânătorul localnic şi cel in trecere prin Bucureşti va sacrifica o oră pentru a şi delecta ochii şi a-şi complecta cunostintele. Ce deziluzie! In zilele destinate vizitărei trec adesea pe la Muzăul nostru, găsesc la fiecare dată motive noi de admiraţie, dar plec cu impresia să fac pelerinaj la un loc drag dat uitărei, unde atracţiile artistice vânătoreşti, strânse cu atâta dragoste și trudă de întemeietori, se vestejesc intr'o atmosferă de jalnică singurătate.

Din când în când zăreşti câte o pereche de tineri, care în fața unei scene de vânătoare $\hat{1}$-şi continuă convorbirea începută pe aleele parcului; izolați aci: ea cu privirea visătoare agăţată de un punct ireal în spațiu, el cu ochii painjeniţi de patimă picurându-i în ureche:

> „les mots si tendre
> qui depuis sept mile ans
> se suspendent chaque soir aux lèvres des amants".

Mai rar, vezi câte un domn, care începe sistematic cercetarea in detaliu, pășeşte agale către colțuri mai depărtate, incätuşat de interesantele lucruri, tresare deodată cuprins de senzația singurătăţei in mijlocul unor lighioane aşezate in pozitiuni de impresionant realisım. Liniştea profundă îi dă fiori de criptă şi atunci, cu toate cǎ nemulţumit de a nu-şi fi îndeplinit setea de curiozitate, grăbeşte spre ieşire, unde regăseşte mişcare, comunitate de impresii cu mediul.
Astfel golul în Muzău se amplifică, tinde a pustiu, unde paznicul cade in somnolentăa, înconjurat de lucruri de artă ingrămădite într'un mausoleu!
Vânător improvizat, puşcaş incorigibil, sceptic până la cinism şi pretenţios până la absurd, aşa inţelegi să răsplăteşti străduinţele unui mănunchiu de oameni ìncăpățânați î apostolatul lor? Nici măcar contribuţia de gură cască nu eşti dispus a o achità? Că doar cei 5 lei plătititi la intrare nu pot fi o piedică gestului prezenţei tale, precum nici timpul pe care 1 -ai răpi numeroaselor ore, când complectezi mulţimea de târâie brâu ce se grămădesc în stănoagele dela Bulevard la Teatrul Naţional.

Cum altfel, decât prin afirmarea crudului adevăr, va ințelege majoritatea celor ce-şi zic vànători, că titulatura aceasta răsunătoare este legată de obligațiuni? ${ }$ "Noblesse oblige". Și este un titlu de nobletă acel de vânător, confirmat prin adoptarea acestui titlu de însuşi Suveranul Ţărei.

Caracteristicele vânătorului adevărat sunt cele cuprinse în Crezul cercetaşului, deci titlul acesta trebue să fie unul de maturitate al tânărului cercetaş cuprinzând imperativul de loialitate, ocrotirea celui slab, desinteresare, respectul și iubirea naturei, contribuția trupului şi sufletului insului la binele comunităţei.

Or cultura vânătorească este una din condițiunile de a fi a viitorului vânătoarei în România. Azi legile, autorităţile, asociaţiile se găsesc în neputinţă de acțiune numai din cauza inconștienţei crase a celor mulți asupra consecințelor grave ce poate avea pentru binele comun vânătoresc, un gest de lăcomie sau o atitudine de nepăsare.

Că pentru moment suflă un vânt de aspru egoism din toate părtile, nu este o scuză pentru vânătorime de a urma docil abaterea curentului din matca sa firească. ci dator este a pune toată energia la canalizarea vieţei naţionale in cursul ei normal. Noblesse oblige !

Cultura de specialitate pune mediul in măsură de a discerne ce e bine şi ce e rău, ce e şi ce nu permis, de a deveni conştient deci responsabil de actele sale. Pentru moment, din nefericire, reiese că practica vânătorească înfățisează în cele mai multe cazuri inconştiență atât de vădită, încát istorisiri de acte pe deantregul ruşinoase sunt servite de unii cu credinṭa că-şi crează un titlu de glorie.

Când s'a luat inițiativa creărei Muzăului de Vânătoare, nu numai exibiția unor vederi plăcute ochiului s'a avut în vedere, ci s'a urmărit crearea unui aşezämânt de învătătură, de cultură vânătorească.

S'au făcut sacrificii grele, Regele a binevoit să prezideze la inaugurarea aşezământului, dând Celdintâi exemplul de urmat cu dărnicia și cu prezența Sa .

De atunci încoace: zero în darnicie, pustiu în prezență, din partea vânătorilor și a asociațiilor lor?

Oare faţă de Muzău, instituţie prin excelenţă de cultură, Societăţile de vânătoare nu simt nici o datorie de onoare ?
Comitetele societăţilor, pe lângă îngânfarea mulțumirei de sine de a fi aleşii camarazilor, nu se simt de loc îmboldite de a contribui cu ceva pentru cultura generală, singura în măsură de a pune frâu pornirilor distrugătoare prin inconştiență a bunului comun?
Pentru aceste asociatii, în afară de beneficiile maxime ce cată să tragă din bunul comun, nu există simţul de : Noblesse oblige? Dar atunci să li se schimbe titulatura în acea de „Asociații pentru exploatarea vânatului" și să fie tratate ca atari.
Am căutat in tot Muzăul să văd tăbliṭa de donator
a vreunei Societăţi de Vânătoare din ţară, ca să o dau publicităței ca exemplu prin scris şi prin ilustraţii... Nimic.

In pornirea de critică, extrem de desvoltată la noi, se iea ca termen de comparaţie străinătatea - în special pentru vânătoare termenul de comparație ¿Germania. Apoi onoraţi critici a tot şi a toate, vânătorul german şi asociațiile germane se rezumă, în exploatarea situației, în critica altora şi laudă de sine? Sau - cu foarte rare excepţii, sancționate prin descalificare fiecare face proba că la vânător: Noblesse oblige ?

Vedeţi Revistele: sunt pline de articole semnate de colaboratori veşnic reînoiţi, care-şi dau contribuţia desinteresată şi obiectivă.

Vedeți expoziţiile: bogat alimentate cu tot ce are vânătorul mai a cătărei în colecţia sa şi aceasta nu cu câştig, ci cu cheltuială.

Comparaţi cu contribuţia masei noastre vânătoreşti
la asemeni manifestaţii civilizante şi criticaţi de zor, cât mai veninos, căci în propriul obraz o aruncați.

Cei ce contribue efectiv la progresul vânătoresc sunt numărați pe degete, criticii însă sunt cu miile, şi Doamne numai din acei ce n'au făcut vreodată dovada vădită a contribuției lor pozitive pentru vânătoare.

Muzăul este terenul, pe care s'ar putea face proba că meteahna națională e pe cale de corijare, că sufletul vânătoresc român reacţionează vânătorește prin fapte.
Donaţiunile de trofee, de animale naturalizate, de tablouri sau chiar fotografii interesante şi instructive sunt primite cu recunoştinţă şi imortalizează numele donatorului ca exemplu al epocei noastre de închegare civilizată.

Vizitați Muzăul cât mai des pentru a împrăştia atmosfera mortuară, ce pare a voi să-l copleşească şi care constitue un blam pentru vânătorimea română de azi.


# Cum s'a restabilit soarta lumiii sau Vânătorul diplomat 

de FUXAN

Doe mult, precis nu ştiu nici eu când a fost, pe pământ, după o matură chibzuire a unui şi mai matur corp, alcătuit după principiul şi forma „Ligei Națiunilor" toate animalele, cari de obiceiu sunt vânate, au hotărât să proclame greva generală.

Şi în ce consta această grevă? Ce voiau cu ea? Explicaţia am găsit-o într'o cronică veche rătăcită prin câteva volume pe cari le am cumpărat la un anticar.

Animalele cereau, printr'o moţiune care o redactaseră la proclamarea grevei, ca să li se permită să se atârne fiecărui vânat câte un număr de ordine, iar vânătorii să fie obligaţi, prin pedepse cu amendă şi închisoare ca Luni să vâneze numai animalele ce purtau numerele cu soț; Marți cele cu fordă, Miercuri cu soţ şi aşa mai departe.

Și, mai cereau animalele, ca să se infiinţeze in fiecare câmp. luncă, pădure, şi in toate locurile unde se vânează, câte un ghișeu, unde orice vânător care a împuşcat ceva să depue o taxă, stabilită de comun acord între animale şi vânători, în raport cu mărimea şi importanţa vânatului.

Bine, o să vă întrebați Dvs., dar ce trebuia să se facă cu aceste fonduri?

Éxplicaţia, o dă tot vechea cronică, de care pomeneam în stilul pe care il redăm mai jos.
„Toate sumele cari se vor strânge din taxele vânătoreşti, se vor depune în mâinile unui conclav care va avea următoarele atribuţiuni :
a) Să se construiască spitale pentru vânatul rănit şi care a reuşit să scape de vânători.
b) Să cumpere şi să împrăştie prin toate locurile de vânătoare, tot felul de trufandale, prielnice hranei vânatului.
c) Să înfiinţeze un premiu Nobel, acordabil pentru cea mai bună idee de pace între vânat şi vânător.

Apoi urmau o serie întreagă de alte atribuţiuni ale directorilor, iar ca încheere moţiunea amenința cu sabotarea, dacă vânătorii nu primesc aceste condițiuni.

Aci se terminà vechea cronică, care mă lămurise în privinţa grevei şi a doleanțelor vânatului de tot soiul. Cum, din păcate, sunt curios din fire, am voit să ştiu ne apărat ce rezultat a căpătat, mişcarea de revendicare a potârnichilor, epurilor, raţelor sǎlbatece şi a celorlalte animale cari constituesc marea clasă a vânatului, şi am început să caut hrisoave şi cronici străvechi, din care să mă pot documenta.

Şi iată ce am aflat:
Când secta vânătorilor, a primit moţiunea de care vă spuneam, o fierbere nemai pomenită s'a produs în fiecare club vânătoresc și ca o consecinţă imediată, s'a convocat un meeting la care "Apostolii Dianei" au venit într'un număr considerabil. S'au ţinut discursuri incendiare, s'a protestat în contra moţiunei şi a grevei, - în sfârşit s'a făcut un vacarm şi un scandal la fel ca acela, produs cu ocazia boicotului german.

Un orator mai entuziast, a svârlit in mijlocul tumul-
tului general, următoarea cugetare: „Vânatul este necivilizat .. are o inimă de animal".

Şi multe alte epitete şi invective, au curs la acest meeting, la adresa vânatului.

Un vânǎtor bătrân, mai luminat la minte decât ceilalţi, ca să pue capăt panicei creiate, s'a ridicat de pe scaunul pe care şezuse şi cerând cuvântul a spus:
„Prieteni, ne aflăm în fața unei cereri, care deşi este neobișnuită este foarte dreaptă.

Trebue să satisfacem doleanțele vânatului ca să dovedim că suntem oameni civilizați şi culţi.

- Nu se poate, strigă un vânător, să ne plecăm ordinelor unor specimene care se mănâncă unele pe altele, pentru că noi suntem de ordin superior.
- E drept, răspunse bătrânul, că noi nu ne devorăm unii pe alții, însă noi ne mâncăm între noi, cu vorba, ceea ce e acelaş lucru. Ca atare vă rog să le aprobăm dorințele, dacă ele sunt condițiunea „sine qua non" cu care mai putem vâna.

Acestea spuse, bătrânul vânător, se reașeză pe scaunul său, în aplauzele mulţimii.

Vânătorii s'au împărţit în două tabere. Prima era de părerea bătrânului, iar a doua era contra. S'a pus chestiunea la vot şi doleanţelc vânatului, au eşit învingătoare.

In câteva zile s'a încheiat şi ratificat convenţiunea între cele două forţe vânătoreşti, s'a numit conclavul care la rândul său a montat ghişee în locurile de vânătoare.

S'au fixat taxele pe cari trebuiau să le achite vânătorii, pentru orice animal vânat; animalele şi-au pus numere de ordine conforme moţiunei. Intr'un cuvânt, toate condiţiunile puse au fost îndeplinite şi fiecare parte beligerantă ar fi fost mulţumită, dacǎ n'ar fi $s$ rvenit un fapt care să neliniștească pe vânători.

Ce se întâmplase?
Conform tratatului, vânătorii, nu aveau voie să vâneze Luni, decât animalele ce purtau numere de ordine cu soṭ, Marţi cele cu fără soţ şi aşa mai departe, ori când eşiră prima zi Luni, după semnarea convenției la vânătoare, nici un adept al zeiţei Diana nu întâlni în cale vreun animal care să poarte număr cu soț.

Marṭi, în loc să întâlnească numere cu soţ; întâlniră cu fordă; Miercuri tot aşa, Joi la fel; astfel că vânătorii plecară în fiecare zi cu traista goală. Ce se intâmplase? Era ceva de neînțeles.

Imediat se organiză un al doilea meetiing, unde această chestiune a fost desbătutǎ pe larg şi în toate felurile.

După multe zile de desbateri, un vânător veni cu o idee genială care a fost numai decât aprobată.

- „De oarece, spunea genialul diplomat, vânătorii întâlnesc în zilele de Luni vânat cu numere de ordine fără soț, Marţi cu soţ şi aşa mai departe, adică, aşa cum nu au voe să le vâneze, să cerem animalelor ca să inverseze convenţia.

Luni să putem vâna numere fără sot, Marți cu soţ, adică aşa cum le întâlnim".

După cum am mai spus, ideia fiind formidabilă, s'a aprobat şi printr'o somaţiune trimisă sindicatului con-
stituit de vânat, s'a cerut intervertirea convenției în sensul propunerii noului diplomat.

Animalele, cari constitue de obiceiu vânatul, voind să dovedească că sunt civilizate şi că au inimă, au aprobat imediat cererea înaltului for vânătoresc.

Se părea că astfel, totul o să intre în normal. Dar n'a fost să fie aşa. Căci a doua zi, Luni, vânătorii n'au întâlnit nicăeri vreun animal cu No. cu fordă, Marți n'au găsit cu soţ şi povestea s'ar fi repetat la infinit dacă vânătorii nu şi-ar fi dat seama că sunt trişați.

Adică animalele nu eşeau să se plimbe de cât în zilele când vânătorii nu aveau voe să vâneze No. din care făceau parte; şi atunci vânătorii, n'au mai ţinut seamă de tratat şi au vânat pe cine le-a eşit în cale. Dar aceasta n'a durat decât o singură zi, căci în cele următoare nici un fel de vânat nu s'a mai văzut pe nicăeri.

Incepuse sabotarea şi greva anunţată. Din cauza acestei greve, lira engleză începu să scadă, băncile din America au dat faliment, marile concerne se clătinară şi chiar întreaga planetǎ era să cadă în abis.

Şi atunci, noul dar genialul diplomat veni cu o a doua idee savantă.

Această idee se baza pe 0 invenţie; o invenţie atât da fantastică, încât numai creer de calibrul lui Jules Verne, o putea născoci.

Vânătorul diplomat inventase, un soi de animale, pe patru picioare, înzestrate cu simţul mirosului, cu ajutorul cărora s'au descoperit toate ascunzişurile vânatului.

Aceste animale minunate, au fost botezate cu numele: Câini.

Grație acestor eâini se putea vâna, fără nici un tratat și astfel soarta lumii se restabili.

Da astea s'au întâmplat de mult, precis nu ştiu nici eu când a fost.

## 



## Noutăţi

DURALUMINIU．Urmărind a fabrica arme cât mai uşoare，dar de rezistență egală，fabricanții au redus mereu dimensiunile pieselor，păstrând coeficientul de siguranță prescris，căutând în acelaş timp a nu micşora efectele loviturei，nici ca penetraţie nici ca disper－ siune．

Din această năzuință s＇a creat forajul＂choke＂，care a permis scurtarea teevilor，sub normala celor cilindrice， fără a diminuà calităţile tirului．Prin scurtarea ！tevilor s＇a rezolvat în parte chestiunea uşurătătei armei，dar cu deosebire o mai bună echilibrare a acesteia．

Cum însă cerințele vânătorilor tind mereu către o armă cât mai uşoară，technicienii au căutat sǎ între－ buinţeze，în fabricarea armelor în locul ferului şi oṭe－ lului，alte materiale，cari la rezistență egală să fie mai uşoare．

Aluminiul are greutatea specifică 2 fałă de fier 7 ； aliajele lor vor diferi deci în greutate ca $7: 2$ sub acelas volum．

Un aliaj al aluminiului numit „Duraluminiu＂，fără a fi atât de rezistent ca oṭelul totuşi ar permite construcţii de arme，cari ar fi mai masive dar mai uşoare la re－ zistență egală．

Incercări s＇au făcut şi au dat rezultate satisfăcătoare， uzura armelor acestora însă，până acum，este mai rapidă la tevi；de aceia se încearcă a se câştiga din greutate combinând tevi de oţel cu accesorile din duraluminiu．

Când se va reuși conştrucția armelor extra uşoare， va trebui rezolvită chestiunea reculului，care la încăr－ cătură egală este cu atât mai mare，cu cât arma este mai uşoară．Mijloace de amortizare se vor găsi pe cale mecanică sau prin creare de pulberi cu deflagrație pro－ gresivă．Incercările de până acum sunt în stadiu em－ brionar，astfel că nu sunt de natură a pune pe gânduri vânătorul，care vrea să－şi procure o armă，să aştepte ultima expresie a tehnicei，mulţumindu－se cu una din numeroasele tipuri actuale．

TEVI INTERIOARE．Sunt tevi ghintuite，care se in－ troduc în țevile unei arme lise de orice calibru，pentru a permite tirul cu glonţ．Sistemul este bine cunoscut şi intrebuințat curent în străinătate．

Tipuri de asemenea tevi interioare sunt numeroase， cel mai practic din ele，este timpul scurt de 32 centi－ metri．Teava interioară se introduce in teava lisă ca un cartuş cu alice．Adaptarea fiind extrem de simplă， teava se poate monta şi demonta cu cea mai mare uşurință．Calibrul glonţului ce se poate trage este $5,6 \times 35$ R，deci capabil de a ucide câini și pisici hoinare precum şi răpitoare la distantă de 80 metri，cu o preciziune de tir în adevăr uimitoare．Este deci un accesoriu reco－ mandabil，care cu mică cheltuială， cu muniție ieftină， permite vânătorului să－şi întreție antrenamentul de tir， în sezonul mort şi să－şi cureţe terenul de vânătoare de răpitoare， cu arma favorită，fără nici un prejudiciu pentru aceasta．
de M．B．

Citirıa articolului „Uliu＂al Domnului Căpitan I．Iacobi，publi－ cat in numărul de Mai al Revistei，însoţit de sugestia Domnului Maior Rosetti－Bălănescu de a se da diverselor publicații－des－ crieri de animale şi de tot cea ce priveşte vânătoarea－cât mai multă viață，ne－a determinat a face o scurtă recenzie unei cărți ce mi－a căzut de curând in mână şi care deși in a treia ediṭie cred că e puțin introdusă la noi și care prin felul cum este scrisă， corespunde intocmai noului impuls ce incearcă a da literaturii noastre cinegetice cei doi apreciați scriitori bolgrădeni．
＂JAMAIS BREDOUILLE ${ }^{*}$ ou tous les secrets du bon chasseur de Charles Val．Edit．G．Crés et．C－ie．

Autorul este un vechi cunoscut al acelora ce urmăresc răspân－ dita revistă Le chasseur français unde semnează rubrica veselă „La halte de Chasse＂．
${ }_{n}$ Jamais Bredouille＂in cele 262 de pagini cuprinde o sumă de cunoştințe necesare unui vânător：descrierea diferitelor feluri de vânat，cu păr sau aripat，de pădure，de apă de glonț sau de alice precum şi a obiceiutilor lor；despre câini，creşterea，dresajul şi higiena ior；despre vânător şi tot ce este în legătură cu viaţa lui vânătorească；despre braconaj ；organ sare şi legislaṭie vână－ torească ；cunoştinţe technice si balistice etc．

Dacă aceleaşi subiecte le vom găsi şi in alte scrieri de autori reputaţi，tratate insă cu răceală stilul ştiințific，Charles Val cu darul lui de fin povestitor，brodează in jurul tuturor acestor cuno－ şlințe technice şi ştiințifice o serie intreagă de întâmplări de vânătoare trăite，pe care le redă sub o formă literară cu mult humor，din care nu lipseşte nici competință nici valoarea tehnică necesară unei lucrări de vulgarizare sportivă．

Intreagă lu，rare presărată cu istorisiri şi anecdote vânătoreşi şi profitabile în acela；limp，face deliciul orei de lectură oricărui adept al lui Nemrod oricât de versat şi de imbătrânit in ale vâ－ nătoarei ar fi el，iar incepătorului ii va devèni un adevărat vade－ mecum．

Această carte prin valoarea ei profesională şi literară iși are asigurat un luc in biblioteca vănătorului dornic de a se instrui． O relev celor ce nu au cunoştinţa de ea şi fac o mică aluzie unuia diutre fruntaşii literaturii noastre cinegetice ca，cu bogatele sale resurse in acest domeniu，să ne redea ceva analog in limba noastră．Ce－ar fi Domnule Maior？Cartea se poate importa prin：Service Central de Librairie．

Costul Frc．22．$\quad 15$ Bv．de la Madeieine．Parls（I）．

## 丑 半

De decurând a apărut in ediţia Hugo Geber din Stockholm o carte foarte interesantă scrisă de Carl Lagererantz cu titlul： Bland Skandinaver och Storvilt i Ostafrika，in limba suedeză．

Această carte este foarte instructivă se ocupă nu numai cu descrierea şi vânătoarea vânatului din Ostafrica dar se ocupă şi cu modul lui de vieţuire．

Valoarea cărței se ridică prin aceia că se găsesc foarte multe fotografii de vânat，locurile în care trăieşte şi a regiunilor şi populaţiei de acoio．

## 业 业

A apărut o carte foarte importantă despre Fazanărie scrisă in limba cehă de distinsul Profesor Universitar Ing．Anton Dyk．

Valoarea mare a acestei cărți constă in aceia că după ce ne arată toate speţele de fazani ocupându－se şi de biologia lui，ne descrie in mod amănunțit，cu foarte multă competinţă，toate siste－ mele de creştere ale fazanului intre altele şi sistemul D－lui Con－ silier Gh．Nedici．

Ne arată apoi cum trebuie amenajat un teren pentru creşterea fazanilor，ocupându－se mai detailat cu distrugerea răpitoatelor periculoase pentru fazani．

Păcat că nu este cartea scrisă şi in limba românească．

## Publicaţiuni

Ministerul Domeniilor Serv. Vânătoarei prin deciziunile de mai jos date asupra avizului consiliului permanent al vânătoarei comunică următoarele:

1. Prin decizia dela jurn. No, 8912/933 se opreşte vânătoarea potârnichei de stâncă (Alectoris graeca saxatoris) pentru întreaga ţară pe termen de doi ani.
2. Prin deeizia dela jurn. No. $7692 / 933$ se interzice cu desăvârșire vizitarea coloniilor de păsări din Deltă, in fiecare an pe tot timpul incubațiunei (15 Aprilie 1 Iunie). Contravenienții vor fi consideraţi că au călcat dispoziţiunile art. 22 din L. V. ssi deci pedepsiţi conform art. 79 din sus zisa lege.
3. Prin decizia dela jurn. No. $1138 / 933$, se dispune ca vânătoarea cocoşilor de munte pentru întreg jud. Odorhei se poate face numai pe baza unei autorizađ̦iuni speciale din partea ministerului, dată pe baza avizului inspectoratului județean de vânătoare.
4. Prin decizia dela jurn. No. 7672/933 se dispune ca vânătoarea cocoşilor de munte pe teritoriul composesoratului com. Ditrău, jud. Ciuc să se poată face numai pe baza autorizaţiunei ministerului dată la avizul inspectoratului judetean de vânătoare.
5. Prin decizia dela jurn. No. 5153/933 se dispune - oprirea oricărui fel de vânat util pe terenul com. Munar, jud. Timiş, pe termen de doi ani, fără ca societatea sǎ se poată prevala de dispoziţunile art. 15 din contractul tip.
业 米

Prin Decizia dela Jurn. No. 9.566/933, dată asupra avizului Consiliuiui Permanent, Ministerul Domeniilor aprobă ca vânătoarea rațelor să se permită cu începere dela 1 August cor.

## Primăria comunei Ghilad

Se aduce la cunoştință publică, că Primăria comunei Ghilad dă în arendă dreptul de vânătoare din hotarul comunei Ghilad, în întindere de circa 9200 jug. cadast. pe timp de 5 ani, adică dela 1 Ian. 1934 până la 31 Decemvrie 1938, prin licitație publică orală, care se va ține in ziua de 2 Septemvrie 1933 ora 9 a. m. in localul Primăriei comunei Ghilad.

Preţul de strigare este de 5000 lei a cărei $10 \%$ sunt a se depune în numerar de licitanţi inainte de a se da oferta.

Licitaţia se va ţine în conf. cu dispoziţiunele art
$88-110$ din Legea contabilități publice, și art. $8-14$ din Legea pentru protecția vânatului.

Condițiunele de licitaţie acestei arendări, se pot vedea zilnic în orele oficioase, la Primărie,

## Primăria Sânmartinul maghiar

Dreptul de vânat al comunei Sânmartinul-maghiar în intindere de 1700 jughere se dă in arendă prin licitaţie pubíică în ziua de 15 Septemvrie 1933; iar în caz cắ nu se vor prezenta la licitatie în conf. cu L.C.P. licitaţia se amână pe ziua de 1 Octomvrie 1933, ora 9.

Condițiunile de licitaţie se pot vedea între orele oficioase la primăria comunei Sầnmartiñul-maghiar.

## Primăria comunei Gălăuţaş, judeţul Mures

Se publică spre cunoştinţă generală, că terenul de vânătoare a comunei Gălăuța, se va da în arendă pe timp de 5 ani consecutivi cu incepere din 15 Septemvrie 1933, pe cale de licitaţie publică, care se va tinea la primăria comunei Gǎlăuțaş, judeţul Mureş, în ziua de 23 August 1933, orele 14 p. m.

Preţul de strigare 800 lei anual, vadiu 10 la sută.
Conditiunile de licitație și arendare sunt cele fixate de Ministerul agriculturii şi domeniilor.

## Primărie Ghertenis

Se aduce la cunoştință publică că primâria ccmunei Gherteniş dă în arendă dreptul de vânătoare din hotarul comunei Gherteniş in intindere de circa 5000 jug. (cinci mii) cadastrale pe timp de 5 (cinci) ani, adică dela 1 Sept. 1933 - 1 Sept. 1938, prin licitație publică care se va ̧̧ine in ziua de 30 August 1933, orele 11 a. m . în localul primăriei comunale.

Preţul de strigare este 1500 (una mie cincisute) lei a cărei 10 la sunt a se depune în numerar de licitanţi inainte de a se da oferta.

Licitaţia se va ține în conformitate cu dispozitiunile art. 88-110 din legea contabilităţii publice şi art. 8-14 din legea pentru protecția vânatului.

In caz că licitatia nu va aduce nici un rezultat se va tine a doua lieitaţie in ziua de 6 Sept. 1933, orele 10 a. m.

Conditiunile se pot vedea zilnic la primărie intre orele oficioase.

## PRIMARIA COMUNEI SEITIN

In conformitate cu hotărârea Consiliului comunal No. $45 / 1933$, se aduce la cunoştință că teritoriul de vânat de cca. 10.600 jugh. cad., din comuna Seitin, jud. Arad, se va arenda prin licitație publică cu oferte închise, în ziua de 3 Sept. 1933, ora 10 a. m. la Primăria comunei Seitin, pe timpul dela 1 Aupust 1933 până la 31 Iulie 1936.

In caz de nereuşită licitaţia se va tine din nou la 18 Sept. a. c.
Licitaţia se va ținea în conformitate cu art. 9, 12, 13 din legea vânatului și art. 96-101 L. C. P.

Condititiunile de licitație se pot vedea la Primărie.

## REPARATIUNI

de orice fel de ARME DE FOC oricât de complicate, înlocuire de piese deteriorate, etc.

Se execută prompt, competent și conștiincios de armurier membru al Uniunei, fost şef la Uzinele de Arme din Herstal-Belgia.
:: :: :: A se adresa Uniunei :: :: ::

BRIGADIER DE VÂNĂTOARE cu vastă practică în ocrotirea vânatului mare, a vânătoarei cu apropierea (à l'approche, Pirschjagd), se oferă spre angajare. Adresa Gabriel Rázmán prin Jos. Covacs Viṣeul de Sus, Maramureş.

BRIGADIER DE VÂNÅTOARE angajează dela 15 August 1933, Societatea Dropia din Bolgrad (Basarabia) in următoarele condițiuni acordate de societate : Salariu 2000 lei lunar, locuință și încălzit, pulbere și alice. Prime: 10 lei de câine și 5 lei de cioroi griv. Doritorii se vor adresa anexând acte și referinţe la adresa Maior M. Sutzu, Str. Voivod Mihai 90 Bolgrad (Basarabia).

ILIE GH. TEŞA, Brig. de Vânătoare, Com. GhimpațiVlaşca caută post având practică 3 ani la fazanerie.

BORIS MAHIAROF brigadier de vânătoare cu cunoştințe de naturalizare, capabil de a creia şi întreține şi un muzeu de vânătoare. Pentru soc. care-1 angajează, oferă serviciile sale in calitate de brigadier de vânătoare. Botgrad B-d ferdinand No 39 Jud. Ismail.

DE VÂNZARE Prepelicar, perfect dresat cu preţ convenabil
Basset-copoi, dresat la mistreti, vulpi și iepuri.
Basset-copoi cătei de trei luni 500 lei bucata.
Primesc pentru dresaj câini nedresaţi sau puţin dresați în condițiuni favorabile.

Adresa cu răspuns plătit în timbre 7 lei.
Crescătoria şi Scoala de dresaj pentru câini de vânătoare : Homorod I, judeftul Târnava Mare.

DRILING HAMERLES de vânzare. Adevărată operăi de artă calibru $16 \times 16 \times 8,65$. - Cartuşe Brenecke mare viteză ( $800 \mathrm{~m} . \mathrm{s}$.) efect 540 mkg . - Tir superior. - Otel original Holland-Holland. - Magazin cartuşe glonṭ 4 bucăți. - Tevi Krupp cu bogată gravură Basculă ranforsată Greener. - Garantat armà extra și nouă. Pretul 4000 Kr . Cs. loco Berehovo in loc de 6000 Kr . Cs. cât a costat.

Adresa Profesor Dr. Eugen Fencik, Redactor Berehovo Cehoslovacia. Corespondenţa in limba germană.


## 不VIZ

## SOCIETĂTILOR DE VÂNĂTOARE

Uniunea Generală a Vânătorilor din România dispunând de un lot de circa 20.000 cartușe reduse pentru prepelițe, becasine şi chiar pentru sitari, cal. 12 şi circa 6.000 dto. cal. 16 le oferă societăţilor afiliate cu prețul redus de:

## Lei 450 suta de bucǎți

franco porto la sediu (cheltueli de transport în sarcina Uniunei) când se comandă cel puţin 500 bucăţi.


V7VLSOd VLCHVO

## 



## әןцәиәŋ !əип!иก <br> 

PRETTUL UNUI EXEMPLAR . . . . . 25 Lei PREȚUL UNUI NUMAR VECHI . . . 30 Lei


[^0]:    La pândă

