HOTARARE

privind zonele naturale protejate
și monumentele naturii

Consiliul Județean Caraș-Severin, întrunit în ședință
ordinară de lucru;

Având în vedere raportul organismelor stabilite prin
adresa nr.13462/1994 a Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției
Mediului să elaboreze proiectul de hotărâre privind zonele naturale
protejate și monumentele naturii, Raportul comisiei de specialitate
precum și al compartimentului de sector al Consiliului Județean;

Văzând prevederile Legii nr.32/1968, Legii nr.9/1973,
Legii nr.8/1974, Legii nr.2/1987 privind conservarea, protejarea și
dezvoltarea pădurilor, Legii nr.69/1991, Legii nr.81/1993 privind
despăgubirile în cazul unor pagube aduse fondului forestier, Hotărârii
Guvernului nr.138/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor
în domeniul apelor, Hotărârii Guvernului nr.127/1994 privind
stabiliria și sancționarea unor contravenții la normele pentru
protecția mediului înconjurător;

In temeiul prevederilor art.59 alin.2 și art.62 din Legea
nr.69/1991 privind administrația publică locală,

HOTARASTE:

Art.1. - Până la apariția Legii protecției mediului se pun
sub regim de protecție oficială zonele naturale protejate și monu-
mentele naturii de pe teritoriul județului, după cum urmează:

a) parcurile naționale constituite conform anexei nr.1;

b) rezervații naturale cu caracter mixt, de interes botanic,
speologic, paleontologic, zoologic și geologic constituite conform
anexei nr.1;

c) monumente ale naturii: plante, animale, constituite
conform anexei nr.2;

d) arbori seculari, etc., conform anexei nr.3;
e) izvoare termominerală, conform anexei nr.4.

//.
Art. 2. - Administratorii arealelor protejate: Filiala Silvică Reşiţa, Consiliile locale și deținătorii unor terenuri pro-
prăjate publică sau privată, sunt rașpunzători de gospodărierea,
conservarea și integritatea parcurilor naționale, a rezervațiilor
naturale, a monumentelor naturii și arborilor seculari, a tuturor
componentelor arealelor aflate în administrare (Chei, lacuri, izbucuri,
cascade, peșteri, poiene, etc.) în conformitate cu prevederile Ordi-
nului nr.43/30.03.1990 a Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției
Mediului și a Legii nr.9/1973 privind protecția mediului, astfel:

a) Administratorii au obligația de a delimita perimetrul
rezervațiilor naturale și a parcurilor naturale prin marcaje și după
caz, prin împrejmuirea zonelor de interes științific deosebit;

b) Se vor confectiona și planta panouri de orientare și
de avertizare cu denumirea arealului ocrotit, importanța științifică,
restricțiile care se impun în zonele principale de acces;

c) Se va asigura un regim sever de paza și protecție,
limitarea accesului prin instalarea de bariere în vederea evitării
actelor de braconaj la vânătoare și pescuit, prevenirea pășunatului
și a incendiilor, recoltarea de eșantioane floristice, faunistice,
geologic, speologice și paleontologice;

d) Elaborarea unor studii de sistematizare a zonei tampon-
din parcurile naționale și a zonei din afara perimetrului rezerva-
țiilor constituite în vederea desfășurării coordonate și dirijate
a activității turistice, care vor fi avizate de către Ministerul
Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;

e) Se va urmări respectarea normelor privind practicarea
turismului în mod dirijat numai pe trasee marcate și în grupuri
organizate, care să fie însoțite de un șipotehnician al Administrației;

f) Parcarea autovehiculelor și camparea vor fi admise
numai în locuri delimitate și amenajate special în acest scop;

g) Se vor stabili culoare de pasaj marcate pentru accesul
animalelor spre pășunile și fânețele de la golul alpin sau spre
proprietăți particulare, în scopul prevenirii degradării rezerva-
țiilor naturale, în situațiile în care nu se pot evita zonele prote-
jate;

h) Se vor lua măsuri adecvate pentru asigurarea ordinei
și curățeniei în arealele protejate și în jurul obiectivelor de
interes turistic și economic;

i) În rezervațiile naturale se interzice desfășurarea
oricăror activități ce pot duce la degradarea sau modificarea
aspectului inițial al peisajului, a componenței faunei și florii
sau a echilibrului eologic.

//.
j) În situații deosebite cu avizul (aprobarea) Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, se va interveni pentru prevenirea atacului de dăunători și molime la vânăt, poluării, calamităților, în vederea limitării efectelor distructive. În situații deosebite de grave, măsurile imediate vor putea fi avizate de către organul teritorial de mediu;

k) Se va interzice schimbarea folosinței actuale a terenurilor proprietate din cadrul rezervațiilor naturale pentru a nu afecta biocenozele cu elemente de floră și faună declarate monumente ale naturii;

1) Nu se admit alte lucrări în afara cosirilor și pășunatului cu număr redus de animale;

m) Nu se vor autoriza construcții noi de interes turistic, cu excepția adăposturilor pentru creșterea animalelor;

n) Nu se va autoriza organizarea de serbări câmpenești- sărbătoarea liliacului și narciselor - sau amplasarea de tonete și chioșcuri în vecinătatea arealului protejat și a parcurilor dendrologice;

o) Administratorii vor da concursul și vor superviza cercetarea științifică efectuată de instituții autorizate de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pentru respectarea normelor prevăzute în autorizație;

p) Se stabilesc taxe de vizitare a rezervațiilor și parcurilor naționale precum și taxe de campare și parcare a autovehiculelor, care se vor utiliza pentru paza și gospodărirea acestor obiective;

Art.3. - sarcinile prevăzute la art.2 revin, după caz:
- cele de la literele α, β, γ, δ, ε, ι, κ, ι, m, n, ο, p Filialei Silvice Romsilva Reșița și consiliilor locale pe teritoriul cărora se află arealul protejat; iar pentru literele i și k și persoanelor fizice;

- cele de la literele e și g, Filialei Silvice Romsilva Reșița.

Art.4. - Consiliile locale nominalizate în anexa nr.1 ca administratori ai arealilor protejate vor prevedea în bugetul local pe 1995 sumele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art.5. - Agenția pentru Protecția Mediului, va întocmi documentații de identificare a zonelor naturale protejate și a monumentelor naturii, va ţine evidența acestora conform anexelor nr.1-3, va controla starea de teren și modul de gospodărire a
acestora, va conlucra cu administratorii în vederea evitării degradării lor și a reactualizării regulamentelor de administrare și va urmări aplicarea acestora.

Propunerile de rezervații vor fi înaintate spre avizare subcomisiei Monumentelor Naturii din cadrul Filialei Timișoara a Academiei Române, la acestea adăugându-se informările periodice asupra stării arealului protejată.

Art. 6. - Constituie contravenții la normele privind protecția rezervațiilor și a parcurilor naționale următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni:

a) aruncarea sau depozitarea de deșeuri menajere și stradale pe terenurile din cadrul arealului protejat;

b) recoltarea sau capturarea în scopul comercializării și comercializarea, inclusiv la export, a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică: puietii și muguri de rășinoase, flori de nuğăr, fructe și ciupercai comestibile, ramuri de vâsc, pești, raci, broaște, melci, scoici, lipitori, păsări și ouă de păsări de apă, păsări mici, cântătoare și alte asemenea specii de plante și animale sălbaticce sau părti ale acestora;

c) dislocarea, deteriorarea sau distrugerea marcajelor și a panourilor de avertizare amplasate în arealele protejate;

d) arderea miriștilor, a vegetației lemnos și ierboase, indiferent de destinația terenului și de deținători;

e) culegerea, deținerea și/sau comercializarea plantelor declarate monumente ale naturii, capturarea prin orice mijloace, obținerea și/sau comercializarea animalelor declarate monumente ale naturii, precum și dislocarea, deținerea și/sau comercializarea, inclusiv la export, a unor piece mineralogice, speologice și paleontologice provenite din locuri declarate monumente ale naturii;

f) începerea de lucrări și realizarea oricăror obiective de construcții montaj fără acordul de mediu emis de autoritatea competentă;

g) neluarea de către deținătorii sau administratorii legali a măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional;

h) afectarea genofondului prin importuri de specii de animale și plante sălbaticc, fără avizul organului de specialitate;

i) schimbarea categoriei de folosință a terenurilor incluse în arealele protejate;

j) distrugerea sau degradarea arborilor, puietilor, lăstărilor ori a semințurilor din culturi sau din regenerări naturale din fondul forestier și din afara acestora.
k) tăierea de către deținătorii sau posesorii terenurilor cu vegetație forestieră, necuprinse în amenajările silvice, de arbori nemașcați de organele silvice;

1) deteriorarea amenajărilor silvice, vânatorești, piscicide, din apele de munte, a împrejurărilor, barierelor sau alte lucrări semănătoare aflate în păduri sau pe terenuri din fondul forestier;

m) tăierea ori scoaterea din rădăcină, fără drept a arborelor, puietilor orii, lăstarilor. În astfel de cazuri, valoarea spăgubirilor se majorează potrivit Legii nr.81/1993, de cinci ori;

n) vătămarea arbórilor, puietilor ori lăstarilor prin păsări în zone sau păduri în care pășunatul este interzis;

o) efectuarea de săpături pentru a scoate piatră, pietriș, isip, pământ, brazde de iarbă sau alte asemenea, fără aprobare legă;

p) aruncarea de țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în păduri, în alte locuri, decât cele amenajate și marcațe;

q) parcarea de autovehicule în alte locuri decât cele marcațe, precum și circulația vehiculelor sau trecerea cu animale afara drumurilor permise pentru circulație;

s) instalația de corturi, tonete mobile sau alte asemenea obiecte în alte locuri decât cele stabilite și marcațe ca atare;

ș) circulația persoanelor prin locuri interzise stabilite prin marcaje;

t) spălarea mijloacelor de transport, a obiectelor sau a instalațiilor de orice fel, în apa răurilor, lacurilor naturale și artificiale din incinta pădurilor și rezervațiilor;

ți) depozitarea în albi sau pe malurile cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, bălților, pe baraje și diguri sau pe zonele de protecție a acestora, a materialului, de orice fel, care modifică regimul de curgere a apelor;

u) exploatarea carierelor de piatră sau extragerea pieței, nisipului sau a altor materiale din albiile sau malurile cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, fără aprobare legală.

Art.7. - Persoanele fizice și juridice răspund material și penal pentru pagubele produse, supordând cheltuirile necesare refacerii acestor zone protejate (monumente ale naturii) pe baza documentațiilor întocmite de autoritățile competente.

Art.8. - Contravențiile prevăzute la art.6 se constată de pădurari, brigadieri și șefii de districte silvice, de tehnicieni și inginerii de la ocoalele silvice și Filiala silvică, precum și de
primari și împuterniciții acestora, ofițerii și subofițerii de poliție și personalul împuternicit din Agenția pentru protecția mediului și Filiala Apele Române R.A. și custozii parcurilor.

Contravențiilor prevăzute la art.6 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.


Art.10. - Se aprobă următoarele regulamente:
   a) Regulamentul de funcționare a parcurilor naționale conform anexei nr.5;
   b) Regulamentul de administrare a rezervațiilor mixte conform anexei nr.6;
   c) Regulamentul de administrare a rezervațiilor speologice conform anexei nr.7;
   d) Regulamentul de administrare a rezervațiilor paleontologice conform anexei nr.8.

Art.11. - Anexele nr.1 - 8 fac parte integrantă din prezența hotărâre.


Art.14. - Prezența hotărâre se va publica în presa locală și va fi comunicată prin grija Direcției Coordonare și Organizare în termen de 10 zile de la adoptare, la:
   - Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;
   - Academia Română - filiala Timișoara;
   - Filiala Apele Române R.A. Reșița;
   - Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Caraș-Severin;
- ROMSILVA RăA. Filiala Reşiţa;
- Prefectura Judeţului Caraş-Severin;
- Consiliile locale ale judeţului Caraş-Severin.

PREŞEDINTE

AVIZAT
SECRETAR,

Nr. 8
Reşiţa, la 20 X 1994
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. crt.</th>
<th>Denumirea</th>
<th>Localizare</th>
<th>Tipul</th>
<th>Supraf. Ha</th>
<th>Administrator</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>28297,9</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PARCUL NATIONAL CHEILE NEREI-BEUSNITA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Rezervația Cheile Nerei-Beusnita</td>
<td>Sasca Mont.</td>
<td>mixtă</td>
<td>3081,3</td>
<td>Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Rezervația Valea Ciclovi-Illida</td>
<td>Ciciova Rom.</td>
<td>mixtă</td>
<td>1865,6</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Rezervația Cheile Săgarei</td>
<td>Sasca Mont.</td>
<td>mixtă</td>
<td>246,0</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Rezervația Bigar</td>
<td>Bosovici</td>
<td>mixtă</td>
<td>176,6</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Rezervația Lisovaceea</td>
<td>Bosovici</td>
<td>mixtă</td>
<td>53,0</td>
<td>CL Bozov.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Rezervația Dăcin</td>
<td>Lăpușniuc M.</td>
<td>forest.</td>
<td>260,7</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PARCUL NATIONAL SEMENIC-CHEILE CARASULUI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>36364,8</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Rezervația Cheile Carasului</td>
<td>Carasova</td>
<td>mixtă</td>
<td>3028,3</td>
<td>Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Rezervația Izvoarele Carasului</td>
<td>Anina</td>
<td>mixtă</td>
<td>378,0</td>
<td>Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Rezervația Izvoarele Nerei</td>
<td>Prigor</td>
<td>forest.</td>
<td>5028,0</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Rezervația Cheile Gărisleților</td>
<td>Anina</td>
<td>mixtă</td>
<td>517,0</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Rezervația Bârzâvița</td>
<td>Vălul</td>
<td>forest.</td>
<td>3406,9</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Rezervația Buhui-Hârghitaș</td>
<td>Anina</td>
<td>mixtă</td>
<td>979,0</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Rezervația Peștera Comarnic</td>
<td>Carasova</td>
<td>spec.</td>
<td>-</td>
<td>CL Carasova</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Rezervația Peștera Popovăț</td>
<td>Carasova</td>
<td>spec.</td>
<td>-</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Rezervația Peștera Buhui</td>
<td>Anina</td>
<td>spec.</td>
<td>-</td>
<td>CL Anina</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Rezervația Cumpășești</td>
<td>Reșița</td>
<td>forest.</td>
<td>883,6</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PARCUL NATIONAL DOMOGLED-VALEA CERNEI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21922,7</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Rezervația Domogled</td>
<td>B.Herculeanu</td>
<td>mixtă</td>
<td>2382,8</td>
<td>Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Rezervația Coronini-Bedina</td>
<td>B.Herculeanu</td>
<td>mixtă</td>
<td>3864,8</td>
<td>Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Rezervația Iauna-Cralova</td>
<td>Mehadia</td>
<td>mixtă</td>
<td>1545,1</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Rezervația Lardășața</td>
<td>Cornereva</td>
<td>forest.</td>
<td>501,6</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Rezervația Belareca</td>
<td>Cornereva</td>
<td>forest.</td>
<td>1665,7</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Rezervația Peștera Birzoni</td>
<td>Cornereva</td>
<td>spec.</td>
<td>-</td>
<td>CL Cornereva</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ALTE REZERVAȚII IN AFARA PARCURILOR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Rezervația Finețele cu narcisse Zervești</td>
<td>Turnu Ruleni</td>
<td>botanică</td>
<td>40,0</td>
<td>CL T.Ruleni</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Rezervația Pădurea Berzovia</td>
<td>Berzovia</td>
<td>forest.</td>
<td>246,0</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Rezervația Pădurea Dogneacea</td>
<td>Dognecea</td>
<td>forest.</td>
<td>318,0</td>
<td>RONSILVA Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Rezervația Punctul fosilifer Boceni</td>
<td>Eziș</td>
<td>paleont.</td>
<td>0,4</td>
<td>CL Eziș</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Reservația</td>
<td>Localitate</td>
<td>Tip</td>
<td>Suprafață</td>
<td>Autor</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Reservația Valea Mare</td>
<td>Moldova Nouă</td>
<td>mixtă</td>
<td>1179,0</td>
<td>ROHSILVA</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Reservația Cheile Globului</td>
<td>Iablanița</td>
<td>mixtă</td>
<td>225,0</td>
<td>CL Iablanița</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Reservația Cheile Rudăriei</td>
<td>Eftimeie Murgu</td>
<td>mixtă</td>
<td>250,0</td>
<td>CL Eftimeie Murgu</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Reservația Pădurea de molid pe tur- bă Sucu-Olteana</td>
<td>Zăvoi</td>
<td>botanică</td>
<td>648,0</td>
<td>ROHSILVA</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Reservația Punctul &quot;Cuptor&quot;</td>
<td>Oravița</td>
<td>mixtă</td>
<td>0,5</td>
<td>CL Oravița</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Reservația &quot;Sfinxul bănuțean&quot;</td>
<td>Topleț</td>
<td>geol.</td>
<td>0,5</td>
<td>CL Topleț</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Reservația &quot;Ripa Neagră&quot;</td>
<td>Nehadia</td>
<td>geol.</td>
<td>5,0</td>
<td>CL Nehadia</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Reservația &quot;Ripa cu lăstuni&quot; Valea</td>
<td>Pojejena</td>
<td>mixtă</td>
<td>5,0</td>
<td>CL Pojejena</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Divici</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Reservația Balta Nera-Dunăre</td>
<td>Socol</td>
<td>mixtă</td>
<td>10,0</td>
<td>CL Socol</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Reservația Dealul Petrolea-Cuptoare</td>
<td>Cornea</td>
<td>geol.</td>
<td>5,0</td>
<td>CL Cornea</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Reservația Valea Grecia</td>
<td>Nehadia</td>
<td>geol.</td>
<td>9,0</td>
<td>CL Nehadia</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Reservația Răvena Crouț</td>
<td>Iablanița</td>
<td>geol.</td>
<td>7,0</td>
<td>CL Iablanița</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Reservația Ogașul Slătănic</td>
<td>Bozovici</td>
<td>botanică</td>
<td>1,0</td>
<td>CL Bozovici</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Reservația naturală Bazilag</td>
<td>Socol</td>
<td>mixtă</td>
<td>170,0</td>
<td>ROHSILVA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

41. Pădurea parc Ezerișel | Ezeriș | forest. | 120,0 | ROHSILVA |   |

42. Reservația Punctul fosilifer Apadâia | Brebu | paleont. | 1,0 | CL Brebu |   |
43. Reservația Punctul fosilifer Delinești | Păltiniș | paleont. | 4,0 | CL Păltiniș |   |
44. Reservația Punctul fosilifer Ezeriș | Ezeriș | paleont. | 2,0 | CL Ezeriș |   |
45. Reservația Punctul fosilifer Globu | Iablanița | paleont. | 2,0 | CL Iablanița |   |
46. Reservația Punctul fosilifer Craiovei | Bucoșnița | paleont. | 3,0 | CL Bucoșnița |   |
47. Reservația Punctul fosilifer Petroșița | Buceni | paleont. | 3,0 | CL Buceni |   |
48. Reservația Punctul fosilifer Tîrnova | Tîrnova | paleont. | 2,0 | CL Tîrnova |   |
49. Reservația Punctul fosilifer Dolcîn | Dolcîn | paleont. | 0,5 | CL Dolcîn |   |
50. Reservația Punctul fosilifer Valeața Ramma | paleont. | 2,0 | CL Ramma |   |

rezervații integrale și zone tampon.

PRESEDINTE,

Gheorghe Pavel Bălan
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. crt.</th>
<th>Denumirea</th>
<th>Localizare</th>
<th>Arealul</th>
<th>Vulnerabilitatea speciei</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FLORA**

1. Zada (Larix decidua Mill.)
   - Păduri amestec
   - M-ții Tarcu, Anienei, Albașului
   - Monument al naturii

2. Zinbriu (Pinus cembra L.)
   - Păduri subalpine rășinoase
   - M-ții Tarcu-Godeanu
   - Monument al naturii

3. Pinul de Banat (Pinus nigra Arn.ssp. banatica Borb.)
   - Stâncării calcaroase
   - Domogled, M-ții Cernelui, Cisura

4. Teză (Taxus baccata L.)
   - Păduri termo-nival
   - M-ții Cernelui, Anienei, Albașului, Semenic
   - Monument al naturii

5. Alun turcesc (Corylus columna L.)
   - Păduri termo-nival
   - M-ții Anienei, Domogled

6. Carofita băneșeană (Dianthus baumaticus Heff Borb.)
   - Pajiști colinare, Domogled, Cheile Nerei, stâncării calcaroase
   - Cisura

7. Cogoșel (Dianthus henteri Heuff)
   - Pajiști, stâncării calcaroase
   - M-ții Tarcu

8. Carofita albă (Dianthus Kirkbetti Janka ssp.spiculifolius Schur.Sanda)
   - Pajiști, stâncării calcaroase
   - Domogled

9. Bulbuciu (Trollius europaeus L.)
   - Poieni subalpine
   - M-ții Tarcu-Godeanu

10. Bujorul de pădure (Paeonia mascula L. Mill.var.tritermatiformis A.Nyvar)
    - Păduri pe calcar
    - Valea Ciclovelui

11. Bujorul de Banat (Paeonia officinalis L.var.banatica Bock Graschn)
    - Stâncării calcaroase
    - Baziaș-Divici

12. Născul de Bueșnăța (rasa stylosa Desv. var.bezenskis Borza et Nyvar)
    - Păduri de fioase pe calcar
    - Beușnăța-Cheile Nerei

13. Păsăcelul negru (Crataegus nigra Wet K)
    - Asociații șiblaci
    - Valea Mare, Cisura

14. Vițin turcesc (Padus mahaleb L.)
    - Păduri termofile
    - Cheile Nerei

15. Jugastrul băneșean (Acet monspessulanus L.)
    - Păduri termofile
    - Valea Mare, Cisura

16. Tămăioară (Viola jocci Janka)
    - Stâncării calcaroase
    - M-ții Cernel-Domogled

17. Iedera albă (Daphne laureola L.)
    - Păduri termofile de fioase
    - Valea Mare

18. Angelica (Angelica archangelica L.)
    - Păduri unele subalpine
    - M-ții Semenic, Tarcu-Godeanu
    - Monument al naturii
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nume (Numele școlar pentru flori de primăvară)</th>
<th>Tip</th>
<th>Locație</th>
<th>Comentariu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19</td>
<td>Smârdii (Rhododendron kotschyi Slink)</td>
<td>Păști alpine</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Urechea urasului (Primula auricula L. sp. seratifolia Roeh. &amp; Jav.)</td>
<td>Stâncările calcaroase</td>
<td>M-ții Cernei, Bozoșci</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Ghințuia galbenă (Genêtana lutea L.)</td>
<td>Subzona alpină</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Albăstrica (Campanula rotundifolia L. sp. polyantha W. T. Act.)</td>
<td>Stâncările alpine</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu, Cernei</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Floarea de colț (Leontopodium alpinum L. Cass.)</td>
<td>Stâncările alpine</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Floarea Semenicului (Antennaria dioica L. Caert.)</td>
<td>Zona subalpina</td>
<td>M-ții Semenic</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Laleaua pastriță (Fritillaria meleagris L.)</td>
<td>Pădurea foloase de tip găian</td>
<td>Pădurea Berzovia, Lunca Pogăniș</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Laleaua Cazanelor (Tulipa hungarica Borb.)</td>
<td>Stâncările calcaroase</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Lăcămaioare (Convallaria majalis L.)</td>
<td>Păduri foloase</td>
<td>Tot lângă</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Chiimpelo (Ruscus aculeatus L.)</td>
<td>Păduri foloase pe calcare</td>
<td>M-ții Aninei, Cernei, Locvei</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Cornișorul (Ruscus hypoglossum L.)</td>
<td>Păduri foloase pe calcare</td>
<td>M-ții Aninei, Cernei, Locvei</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Naricula (Narcissus stellatis Ham.)</td>
<td>Fânețele ușoare</td>
<td>Lunca Sebeșului, Zervestii</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Brindea galbenă (Crocus noesliacus Ker. &amp; Gal.)</td>
<td>Asociații și biliac</td>
<td>Cisura Dunării, Cheile Repășii</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Străcjănețul (Iris reichenbachii Heuff.)</td>
<td>Păduri foloase, rariști</td>
<td>M-ții Cernei, Cisura Dunării</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Căștăț (Iris granata L.)</td>
<td>Păduri tip găian</td>
<td>Pădurea Berzovia, Cheile Repășii, Cisura Dunării</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Săblița (Gladiolus illyricus Roch.)</td>
<td>Coaste însoțite</td>
<td>Cisura Dunării, Cheile Repășii</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Papucul doarnei (Cypripedium calceolus L.)</td>
<td>Păști alpine</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Singele voineiului (Nigritella nigra L. Rchb.)</td>
<td>Păști și abrupturi calcaroase</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Porolnic galben (Orchis palfrens L.)</td>
<td>Păduri de fag pe calcare</td>
<td>Valea Ciclovel, Cheile Repășii, Cisura Dunării</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Porolnic gemăniță (Orchis papilionacea L.)</td>
<td>Păduri de fag pe calcare</td>
<td>Valea Ciclovel, Cheile Repășii, Cisura Dunării</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FAUNA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nume (Numele școlar pentru animalele de primăvară)</th>
<th>Zona submediteraneană</th>
<th>Vâlă Cernei, Cheile Repășii</th>
<th>Repetă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>39</td>
<td>Scorpionul (Euscorpius carpathicus)</td>
<td>Vâlă Cernei, Cheile Repășii</td>
<td>Repetă</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Gasteropod (Amphimelania holandrii)</td>
<td>Nera și râul Caraș</td>
<td>Cheile Repășii și Carașului</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Fisa (Cobitis elongata)</td>
<td>Râul Nera</td>
<td>Cheile Repășii</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Vipera cu corn (Vipera ammodytes ammodytes)</td>
<td>Păduri termofile, stâncării</td>
<td>Cheile Repășii, Carașului, Vâlă Cernei, Cisura Dunării</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Balaurul (Coluber jugularis)</td>
<td>Maluri stâncesci</td>
<td>Cisura Dunării, Vâlă Cernei</td>
<td>Repetă</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Broască țestoasă de uscat (Testudo hermanni hermanni)</td>
<td>Păduri termofile, stâncării</td>
<td>Donogled, Cisura Dunării</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Acvila regală (Aquila chrysaetos)</td>
<td>Stâncările subalpine</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu-Cernei</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>46.</td>
<td>Vulturul alb - hoitator (Neophron percnopterus)</td>
<td>Zona submediteraneană</td>
<td>Clisura Dunării, Cheile Nerei</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>47.</td>
<td>Aevila țipătoare mare (Aquila clarea)</td>
<td>Stâncării subalpine</td>
<td>M-ții Godeanu-Cernel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>Aevila țipătoare mică (Aquila pomarina)</td>
<td>Stâncării subalpine</td>
<td>M-ții Godeanu-Cernel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49.</td>
<td>Corbul (Corvus corax)</td>
<td>Pădurile montane</td>
<td>M-ții Tarcu, Senednic</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>50.</td>
<td>Barza (Clonchla ciconia)</td>
<td>Zonei inmede de țes</td>
<td>Valea Caraș, Ne- ră, Timiș</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>51.</td>
<td>Bida (Rubo bubo)</td>
<td>Zona colinară și de țes</td>
<td>Valea Caraș, Ne- ră, Timiș</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52.</td>
<td>Striga (Tyto alba)</td>
<td>Zona colinară și de țes</td>
<td>Valea Caraș, Ne- ră, Timiș</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53.</td>
<td>Egreta mică (Egretta garzetta)</td>
<td>Bălțile Dunării</td>
<td>Confluența Nera- Dâmboiu</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>54.</td>
<td>Fotinița de țincă (Alectoris graeca)</td>
<td>Zona submeditera- neană</td>
<td>Cheile Nerei, Cli- sura Dunării</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55.</td>
<td>Łastunul de țincă (Mirundo rupestris)</td>
<td>Zona submeditera- neană</td>
<td>Cheile Nerei, Cli- sura Dunării, Va- lea Cernău</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56.</td>
<td>Łastunul mare (Apus melba)</td>
<td>Zona submeditera- neană</td>
<td>Cheile Nerei, Cli- sura Dunării, Va- lea Cernău</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57.</td>
<td>Pietrarul bănătean (Cementhe hispanica)</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>58.</td>
<td>Rândunica roșcată (Mirundo daurica)</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>59.</td>
<td>Presura bărboasă (Emberiza cirlus)</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>60.</td>
<td>Liliacul mediteranean (Rhinolophus euryale)</td>
<td>Peșteri calde</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>61.</td>
<td>Liliacul lui Blasius (Rhinolophus blasii)</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>62.</td>
<td>Liliacul lui Bechstein (Myotis bechsteinii)</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>63.</td>
<td>Capra magra (Rupicapra rupicarpa)</td>
<td>Pășii alpini</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>64.</td>
<td>Râul (Lyloc lync)</td>
<td>Pădurile foloase</td>
<td>M-ții Aniel, Sen- ednic</td>
<td>Monument al naturii</td>
</tr>
<tr>
<td>65.</td>
<td>Ursul (Ursus arctos)</td>
<td>Pădurile foloase</td>
<td>M-ții Tarcu-Godeanu, Senednic, Aniel</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PRESIDINȚE,**

Gheorghe Pârlă Bălan
**ARBORI SECULARI**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. crt.</th>
<th>Denumirea</th>
<th>Localizare</th>
<th>Număr exempl.</th>
<th>Vârstă ani</th>
<th>Administrator</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Arborele mamut (Wellingtonia gigantea Lindl.)</td>
<td>Parc dendrologic Bâile Herculane</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Bâile Herculane</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Arborele mamut (Sequoia gigantea Lindl.)</td>
<td>Canton silvic Naveș</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>RA România Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Criptomeria (Criptomeria japonica L. fil.Don.)</td>
<td>Seria de flori Bâile Herculane</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Bâile Herculane</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Arborele pegodelor (Ginkgo biloba L.)</td>
<td>Parc &quot;Paceașug&quot; Bocșa</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Bâșa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Parc dendrologic Jupa</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Caransebeș</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Parc Orhei</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>RA România Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Spital Oravița</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>RA România Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Parc dendrologic Sucu</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Sucu</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Libocedru (Libocedrus decurrens Torr)</td>
<td>Complex „Hercules“ Bâile Herculane</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Bâile Herculane</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Magnolie (Magnolia kobus D.C.)</td>
<td>Parc dendrologic Sucu</td>
<td>2</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Sucu</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Stejar de baltă (Quercus palustris L. Moench)</td>
<td>Parc dendrologic Sucu</td>
<td>5</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Sucu</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Goriu (Quercus petraea Matt Liebl.)</td>
<td>Parc dendrologic Sucu</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Sucu</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Platanul (Platanus acerifolius L. Hild)</td>
<td>Parcul „Dragalina“</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Caransebeș</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Parcul Primăria</td>
<td>3</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Caransebeș</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Casa Bocșa Montana</td>
<td>6</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Bocșa</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Chiparos de baltă (Taxodium distichum L. C.M. Rich.)</td>
<td>Parc dendrologic Sucu</td>
<td>4</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Sucu</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Tisa (Taxus baccata L.)</td>
<td>Parc dendrologic Bâile Herculane</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Bâile Herculane</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Parc GS Bocșa M.</td>
<td>9</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>RA România Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Parc Casa de Cultură Bocșa Montana</td>
<td>3</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Bocșa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Parc „Dragalina“</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Caransebeș</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Tuya (tsuga canadensis L.Carr.)</td>
<td>Parc dendrologic Sucu</td>
<td>2</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Sucu</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Sinbovina (Celtis australis L.)</td>
<td>Parc dendrologic Jupa</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Caransebeș</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Castanul comestibil (Câstanea Sativa Hill.)</td>
<td>Parc dendrologic Grădina de tir Oravița</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>RA România Reșița</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Casa de cultură Moldovei</td>
<td>3</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Moldovei Novă</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Dispensar Clujnovița</td>
<td>1</td>
<td>&gt; 100</td>
<td>Cl. Clujnovița</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PRESEDINTE:**
IZVOARE TERNOMINERALE DIN JUDETUL
CARAS - SEVERIN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. crt.</th>
<th>Denumirea</th>
<th>Localizare</th>
<th>Tipul/Categorie</th>
<th>Administratorul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Crucea Ghizelei</td>
<td>Valea Cernei-6 km.</td>
<td>terno-mineral</td>
<td>Hercules S.A.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>amonte Herculané</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>izvoare calde</td>
<td>Valea Cernei-mal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>drept 3,8 km.amonte</td>
<td>Herculané</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>izvoare calde</td>
<td>Valea Cernei-mal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>stâng 3,5 km.amoste</td>
<td>Herculané</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Scorilo</td>
<td>Valea Cernei-mal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>stâng 3,4 km.amonte</td>
<td>Herculané</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Hercule I.</td>
<td>Intravilan Băile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Herculané</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Diana III</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Hebe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Neptun I.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Neptun II.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Neptun III.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Neptun IV.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Veneta</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Hygea</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Hercule II.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Despicătura</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Apollo II.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Diana I. și II.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Traian</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Decebal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Nehadica</td>
<td>1 km.aval Nehadica</td>
<td>foraj-ternominal</td>
<td>CL Nehadica</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Greoni</td>
<td>Ferma 9 Greoni</td>
<td></td>
<td>CL Grădinary</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Ciclova Montană</td>
<td>Strand termal</td>
<td>apă de mină</td>
<td>CL Oravița</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PRESEDINTE,
REGULAMENT DE FUNCTIONARE
AL PARCURILOR NATIONALE

Parcurile naționale sunt teritoriul ocrotit de lege care cuprinde suprafețe de teren și de apă, care păstrează nenumărat cadrul natural sau fauna și flora sa, destinate conservării ecodevelui și genoafondului, cercetării științifice, recreației și turismului, având program propriu de gospodărire și coordonarea tuturor activităților de cercetare și de producție din cuprinsul lor.

Parcurile naționale sunt constituite din trei părți distincte:

a) Rezervații integrale;
b) Zona tampon I;
c) Zona tampon II.

e) Rezervații integrale

Sunt areale supuse unei regiuni contrasistente care servesc în scopul menținerii intare a potențialului genetic și conservarea lor naturale, excluzând intervenții antropice prin care să poată deroga echilibrului ecologic și conduc la modificarea peisajului, a componentei florii și faunei (turismul, războinici, pasăritul, aplicarea de tratamente, recoltarea produselor nelemnaste ale pădurii, a unor plante și animale care constituie monumente ale naturii, șantierele de geologic, aleologic și paleontologic, prospectiunii geologice, etajarea de resurse renouneabile, de origine oil, executarea de construcții sau obiective economice.

Regimul componentelor rezervațiilor se face pe scală naturală, priorități prin corelații în pădure virginsă sau conservarea cu perpetuarea pe scală biologică a speciilor faunistic și floricoreace, fără eliminarea dispozitivelor.

Se excluz extragerile de arborii din filierea de producție principală, accențuând, ceea ce, nu se învinge neliniște în gospodăria, este pozitiv din circuitul biologic al substanței în ecotoană.

Sunt admise doar intervenții care nu o încetează an-
ecologică și asigură reconstrucțiaambianței. (culturizarea diverselor medii de deșeuri și unele autropice) precum și agradele de producție accidentale din arborii dobroși de vins sau săpedă, atacăți de divinizat care provin pericol de infectare și ucere în menaj. Aceste măsuri se pot lua doar prin intermediul unor cu protecție organizată în drept.

În baza unor studii științifice autorizate de către Academia Română și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, se pot face intervenții pentru reconstrucția ecologică a arboratelor din suprafețele de pădură în care au avut loc elișează naturale, a gleznei și a solului care au fost obiectul terenurilor de administratie, rezervări naturale din specii din zonă, intervenții pentru respacarea piramidei trofice prin completarea avanurilor verice dispărute prin rapopularizări cu specii din febra locală acceptate doar pe porțiune limitate.

Cercetarea științifică efectuată de persoane juridice sau fizice, va fi autorizată de către Comisia Română de Terenuri din cadrul Academiei Române și de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și se va efectua cu concursul și sub supravegherea administratorilor de rezervații. Fără derogare medii de viată și afețerii biocenozelor prin populațiile cu substanță sau racionalizări ale țesuturilor organismelor vii.

b) Zona de Zona I

Păstrarea regimului pădurilor din zonă înainte de protecție în care sunt adecute acțiunii care asigură menținerea intocmită a potențialului ecologic și genetic, precum și măsuri preventive de păstrare nealterată a genofondului și ecosistemului în cadrul realizării unor obiective economice în limite normale.

În aceste păduri se reglementează precum și protecția principală, aplicându-se tratamente intensiv cu regenerare subacvativ (țiești de transformare de la codru regulat la codru prădăre, țiești prădăre și evansprădăre).

Sunt adecate lucrările de îngrijire și de conducerea arboratelor precum și lucrările de regenerare a pădurilor și afețerei divinizatilor prin metoda biologică, condiționate de studii de sistematizare a parcursului național autorizat de către Academia Română și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

În această zonă se va urmări menținerea sau reconstrucția ecologica prin intervenții repetate de intensitate și implica-
re reduși, cât mai apropiată de cele naturale și care sporesc ca-
pacitatea de protejare a rezervațiilor naturale, precum și realiz-
area unor dotări în parcurile naționale, în care scop se vor a-
loca fondurile necesare.

Studiile de sistematizare a parcurilor naționale vor prevedea dotările de bază, necesare practicii turismului orga-
nizat (drumuri auto, rețea de alei și poteci marcate, parcase, loc-
curi de odihnă și popas, instalatăii sanitare, amenajări pentru
vizitarea diferitelor obiective naturale de interes deosebit, ca-
bană și adăposturi contra intemperiilor, parcuri de orientare, a-
vertizare și propagandă, etc). Aceste studii se vor reactualiza
în funcție de caracterul parcului național și de interesul cres-
ând pentru o zonă sau altă.

 Nu se admit: vânătoarea, pescuitul, aplicarea de trata-
temente cu pesticide, păgunațul, extrageri de materiale și resurs-
se regenerabile, produse ale pădurii și apelor, culegerea de esen-
tionale floristice, faunistică, geologică, paleontologică.

Turismul de sejur sau de pasaj (tip drumetie) este
permis pe traseele marcate cu campare și parcase în locurile sta-
bilite și menajete de către administratorii legali ai parcurilor.

 Solicitările de scoatere de teren din fondul forestier
sau enclave pentru traversări de linii electrice, drumuri, empla-
sare de obiective economice, se autorizează de către Ministerul
pelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu avizul Academiei
Române.

c) Zona tempon II

Ocupindu-reașele cu regim al pădurilor din zona a
doua de protecție în care se reglementează procesul de producție
lemnosă prin tratamente clasice intensive potrivit normelor
tehnice în vigoare din silvicultură.

Regenerarea acestor păduri se va asigura cu prioriti-
tate pe cale naturală, golurile împădurindu-se cu material să-
ditor de proveniență locală.

Lucrările de îngrijire și de conducere a arborela-
lor se vor efectua potrivit prevederilor normelor tehnice în
vigoare destinate să asigure protecția și conservarea ecosiste-
melor forestiere.

In aceste păduri nu se vor folosi fertilizanți, chi-
mice și țerbicide, interzicându-se combaterea dăunătorilor cu substanțe chimice. Se impun restricții privind pășunatul și extragerea de materiale de construcție.
REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE
AL REZERVAŢIILOR MIXTE

Rezervaţiiile naturale sunt areale ocrotite de lege în care sunt incluse suprafeţe de teren și de apei destinate conservării unor medii de viață caracteristice, de interes botanic, forestier, zoologic, paleontologic, geologic, apologic, mixt, cu regim sever de protecție.

Rezervaţiiile mixte sunt areale ocrotite de lege care cuprind în suprafața lor păduri virgine sau evasivirgine de măre valoare forestieră sau științifică având în compoziție și în substrat elemente relictare sau termofile, endemismă și monumente ale naturii floristice și faunistice. Acestea se aduc fenomene ale exocarștului (polii, doline, cârți de lapiazuri, chei) și endocarștului (peșteri, avanu, lacuri coracice, cascada, izbucuri, stâni polimorf, pseudochei în roci metamorfice (tunele constituite ca monumente ale naturii) și encorelele incluzând abrupturi, terenuri degradate de tip bad-lends cu măreri de eroziune precum și păunii sau fântânelor proprietăți private. Întreaga suprafață a rezervației cu componentele enumerate mai sus va avea regim sever de protecție și exclude intervențiile antropice care duc la modificarea peisajului, a componentei flori și faunei, a debitelor naturale ale râurilor, lacurilor, izbucurilor.
Acestea vor fi delimitate și după caz zonele valoroase din punct de vedere științific vor fi împrejmuite, pentru o mai bună protejare, de către deținător.
In cadrul rezervațiilor nu se admit:
- pescuitul sau accesul cu unice de pescuit;
- vânătoarea sau accesul cu arma, capcano, lațuri;
- câini sau orice alte animale purtate în lezii;
- extrageri de materiale de construcție sau piotră;
- exploatarea și derivarea de debite din râuri și lacuri naturale;
- tăierii și extrageri de material lemnos;
- recoltarea de fructe de pădure, seminte, plante și
animale obișnuite, componente ale rezervației, sau constituite ca monumente ale naturii;
- păsări alți sau pasajul cu turma generat de transhumanța;
- ucizearea animalelor de orice fel, prinderea păsărilor, cuâilor păsărilor sau stricarea cuiburilor;
- nelinistirea animalelor prin diferite mijloace (zgomeți, strigăte, fluiari turci);
- răstogolirea pietrelor, sorirea pe arbori, stânci, pașteri;
- poluarea sau orice măsuri care să inducă ecolologică a terenului, solului, vegetației, apelor, lacurilor, mediilor cauznicale;
- lăsarea oricăror urme de vizitare (hârtii, ambaleaje, resturi, obiecte abandonate). Acestea vor fi transportate în afara rezervației și depuse în locuri special amenajate;
- pășarea drumului și potedii marcate;
- accesul cu autovehicule;
- camperea, parcarea și aprinderea focului;
- distrugerea sau deteriorarea panourilor, indicatoarelor, marcajelor, diferitelor construcții sau amenajări;
- cercetarea științifică neautorizată.

In rezervații se practică turismul de pasaj, grupurile de peste 20 persoane trebuie să fie anunțate cu cinci zile înainte la Ocolul silvic care administrează rezervația.

Scoaterea de suprafețe din arealele protejate precum și avizarea intervențiilor și măsurilor propuse în rezervații se face de către Academia Română, având la bază rezultatele cercetării științifice, avizate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. Executarea intervențiilor se face sub supravegherea organelor tehnice de la Ocol și Inspectorat, iar în cazuri de neîndeplinirea cu asistența tehnică a delegațiilor, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Academia Română. Sunt incluse aici intervențiile pentru reconstrucția ecologică a unor goluri și intervinețiile pentru refracerea piramidă trofice prin completarea eventualelor verige dispărute, prin repopulări cu specii dispărute.

In cuprinsul rezervațiilor este interzisă organizarea de serbări câmpenești, manifestări legate de obiceiuri folclorice și sărbători florale (liliacului, narcizei, etc.) amplasarea de chioscuri și tonete.

In enclavate cu fânațe și pășuni proprietăți, particula
din cuprinsul sau din vecinătatea rezervațiilor vor fi permise lu-
crările de cosire de către proprietari și pâșunatul cu turmole
proprie cu un număr redus de animale.

Se interzic arendările de teren deținătorilor de turme
din alte zone sau alte județe. Trecerea animalelor spre aceste
enclave sau spre golul alpin se face prin culoarea stabilită de
administratorii rezervației. Nu se admite schimbarca destinației
terenului și transformarea lui în arabil. Nu se admit construcții
noi în afara celor existente, tradiționale pentru adăpostul și
creșterea animalelor.
REGULAMENT DE ADMINISTRARE AL REZERVATIILOR SPELOGICE

Rezervațiile speologice sunt mediile subterane care conservă și protejează fenomene care, de adâncime, de mare valoare paisagistică, izvoare, cască și cursuri de apă, forma alăturiă cavernoasă, depozite paleontologice, usoră sau rămășițe ale unor specii fosile, urme preistorice ale activității omului, etc.

Regimul sever de ocrotire a peșterilor declarate rezervații naturale este valabil și pentru celelalte peșteri si așeaze constituite ca monumente ale naturii în cadrul rezervațiilor mixte din județ.

Rezervațiile amenajate și în scop turistic vor fi protejate obligatoriu cu grilaj metalic la toate gurile de acces, vor avea custode care va respecta orarul stabilit de către administrator și va avea echipament de iluminat și parcurgere a trasului de către turiști, asigurat din taxele institute pentru vizitare.

Rezervațiile cu scop științific vor fi închise cu porti metalice pentru a nu fi accesibile publicului. Temporar, administratorii vor verifica ștarea acestora.

Cercetările științifice vor fi aprobate de către Comisia Monumentelor Naturii și de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, autorizarea fiind condiționată de înaintarea către administrator a unui exemplar din documentația întocmită în urma cercetărilor.

Cercetările vor fi efectuate fără afectarea mediilor de viață fiind interzise folosirea substanțelor poluante sau recoltarea de esențioane.

Nu vor fi admise: compăra și folosirea vietelor de foc la gura peșterii care ar duce la degradarea zonei vestibuale și afectarea climatului peșterii și biocenozelor prin poluan-
rea cu fum.

Nu se admit prospecțiuni geologice sau arheologice, lucrări de lărgire și modificare a intrării în peșteri și avene, care ar avea ca rezultat schimbarea curentilor de aer și a biotipurilor cavernicole.

Administratorii vor urmări permanent afluxul de persoane din zona apropiată peșterilor și legitimarea acestora pentru a preîntâmpina distrugerea sau colectarea de esențioase specioase, paleontologice, arheologice valoroase și scoaterea lor în spațiul ocrotit de lege.

Pentru o mai bună supraveghere și protejare a peșterilor, administratorii legali pot colabora pe baza unor convenții cu asociații speologic-hegamentale în spiritul respectării prezentului regulament.
REGULAMENT DE ADMINISTRARE
AL REZERVATIILOR PALEONTOLOGICE

Rezervațiile paleontologice sunt areale acrotite de lege în care sunt incluse suprafețe de teren din fond forestier, pășuni din domeniul public și apo cu rol de protecție a unor stratificații cu depozite fosilifere de mare valoare științifică datorită varietății și bogăției resturilor de faună, care situează aceste rezervații printre cele mai importante din țară și Europa Centrală.

Depozitele apar la zăi mai ales pe frunțea de tereții, pe măsură al râurilor, sau pe coaste cu șiroire pe versanți.

Perimetrile rezervaților vor fi delimitate de către administratorii specificându-se pe panouri avertizoare importanța științifică și interdicțiile care se impun.

Arealele cu depozite la zăi vor fi obligatoriu împrejmuite pentru limitarea pătrunderii animalelor și care ar duce la derașarea stratificații și/sau grăbirea fenomenului de șiroire pe versanți prin pășunat sau tasarea terenului.

Se va evita lăsarea în stare liberă a porcinelor în unele localități ale județului în care se află puncte fosilifere, care ar distrage șantieranele și ar derașa stratificații.

Este interzisă recoltarea de șantierane, săpături în stratele cu depozite fosilifere, extragerea de argile și pietriguri, lucrări de deviere a apelor, schimbarea destinației terenului din pășune în arabil, lucrări de ameliorare a terenurilor prin cleașație sau împădurire, lucrări care ar duce la modificarea stratelor din punctele fosilifere.

Cercetarea științifică se va face pe baza autorizării de către administratorul rezervației, în urma avizului Comisiei Monumentelor Naturii și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediamului cuprinzând restricțiile privind meșteșugul de cercetare care ar dăuna aspectului inițial al depozitelor fosilifere.

Gheorghe Pavel Bălan