ješe uginje veliki še vršvjezne otopli nici mlad je prva aditib u ribnjaku. Hrvatska svjetla svijetla u tamnom ugiba. Dvo- nogo manje uže bezrezmi, ali mu lati u zimovniku lije ribe. Prema mu prof. Josipa sjećanj i uživaju u usne bolesti Asćića pojava da lazi stanoviti pomoćni zimovnici zimovanjak, a ambicije se na režusobno križa u osvježenje krv smom iz otvorenih

na prevozu vjero idavanje kisika ksa otpramati bez

eđajama, koji ob-

ik u vodi meha-

diska nepokoja toliko odrašiši som nije

osu, ali na putu. u vodi redovito

čijena ribu (sitna jed toga som kod

čeha uzeti u obzir, čam vjero čijenjeno

spada među bolje

s, pa mu je cijena

je viša od čijena

ortiran na težišu riba, veliki rječari

plodni somovi sa

soci. Ti se redo-

a, ovo je mese

to je vjero masno

ti kako je već na

nu i drugu klasu.

u zemlje srednje

Evrope, gde mu je cijena visoka. Za

izvor u sjeveru dio Evrope ne dolazi

obzir, jer ovdje nije som toliko čijenjen, zbroj jezgulje, koja se ovdje lovi u značnim kolonijama, te ima visoku
cijenu. Činjenica je, da i u našim rij

jekama jadranskog sliva, gde nabavimo jezgulje u značnim kolonijama. Nečrta. Četinja, Krka i Zrmanja, nema somova.

Dodaš nije bilo slučajno da bi se

som nasadišva u otvorene vode. Ali po-

stoji mogućnost, da se i som nasadi
duje i razmaža pomoćom oplođene ike, to

više, što je mreženje soma u mrežet

lištima na Ribnjačarstvu Končanica bio

oprohan i usnješan posao. Od uzgoja

soma svačavno je ovisan i rentabilitet

euškupnog uzgoja ribe na ribnjaku, jer

soma vrši korisnu funkciju policijske

ripe, a šteto manje vrijednu duž

ribu i korov koristi kao hranu, i pre-
tvrda u skupu mese, pa na taj način

snizjuje troškove suda vodne produkcije

ribe. Za pojačani uzgoj soma na ri

bjačarima preporuča se primijeniti ove mjere:

1. Prema lokalnoj strukturi pojedini

rihbjačarstva odabratij najpromi

nijju metodu za mreženje soma u poseb

nim mrežetlištima. Odnosno ako za to

nema uslova, odabrati za slobodni mri

jest posebne manje ribnjake.

2. Posebnu pažnju posvetiti odabi

ranju raspoloženih mačica. Kod nasadi

vanja točno luciti ribu po spolu, i u

povoljnom omjeru nasadiš na mrižest.

3. Somovski mlad uzgajati sa manjim

šaranom, u kojem ne smije biti grabe

žive ribe soma ili smuda.

4. Kod ribolova obavljati postupak

somasovskim mladem, a na zimovanje

somovski mlad anješitati u bazene sa
dosta divlje ribe.

5. Somovski mlad što prije u rano

prosljeđe nasadiš na ribnjaku da se ne

driži dugo u zimovnicama, a izbjegnu

gubici i obojlenja.

Iz priloženoga grafičkoga, koji pre

stavlja prikaz uzgoja soma kroz 10 go

dina od 1927—1936 godine na Ribnja

čarstvu Poljana, vidljivo je kako iz go

dine u godinu raste i opada kolijena

somovskog mlada i ukupna produkcija

soma, a ujedno i u postotima izra

žena kolijena soma prema suda vodnoj

produciji ribe u pojedini godini.

Ing. Nikola Fijan

RADOVI VIŠNJICE RIBARSKE ZADRUGE U VIŠNJICI

KOD BEOGRADA

Uz obaši kod Dunava, nedaleko Beo

grada, nalazi se slikovito i ekonomski

napredno selo Višnjica. U selu je bio

odvek priličan broj profesionalnih ri

bara. I svi su se zemljoradnici ovog

roma porod zemljoradne pomalo zami

mali i ribolovcem.

Profesionalni ribari ujediniš j su se

u Višnjičku ribarsku zadrugu još 1932

godine. Ta zadruga danas broji 30 čla

ova. Od toga je njih 18 profesional

nih ribara, a 12 članova šmaju i po

neko drugo zanimanje. Tri četvrtna

članova staro je preko pedeset godina,

prekošio ih je između osama na ča osmaćenja do dvadeset godina, a ostali su do pedeset godina. Svi profesionalni ribari šmaju R-1 kartu za snabdevanje.

Još onda, pre sedamnaest godina, za
druga je smala svoj vlastiti dom. Sa

gradili su ga sami ribari iz svojih

skromnih sredstava. Danas je u toj

kući Mjesni narodni odbor uredio

svoje službene prostorije, a zadruga je

dobila u zamenu jednu drugu kuću za

svoj dom.
U zadrugi je često vrlo živo, jer za-
drugari svake nedelje jedan put naj-
češće subotom, održavaju svoj redovni
sastanak. Švima sastancima rukovodi
njihov pretašnik i ujedno i sekretar
Vasa Jovanović, učestot u penziji, na
opšte zadovoljstvo svih članova. On
stanuje u Beogradu, ali kao rođeni
Višnjičanin i prijatelj ribarstva rado
se pruža da vodi sve administrativne
poslove zadrugi. U terenskim poslovi-
ma zadruga upravi mnogo pomaga njen
član Petar Jakupčić. Tako zadruga
zahvaljujući ovoj dvojici članova kao i
ostalim ribarima u upravnom odboru,
lepo napreduje i redovno daje obaveze
od 10% Ribarskomu gazdinstvu »Beo-
grad« besplatno za dozvolu ribarenja,
kao i ostalu ribu uz vezane i komercij-
alne cene. Tu ribu preuzima gazdinst-
vo dva puta nedeljno. Njegov motorni
čamac običe Višnjiću i još neka ribarska
naselja uz Dunav i preveze ribu za
Beograd. Ulovljenu ribu čuvaju ribari
do preuzimanja u svojim barkama. Od
gazdinstva zadrugari dobijaju potreban
materijal za ribolov. Samo i u ovoj za-
druci čuje se da bi gazdinstvo trebalo
dna bole snahdeveno potrebnom
materijalom za pravljenje mreža, alova,
čamaca i ostaloga, kako bi ribari u
njegovim prodavnicama dobili sve što
potrebiju pa da su na vreme snahde-
veni. Od ribolovnog materijala mnogo
puta zavisi koliko će ribe ribari uživati.
Njeg ove godine zadrugari neće moći
udovoljiti postavljenim normama ulo-
va, jer nemaju sav potreban alat. Ovoj
je zadrugi određeno da ulovi za godinu
dana 9700 kg ribe, ali zadrugari ne
mogu da postignu taj uspeh iz napred
navedenog razloga. To je vrlo krupan
problem koji državni našavni sektor
treba da reši na obostrano zadovolj-
stvo, jer državi ide u korist da od ri-
bara primi što više riba za ishranu
naroda, a ribari bi time podigli nivo
svoga životnog standarda čim za ulo-
vijenu ribu prime od države veće sume
novaca i da za taj novac po odgovara-
rajućim cenama otkupe od države po-
treban ribolovni materijal u dovoljnoj
količini. Tako bi se pravilno sprovela
u delo socijalistička politika na opšte
zadovoljstvo svih zainteresovanih.

Skoro na svakom sastanku članova
ove zadrugi diskutuje se o tim život-
nim problemima ribara. I na sastan-
cima sindikata, čiji se rad redovno od-
vija, govori se o svemu onome što
smeta njihovom kolektivnom radu.

I zadruga i sindikat upućuju apel na
Ribarsko gazdinstvo »Beograd« da ono
još bolje organizuje nabavke celokup-
nog materijala potrebnog za ribolov
kako bi ribari bili potpuno obezbeđeni
i kako bi još oduševljenije mogli radi
za bolji ekonomski napredak svoje
socijalističke otadžbine.

Na sastancima zadruga u potpunosti
je protumačen i pretresen novi Zakon
o ribarstvu. Njegov tekst stoji izložen
u zadužnim prostorijama, da bi ga
pismeniji članovi mogli čitati. Šteta je
šta je u zadruci najveći broj članova
eupraven, a sela je svega četiri kilo-
metra udaljeno od glavnog grada Beo-
grada. To je jedan od grehova preda-
šnjih režima koji su se slabо starali
da bi se narod na solu oplasnio. Zbog
te slabše plamenosti niko i ne zna za
šta »Ribarstvo Jugoslavije«. Uprava ga
tako ni za sebe primala niti ga je pi-
smenijem članstvu preporučivala.

Sekretarski poslovni zadrugu vrše se
redovno, tačno se žalju izveštaja o ulo-
u, evidenciji i ostalom.

Uprava zadrugu vodi računa o radu
svakog pojedinog člana, a dogodi li se,
da se neko od njih namereno pogreši, biva
pozivan na odgovornost.

Narocito se puža da niko od ribara
ne bi loki ribu ispod određene veličine.
Paze zadrugari, da to ne bi uskraćiv ni
pecaši na Dunavu. Tako tako strogo
paže da ne bi ko lovio nedozvoljenim sredstvima.

Želja je većinu zadrugara da napuste dosadašnji zadržni sistem rada kao profesionalni članovi zadrugu i da se uključe u državni sektor rada, u brigadni sistem. Snatraju da bi tako bili bolje ekonomski, a i socijalno osigurani za slučaj bolosti i za starost. Po brigadnom sistemu imali bi platu od države, proizvod od ulova i država bi ih snabdevala svim potrebnim alatom, koji, razume se, ostaje kao državna svojina. To su pitanje iznosili pred više forume, ali ono je još uvijek nerešeno. Moguće se da ča njihova želja ubuduće povoljno reši.

Celokupan inventar zadrugu sastoji se iz jednog neupotrebljivog alaota, Zadružna ima oko petnaest hiljada dinara gotovine.


Članovi zadruga sudjelovali su kolektivnom na spasavanju ribe sa poplavljenih površina poređ Dunava. Kopali su kanale sve do Dunava da bi se riba brzo vratila u mlađinu vodu. Isto tako zadružka sudjeluje kolektivnom u frontovskom radu svoga sela. Ova mala zadružka dobro napreduje, jer su svi njihani članovi svesni svoje profesije. A. T.

ZAŠTITIMO PASTRVE

Pastrove nestaje.... Založena šinječica, kojoj se kao temelj uvrzdi vodni ubijanje i uništavanje riba dinamitom, bombama i raznim eksplozivima, te svim vrstama vatrenog oružja za vrijeme rata. Uništavalo se je, ali zato sada treba na svim liniijama pristupiti obnovi, i porađati na tome da se sprječi daljnje uništavanje te naše najplemenitije rive.

Naprijed sam spomenuo kako se riba uništavala za vrijeme rata, a sada ću iznijeti neka moja opažanja o sadašnjem stanju nekih naših pasuwskih voda, i to: Jasenice u Ličkoj Jasenici te Dreljule u Plaškom.

Unatrag desetak godina obilovale su te vode mnogim riba, dok su sada pastrve u njima skoro pred štetljivim, po neupućenim pojavama i kri- volocvlama.

Medu najobojenije načine tamanjuša rive, a ni ne spominjuću lov muhom i ribicom dolazi u prvom redu lov muromača, koji se dosta često primjenjuje na Jasenici.

Razgovarajući sa pastirima, koji se u velikom broju nalaze na obalama spomenute vode, ispitivavam ih, da li love ribu, kako je love i kada je love. Pokušat ću slikovitosti radi iznijeti čitav razgovor koji se otkrilo odvijao ovako:

> Mladicu. da li ti lovši ribu?«
> A ... , lovim ja ribu.«
> A love li i tvogi drugovi?«
> Svi mi lovimo. Ali mi ti lovimo najviše u ljezu kad je mala voda, odgo- vori on.
> S muhom lovite?« upitam.