ARThUR FEDDERSEN

FÆRSKVANDSFISKERIET

3. ANDEN FORSIGEDE UDGAVE

MED I TRÆER 148 STYRSTE AFPLUDNINGER

KØBENHAVN
P. G. PHILIPSSØNS FORLAG
TRÆET SOM ETTERLIK OG LYDEN
1904
Da Planen for denne lille Bog i sin Tid blev lægt, var det Opgaven genem en Bedømmelse for Lystfiskeriets Metoder, men uden for den traditionelle Form, som alt den Gang havde udviklet sig i engelske, tyrke og franske Vejledninger, at vække en livligere og kynligere Interest for det danske Færskvandsfiskeri. Dette blev der også taget et ikke ringe Hensyn til Færskvandsfiskeriets Almindelighed og især ved at give en hel Del Oplysninger om de danske Færskvandsfiskerier.

Det var min Opfattelse, og den er ingenlunde senere blevet svækket, at det sikreste Grundlag for det tankesomme og i Standhed oplivende Lystfiskeri er Kundsæt til Fiskerne og deres Leveant. I Modsetning til mange andre Håndværkere i Sportfiskeri indeholder derfor min Bog forholdsvis meget om Fiskernes Ældre, om deres Ævelser og om deres Forekomst, og i den nødvendige Udgive har jeg derfor optaget saa godt som alle danske Færskvandsfiskerier, som har tidligere Interesse. Naturalleg er det dog især deres større eller mindre Vigtighed for Fiskerne, som har været afgørende for Foreningen.

Dernæst har jeg haft tilfældet, at de, som hidtil har brugt denne Bog, har erkendt Rigigheden i, at den ikke har været overflydt med Opregninger af alle disse små
udflugte Fremgangsmråder, som dele er af en af Lysten til at 
blive paa noget nyt og dele skyldes højt forskellige stadige 
Forhold. I denne Udgave har jeg derfor ogsaa vidtilvendte meget 
mig for at fordybe mig i al denne Detalj, som dog 'enhver 
praktisk Tanker smarts af sig selv kommer etter. Alligevel er 
enhver af de vigtigste Prikemålner nemt, og denne Udgave 
har dermed tillige ved Forægterens Liberalitet faaet omtrent 
det firdobbelse Tal af ophørende Billeder.

Adskillige Oplysninger om Fynenes Forekomst skylder jeg 
Mænd fra alle Landets Ejerne, og nyttige Vink angaaende Bogens 
Indhold har jeg med megen Velsmagelse hentet fra praktiske Lyst-
fiske, saa som fra Oth. Oeverstedt H. Rense i Hovelsbro, 
Bogtrykker P. G. Lykke, Overretningsaf St. Bolling, Gro 
sører L. Thysten o. f. a., som jeg herved bringer en venlig Tak.

København, den 16de Februar 1894.

Arthur Feldersen.
Fiskekrogen

er Fiskeværnehav for den Samme Fisker og for den »an-
kalde« Vilde. Manneken har overalt, hvor det har trædt
frem, frembragt et visæ Tale af Redebønder, som har ufordjeligt
den første Kræv, og som i Fælge deres Natur er så simpel og
dag og dagfuldkommen, at de ikke kan trække fuldfommen. Dette
vælter måske om Lammet og om Tiden, som overalt opløbbel-
lig har samme Form: en Skaff, der erder i et skab Spils af
Træ, Ben, Steen eller Metal. Dette gælder også om Fiskekrogen:
man har i Tiden Løb kunne skaffe sig bedre Sammen til den,
men det væsentlige ved den, nemlig Formen, er øjeblik endnu
den samme. Den er opbygget af den Vilde, og kan bruges
uden den Dagen i Dag; han laver den samme som bil-
bl af stærkte Torre, af Fiskeskudde, af Hælningsskoller og selv
af Steen. Han de civiliserede Nationer er den af Metal
(enter Kobber, Messing eller Jern) og laver mere eller mindre
godt af et Stykke Metalrrud; men først den uenledde Industri
var eneful begraft det af, at det endelig dannet af hovede Blud.
Krogen korrekt Arm har aldrig en spids Medhage, medens
den lave Arm efter Skaftheden derefter fluit for at hindre
Bundet, der binder Kroget til Snoren i, at glide af, og for
vennen etigeligt at hindre, at Næse Krog og Fangst gaa lidt.
Den største ændring, som Oldiøens Fiskekрог har under-
gået, har dog haft Hensyn til dens Størrelse; der krævede
månegren Altfor at forudsige et Stykke af en Snegle-
busa eller en Mussingenuk til en Fiskekrog naa lige, som den
vi nu analmindeligt bruger, og der er dog en stor Anlæg inesel-
lem dens Størrelse og det laveste Nummer, som fabrikeren for
Tiden. Det er ikke saa undtageligt, at man foruden kunde føde
med Rodskaber, der nu synes os ubrugelige, 0 man nu
havde, at visstnu navel Fiskemøglen som Fiskernes Størrelse
er bliven ringere til samme Tid, som Fiskekrogene ere blvve
mindre og altsaa mere drøbende. Desuden har Vanskeligh-
biden ved at lokke Fiskene til Krogen visstnu ogsaa taget til, 0
det er en Kvindensart, at Dyrenes Moustvæksnembe og Fygt-
somhed stiger, eftersom Fangstredskaberne forbedres.

Landets oprindelige Folk (Oldfølket) har utvikelsset sigvet
meget med Fiskefri. Detsom vidner dels de talrige Fiskeenter	
i Køkkenmøglenes og dels de Køkken- og Broskrøbe, som
findes rundt om i Landet. Mange Rodskaber, om hvilke
Bog nu endnu er ukendt, har man ogsaa villet henføre til
Kategorien Fiskekroer, saa de analmindeligt kendte »Smkke-
ts«, o. s. v. Men har man end gnga temmelig vidt og under
kavnet »Smkke« medtaget alt for mange Formar, har man
mulig ogsaa endnu ikke ret taktet sig are af de saakaldte
Flisipuder eller Læsner tillige som Hjelpemødkarde ved Fiskeriet,
for ikke at tale om de saakaldte Harpunspidser. Hvis livstændende
Folfkredes man for Ratten derea faa og udfordringende Rodskaber
sjene flere Øenlande. Det er en Konkurgning, at der i Møerne
meget til findes smukke Landsboe, Sydpudser eller hvad
man nu vil kalde det, og det siger altal Fald meget
uandsynligt, at tænke sig et snart skaret Fiskblad brugt som

FISKEKROGEN.

Medaloskaven kan ikke godt tillægge Krugen for stor Fugihold. Den dogt det nærlige Grundlag for hans Virksomhed, der ikke altid gør ud paa at fange Fikken, men som ogsaa skal kunne holde den længere. Det lyder muligstridigt, men det er dog
sikkert, at man i vor Tid, som er saa fuldkommen i alle meka- niske Arbejder, næppe endnu kan købe en Fiskeskrog, paa hvilken der ikke kan prøvnes en eller flere sjældenhedende Mangler eller Synde imod Mekanikens første Grundregler. En engelsk Avto- ritet Chalmerside-Penell, hvis Fremstilling af disse Forhold jeg væsentlig her følger, har uafhængigt gjort opmærksom paa disse Mangler eller Fejl. Han fremhæver først og fremmest, at Fiskeskrogene i Almindelighed er højt paa en fejl Maade. Dernest mener han, at Metalleraden, hvoraf Krogen er lavet, i Reglen er for tynd, saa at Krogen rettes og ikke trænger ind; naar dens Spids kommer til at støde imod en Knokkel eller en anden hårdf Del af Fiskens Kæft eller endog ved altid fuld- selv at trænge ind i de blidere Dele. Formen af Fiskeskrogenes Kæft har vistnok ogsaa Virkning; men især hæde Spids og Molsbag først og fremmest spiller en Rolle i Praksis, synes det dog som om man sidst har ydet dem nogen teoretisk Op- mærksomhed.

Chalmerside-Penell opkæmper det Spørgsmål: hvad kræ- ves der da af en fuldkommen Fiskeskrog? Han svarer: 1) at den kan trænge ind; 2) at den kan holde fast; 3) at den er stærk og 4) at den er let og simpel.

Indføringningen vil blive saa meget større, som den Rej- ning, hvorerunder Krogenerne Spids stæder imod Fiskens Munddele, falder sammen med Retningen af den brugte Kraft d. v. s. den, der virker gennem Stålen. Tegningen (Fig. 1) vil bedst oplyse deire: Den punkterede Linie er fremstiller Kraftens Retning, og Indføringningen vil altsaa øge, jo mere Retningen af Krogspekt- sen er falder sammen med ø. I Fig. 1 falder de to Retninger helt sammen, og dernæst der ikke var andre Hensyn at tage, komte denne Krogs kaldes fuldkommen. If fremstiller derimod
en Krog, som ikke opfylder Villkørenes ire let at kunne ændre ind.

Disse Grundbestemninger gælder ligesåledes om de Krege, hvor Spislen er krogede eller drejede i Sidder, navnlig Kirkby- og Snek-Krøgen, i det Indtrængende herformidt, efter som Spiden er drejet ud fra den Retning, som den brugte Kraft bar; og øf af de Særegneheder, hvorved Limerick-Krøgen er næsten alle andre Fiskekroge overlegen, naar netop i Over-

**Fig. 1.**


Man maa insisterid læger Mærke til, at alle de nævnte Argumenter er grundede paa den Forudsætning, at de Krege, som samme-indførte, er ens i alle andre Henseender undtagen med Hensyn til Bajingen. Mec i Virketheden danner Fiskekrogen to store Afdelinger, at hvilke den ene har og den anden udsteder en Faktor, som farer en opgave til at indflyde paa Indtægtsmæssen, somlig den rette Form af Skæftet. Dette
mæg nemlig hverken være helt lige eller efter kommet. Med
Hensyn til ikke Spidsens Indtængning, er det aabenbart, at jo
mindre Hol, der skal fremhæves, den mindre Kraft kræves
dar for at danne det, mærke alt at være lige; og ligeligt at en
løg og lige Spids, som I, vil trænge langt lettere ind end en
kortere og tykkere, baget Spids, som III. Der
som 'o Heger har det amme større Tøm
tmaal, er den ene er dobbelt så lang som
den anden, vil den længere Hage i Praksis
trænge ind ved det halve af det Tryk, som
kræves til den anden. For at sikre en dyb
og god Indtængning, må Spidsen 2D derfor
have en passeade Længde; Mangeln paa
Længde i denne Del af Fiskerkrogen er en af de
Fejl, som særlig er kendt i III (Fig. 1).
Dersom vi sander alle de opstillede Grund
sætninger for den ønskelige Indtængning, står
hos en Fiskerkrog, gælder det fæst og frem,
med at tænke på de meget lettere ind,
ved at benytte Spidsen 2D af de Fjæl, som særlig er kendt i III (Fig. 1).
1. Fra det spidsede 
Strålemensse, 
har denne straks Indtængning 
aft. Spidsen trænger om meget lettere ind,
end Vinkelen 'aaf bliver mindre. Denne
Vinkel kaldes den skæl delige Vinkel .
Men man kan dog ikke helt lade denne
for-
vindse, fordi Spidsen lettere trænger ind, naar
den afviger noget fra Krabbes Regel. Efter v. den Bor內s
Menin har denne Vinkel ikke være over 10°.
Fæstholdningsøvnen oplyses bedst ved det almindelige praktiske Tilfælde, at Krogen netøyr har gennemsnitligt Fiskens Køve, som at Spidsen træder frem. I dette Tilfælde er det nøjagtigt, at Fikken først er paa Krogen, forudskænkes Usigtten for den til at slippe fri, jo nærmere Krogers Spids er ved Skæft. Dette vil især være iadlysende, naar vi forudsætter, at Spidsen, efter at have trængt ind, bejdæs saaledes, at der rørte ved Krogers Skæft, thi Fiskens Køve vilde da være lukket helt inde og kunde altså ikke slippe løs uden at sænderrives.

Styrken. Det er nøjagtigt, at de Veje a Krogen, som nævnt eller helt falder sammen med Indvandringens eller Fæstholdningskraftens Retning, kun er udsat for et ringe eller intet Tryk. Dette er saaledes Tilfældet med Krogers Skæft og Spids i f (Fig. 1). Derimod vil Trykket virke særlig paa Punktet f, og det er derfor netop i dette Punkt, at den almindelige Krog præcist er rigtig i Praksis.

Læthed og Simpelhed, naar alt andet er lige, vil naturligvis være mest fremspringende hos den Krog, som har sin Styrke og Trykkes netop paa det Sted, hvor Trykket rammer, og som ellers slager jævnt i Fættighed imod Enderne.

De Krogformere, almindele opfyller de nylig opnåede Vikser for en praktisk Anwendung af den
oven for fremsatte Teorier, er Snæck- og Spejç-Krogen. Snæck-Krogen (Fig. 3) har dog to Fjæl, medtag deles at Spidsen er drejet til Siden, og dele at den er for seng i Punktet C. Spejç-Krogen (Fig. 4) har et alt for højet Skæft og mangler Længde og Kraft i Spidsen, som densen er bugtet og kloset. Udseendet er naturligvis en fængstelse, men hvilke andre Krops Spejç-Krogen end har paa vort Valg, kan det næppe være grundet paa dens Skæbne. T en mindre passende Græd end Spejç-Krogen, har dog opn Limerick-Krogen den Fjæl, at være skrevet, hvilket bl. a., derved den skal krydre til Fankokeriet, vil hindre Fisken i at sømme lige og jævnt paa Venstre, i det den har en Tilsætningsret til at dreje sig som en mindre Udgave af Fagen ved Dragfiskeriets; men Limerick-Krogen (Fig. 5) er alligevel at fortrække fremfor de andre her i Landet almindelig selgte Kroge. Særdeles god er den af Hutchinson fra København fabrikerede, udmarkede Penseil-fig. 6. fig. 7. fig. 8.
Krog (Fig. 6), men den er endnu ikke almindelig i Hvelven hos os. Round- (Fig. 7) og Kirby-Krog (Fig. 8) er meget noglefaldt med Hegens til deres Inbærgningskraft; de er desuden uførledesnavn korte i Skaffet i Stammerliggelse med Omfanget af deres Bøjning, og dette gælder især, naar de skal bruges til Fiskeri.

I de senere år bruger den danske Lystkriskiforening med Hold stnekkkrogen, hvis Nr. 3/4 og 1/4 er fortrinlige til Goddelskier, og hvis Nr. 0 og 2 sertig egner sig for Aborre-skier. Her Fisker først hægger sig fast paa disse Krog, og det er sjældent, at den gaaer tils.

Hvad der gælder om den enkelte Kroes Form, gælder naturligvis også om enhver sammenstaaet Krog. I den dobbelte

Fig. 9. Tredobbelte Krogs.

og i den tredobbelte Krog (Fig. 9) bær alle Krogs altid i tre sammenholdede, saafat de dannar et eneste Stykke. Dette har en meget stor Indflydelse paa deres Fiskerene, visstnok væsentlig fordi tredobbelte Krogs, som kan er bundet sammen, er udsatt for at slappe fra hverandre eller løse deres Indhold og volden som rammer en Fiskevæv.
Fig. 10 og 11. De to Krugskalser.
Der give naturligvis endnu en Mængde forskellige Kroge, at hvilke ni skilde er fremkomne i de senere Aar. Særlig Omtalte fortjener Pennells medhjælpe Øjekrog (the turn-down-eyed hook). Ligegom paa flere andre Omraader i Lystfiskeriets Teknik har Pennell Fortjenesten af at have indført et Forbedrings med Hensyn til Krogeens Numerering. Efter den senkede Redditch-Skala fandt Kropene Nummer, der vokser med den afhængende Sterræde. Pennell foreslår meget fornuftigt, at gaa den modse Side Vej. Krogens Sterræde maatles ikke stale efter længden, men tillige efter Afstanden mellem Spids og Skaff. De Kroge- stereore spiller en saa stor Rolle, at det nødvendigt at kunne have denne Skala for ofte (Fig. 10 og 11).

Den overfor staaende Skala ovrste Tal angiver Redditch- Skalens, de anderste den af Pennell foreslåede.

Fig. 12. Splitkroge.  Fig. 13. Vekroge.

I særlige Øjemed bruges flere Slaa Sikringskroge. Sælleses Navnet's Splitkrog (a split hook) (Fig. 12), der holder Agen fast til Krogehjøt og hindrer den i at syrke ned efter. Indvindte Vekrogen, hvis Skaff for øyen ender.
i en modvendt Krog (Fig. 13), og endelig den tvæjøde Krog eller Kævetrogen (Fig. 14), som ved Stirling fik sine læse og Stilling.

I Adfærd med lige og deres Stilling kan vi sige, at de afgrænses såsom i følgende figur:

**Fig. 14. Tvæjøde Krog.**

Afstanden fra Krogspids til Skaf:

<table>
<thead>
<tr>
<th>For Aal</th>
<th>5–7 mm</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Absorere</td>
<td>5–8</td>
</tr>
<tr>
<td>Brazen</td>
<td>5–6</td>
</tr>
<tr>
<td>Bækkerred</td>
<td>3–7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gedde</td>
<td>7–23</td>
</tr>
<tr>
<td>Skatte</td>
<td>4–5</td>
</tr>
<tr>
<td>Studer</td>
<td>5–8</td>
</tr>
<tr>
<td>Vandrerred</td>
<td>5–9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Linen.

Skrer man kun kender "møget lidt til de ældre Tiders Liner", ved man dog, at de underliden var højt af Ham, underliden af Bestelnar eller Senere og af og til manke ogn af Fyns, det vil sige at de havde forskellige holdninger, hvorved de visse (såkalte vejpladserne) hævede sig fast til f.eks. Iupper, Sten o. s. v. i Ham; derimod er det sikkert, at man ikke har kendt noget til at lave dem af Gut. Linerne var for Resten meget korte; i Admideelighed kun saa lange som Sange, og denne var oven i Købet kortere end de, som bruges i ove Dage.


lægter man meget en glorful Bomholm, som ikke uden er hellig, men desuden lige så stærk og endog mere værig end Selbøen. Bomholm er allerede paa samme Maade som et Skibet, nemlig skældes, at medens Tøvet alvor er mølt fra højre til venstre, er de enkelte Bæk, hvem det er sammenset, som af venstre til højre. Herof er Følgens, at de to Sprog
ringer medvirker hissenen i deres Tilhærlighed til at holdes,

I det andet er, at flere Fiske er meget mistroiske, det er ikke nødvendigt at indrømme dem en særlig stor Krag, først de, først de syrer sig over og, nøje titter til den, ligesom studerer den, sværmer rundt om den, og naar de endelig opdager den tynde Linde, der hæver Krogen, langsomt sværmer hert endag fra den mæt indlysende Lokkennet. Der give næppe nogen forfriskende Fisker, som har været vidne til en sådan nøjeleg Undersøgelse, uden at han har forbandet Nævntevidsskab af overdrevedt at nære Krogen til noget.

For en til skuffelse Fisken saa meget som muligt, lægger man i mellem Krogen og den egentlige Linde et Følget (For
Gimp og ligeledes til jæbeliketter, da disse fiske ellers let med demes Træffer vil kunne overskære eller overslås et almindeligt enkelt Forfang. Imidlertid er det vanskeligt altid at skaffe fuldt pålitelig Gimp, og et tyndt Messingforfang er også for det meste at foretrække, naar man sikrer sig, at det laves af Meningstræd, som ikke er skær; man kan sikre sig ved at glede Traedens omhyggeligt og dermed ved at prøve dems Styrke og bæreevne.


Der er i Almindelighed ikke mange, som ved, hvorfor den saakaldte Gut skriver sig. Gut (Cin de Florence) gaa i
Handelen som gennemgående Strange, der ligger lange, grove og glimmende Haar. En Gjæsning er meget stærk, da den uden at brydes i Beglen kan tænde en Væg af 10 Fare, og dog er den ret lidt meget tykkere end en stærk Syrned. Disse Strange, som altså røkker, er uopladrous i Vanl, der ikke før en enest Indvikling paa dem end at bistræge dem, forved sig endog denne Syrner, i det de bliver mere elastiske, naar de er vandmæssige. Saa længe de er tørre, er Gjæsningerne til skare, og de er da ogsaa mest ubøjelige til at flose, hvorved de arter i Stryke.

Disse Gjæsningerne fæsts af Silkeormene og danses i Velkligeligheden af den samme Masse som Silken. Silkeormen udskiller i et særegent Redskab et Gønn, som den bruger til Spintet i sit Køben, idet den pænner det ud gennem g Angenvising ved Modten som en klovede Købde, der straks løberne i Lebben og danner stærke, fine og elastiske Tænde. Forat bruge denne Silkeorm, som Læren en anden har "spundet", til Gjæsning, udvikles man imellem de Silkeormene, som ve i Færd med at skulle spinne til dets Køben, de stærke og de mest gennemgående, med et Ord de, som synes at være mest fyldt med Silkeserree. Man lager Lærerne i stærk, hvorti Edelike og lader dem ligge i 166 dage i konstante 24 Timer. Derpå tagt hver Lære og før sig, og man siger nu, at fale fat paa det Gønn, som jævnholdt Silkeormest, der ligner temmelig dyb Gønn eller Fregleb. Ved derpaa at gribe Læren ved Hovedet og Hævede og ved at rive Gruppen over, udvikler man Silkeormen til en Tænde, der paa være saa tæt som megar og have en længde af centret i 2 Fare, efterhans Igenlen er og efter den Tynkelse, man vil give Gjæsningen. Der gaaer i Hævede en Atris af Gjæsningerne, som indbrer fra
Silkeorme, der frembringer en gul Kokon. Da disse Orme er større end de andre, giver de en længere Strang, som i Almindelighed er meget jæv; men den har den meget store Fjæl, at den florer let i Vasen, hvorefter den hurtigt bliver smøvet og altfor synlig ved at samle Dynd og Stav inden mellem Trævlinne.

Man ruller i Almindelighed Gutstringen sammen, naar man har haft den, og derved den da bliver ler, vil den for en Del vedligeholdre sin sammenrullede Form, naar den paa ny skal i Brug. Man kan dog have denne dens Tilbehørelighed til at rulle sig sammen, enten ved at dype Strangen en halv Stens Minu-
ter i Vand og derpaa udsønde den i et halvt Minut eller ved at trække den imellem Tømmeflageren og et Stykke Viskedeoter, som man af den Grund helst bor føre med sig.

Nar man farver Gutstringen, for at røve dens Òlrene, man nu naturligvis paa paa, at den frembrugte Farve ikke fremmer Strangens Synlighed, og det vil desfor være holdigt, at skaffe den det Farvuk, som mest svarer til Omgivelsernes Farve. En grønne Farve vil i Almindelighed være bedst. Denne farves ved, at man holder Gutstringerne i et stærkt og varmt Afgov af sert Te, indtil de har haft Farve nok; jo stærkere Teen er, de kørere Tid medgør der, tørrand Gutstringen er farvet. Nar Farven er god, afkrybben Strangen i kold Vand og tørres. Den har dog endnu ikke haft den om-
talte Farve. Dette opnennes året ved hjælp af en Òpøisning, som laves ved at koge en Òenrand Bistre i Vand, indtil man får et kraftigt Afgov, hvori man da oplever et nødetstort Stykke Bistre, som forinden er pulveriseret. Gutstringerne dyppe nu i denne sidste Òpøisning, indtil de har haft en mærk, grønne Farve. Meget ist vil en Nedlygnings i far Gjublikke være tilstrækkelig, og for at sikre sig det nøjagtige foolstone: FruenensSelvklarhed. 25-4 Cæp. 2
Hæstehår kan ikke med Fordel bruges til noget Stige Fiskeeline, hvad vi allerede har omtalt i Forbindelse med Silken til Hjuline. Det er også en Fjæltagelse, at bruge det i Stedet for den enkelte Gutarstrøge, som hande er fynere og stærkere, og træer er højere, naar den er farvet. Hæar har desuden den færøske Føjl, at de brydes ved at udspændes i længere Tid, selv om Byden efterhaanden bliver mindre. De bedste Hæar finder man i Fuglesaks Hule.

Det er sjældent, at man bruger farvede Hæar, da de i Reglen er bedst sfarvede; men vil man farve dom, der de først frigøres for deres naturlige Fede, hvilket sker ved at man kogte dem i en Amlonplønning. — Vil man farve Fjer til kunstige Fler, børre man sig ad paa samme Maade; men da det er en vanskelig Sags at farve Fjer, gør man bedst i at købe dem farvede.

Tykkeløs af de forskellige Stige Gutarstrøgø, Engedkundesens „Glippe", som bruges ved Færkgundesikkeren, og deres Nummer skifter en Dag. Der er desuden stor Ulyghed i Timpens Kvalitet, og man vil i Amlendeliglighed finde, at man står sig bedst ved at købe den dyreste, da man ikke godt

Knuderne
Den Overrigt, som Max von dem Borne har givet i sin Lærebog om Fiskeknuderne, lige fra deres simpsteste Form
til deres sindrigste Skræninger er saa menæstværdig, at det
næppe kan være bedre og derfor bør kendes af alle.
Knudens Grundlag eller Elementer opgiver han at være:
Bugten (Fig. 15),
Lekken (Fig. 16),
Enkelknuden (Fig. 17),
Dobbeltknuden (Fig. 18).

For at man kan samle to Stykker Line eller ved en Line
Forbindelse med Krage, Økener øv., bruger man mere annen-
mente Knuden.
Den enkelte Vandknude er en lignende Knude, men
den lægger sig let (gliber) i (Fig. 19). Fastere er derimod den
dobbeltte Vandknude (Fig. 20).

Den enkelte eller engelske Knude (Fig. 21) er
ikke vanskelig at binde. I Fig. 22 vises, hvordan man til
den fastser en Kunstfæser Øst. Skyder man Knuden op, kan
Fløen sitte let udtages eller omhyttas med en anden.
Den dobbelte Fiskerknude har modsat den foregaaende to dobbelte Knude. Fig. 23 viser, hvorledes de bindes. Denne Knude er vist nok tykkere end den enkelte, men da den aldrig glider (skrammer), er den sværlig god i Førsøg.

Krysnude eller Raabsandsknob kaldes Knytningen Fig. 24.
En Dobbelt-Krysnude eller "Skærdikke" er vundeligere at sla og tykke end forvængradende (Fig. 25).

Værerknuden (Fig. 26) er meget i Brug, men da den let glider, er den mindre holdig til Gudaførning. Fig. 27 viser en Værerknude, som højtigt kan læses paa ny. I Fig. 27 ses den bevægelig f. Eks. i en Ring; om egentlig denne væl Højrende er under Vænde, kan Knuden dog let igen læses. Værerknuden
er sålid nok, naar man vil fæste Forlænget ved et Øje eller en Lække af Linen; i Fig. 27 er Knuden enkelt, i Fig. 29 indrettet til let at trække fra.

En Øjeknude er den i Fig. 29 fremstillede; i Fig. 30 er den mere sammenstillet og til at løse; en sammenligning af tvende Øjere fremstilles i Fig. 31, hvorimod Fig. 32 er en knyttet Øjeknude.

Rendeknuder (Fig. 32 og 33) bruges til at fæste et Stykke Linse til en Ring eller til andet lignende. Før at Knuden ikke skal kunne glide, slår man dessuden under en Slynge bag Forfængts Knude. Fig. 33 er en dobbelt Rendeknude.

Tømrermæstritikket eller den tyske Knude i dens enkelle og dobbelte Form gengives i Fig. 34–38. Deres Brug falder af sig selv.
Kroge med fladt Hoved fæstes, som vist i Fig. 39 og 40.

Fig. 33. Fig. 34. Fig. 35. Fig. 36. Fig. 37. Fig. 38. Fig. 39. Fig. 40.

Hjulet

Som enhver Fisker ved, har man 3 Slags Hjul: det simple Hjul, Fjederhjulet og Hjulet med Multiplikator.

Af disse tre forbinder viacøk det ældre Multiplikator-hjul det største Tal af Mangler med de første Farbrin, efter som det er dypet, det kommer i Uorden og omtrent er ubrugeligt, hvads til at lande en stor Fisk og til at give en Fisk Line.

Det simple Hjul, Nottinghamhjulet (Fig. 41), har i det mindste den Fordel, at det er simpelt, og at det ikke kommer i Uorden; men det har to store Mangler. Den ene viser

De oven for nævnte Fjel umøgnes helt ved Fjøderhjulet (Fig. 42), og et saa- dant Hjul bruger derfor være det nærmeste, der bruges ved alt Steds større Fisken, enten dette saa øker med Apen eller med Foss. Naar man bruger dette Hjul, er Linen helt usædvanlig af Haanden, af hvilken man virkelig meget sjældent bor ønske, at den på nogen Maade skal blive rent; ti alt, hvad Hænderne har at gøre, er at holde Stangens Spids godt op og at slaa den kvækt ud efter Fiskene. Et Hjul med Fjeder gør omkring de to Tredjølde af en Fiskers Arbejde for ham. Det gør aldrig en Tomme Line fra sig, uden at den tages fra sted, og naar den tages, afgiver den den roligt og hurtigt og i saa stor Længde, som der velkendt kræves og ikke en Smule større. Det er en Selvfølge, at Fjøderen ikke må være allier for stiv.

Henstigningsligt at opgaa et Hjul af Træ giver Metal med Fjodr til at slaa fra, i det et mindst Hjul brænde et krævende, som simpelt Hjul og nem Fjodrerhjul. Et af de bedste Hjul, som er fremkommet i de senere Aar, er den amerikanske Muliplanke, Frankfurter-Hjulet (Fig. 45), konstrueret af en Urmige i den amerikanske By Frankfurt (Kentucky). Dette Hulke muliplagner 4 Gange, imod andres 3 Gange og den løber samlet, at Knappen ved et Slag alene kan gøre 60 Gederingsjordan. Den bruges derfor længere, hvor man vil gøre lange Linekast fra Stallen.

I de senere Aar har man dog anført mange Forbedringer i Bøjlerens Form ved at ombetyde de smalle og cyklopidelede Hjul med brede og lysmiddelde. Man har derved rundet større
Hurtighed og Kraft: Hurtighed, i det tværmøllet af Aksen, hvorom Snorren findes, er blevet større, og Kraft, fordi Hændel-
taget er længere borte fra Aksen. Haandtaget bør helst sidde
direkte på selve Hjulets Sideplade uden at have noget Sting;
derved opnåes nemlig, at Lisen hindres i idelg at fanges, 
satleded som Tiltækket er ved den almindelige Konstruktion.
Hjulene har almindelig en alvorlig Mangel, i det Lisen til hibbe
bag ved Hjulet selv, hvorved kan fremkaldes kedeommelig Tidspilule. For at undgå dette, har man lagt i det Metal-
fjeder vid den sidste af Hjulets Bærere, så at den presser tø dt
op til Stangen, naar Hjulet er på sin Plads. Denne Fjeder
koster kun lidt og kan let fastgøres gaa enten nogenstende godt
udført Hjul.

Man bør ikke vinde en tung Fisk for hurtigt til sig med
et Multiplikatorhjul. Det gamle mekaniske Præcis, at hvad
man vinder i Hurtighed, tabes i Kæft, gjelder ikkem her. Et
Hjul, som giver 4 Omdrejninger af Aksen imod 1 af Haand-
taget, taber alttag netop en Fjerdedel af sin Styrke for hver
Omdrejning d. v. s. det har kun en Fjerdedel af direkte Kraft
i Sammenskæring med et Fjeredekjul.

Stangen.

Der gives flere Slags Øammer, som mere eller mindre almin
deligt bruges af Fiskefangstfabrikanterne; nogle af dem er massive, 
nemlig Hickory, Greenhart, Lancewood, Ask og Pål eller Poppel; andre
er hale med Kaen, i det de skyldes trengende Grønhørner; nemlig
ostindisk Bambus, Carolinæer eller vostindisk Rør, 
Hvidror og Dujngleror. Mange Slags Træsorter må vi forbi-
gøg; der er sat et Udal af ny, som bringes i Forlag og na


turligvis roses fremfor de ældre Sorter, skønt disse har vist

dens sikre Porten gennem lang Tids Erfarning. Det er dog

ingen Grund til at spørge flere, end de hør nævnte.

Af de mange var Hickory (af det amerikanske Valsorte

Jaglana alba) det mest værdifulde, indtil Greenhart'tem i

Mela. Hickory vokser i Canada og sendes til Europa i stige,

trædende Stykker. Nærmere kommer til England, bringes det

til Sermellerne for paa ny at skæres i tyndere Stænger, som i

at eller to Aar omhyggeligt gemmes paa vartem eller før dem

blæd, brænd det yderligere længe til

Den fører skæres det

i kortere Stykker, sorteres og aastes paa ny her i et Par Aar,

underdienes endog i 10 Aar, og først da bringes det til Fiske-

stænger. De mindre gode Stykker, som væges af de større

Fiskerikanter, sælges til Bøllenhåndlere, der forsyner Havanskjer-

lerne med Træ til Fiskestænger. Lignende går der for mest og

men den gode Bambus. Man må derfor ikke mislinde, at

hede godt for en god Stang, eller udvand over en billig

Hickory-stæng ringer Godhed. Hickory er med Undtagelse af

Greenhart det tungeste Træ, som bringes til Fiskestænger.

Det bringer derfor mest til de midlere Læd af Stængstæng og til mosse

Spisser, hvortil krævn. Vagt og Stykke. Derimod bringes det

aldrig til bøde Stykker, da det ikke holder sig, efter at det

er bort.

Greenhart (et Slags især det Træ af Laurierfamilien) bringe

til alle Slags Stænger og til alle Dele af dem. Men størst

bringen det til Spisser, og det er det værdifulde, da det er

det eneste Træ, som er tilstrækkeligt stort og til månede Tide

elastisk. Den ses derfor mest paa de fiskefrænde stort i halv-

anden Alen lange Stykker, som i Spisseren kan er så svære
Stænger.

Stænger leverer ogsaa af Ask, Pil, Poppel eller andre lette Træer. Det første Vægt ligger imellem Vægten af Hickory og Pil, og det bruges meget til høje Skafstykker i almindelige Meðedraner og til massive Skafstykker ved Oreder-
stænger, da det har en passende Styrke. Til Mellemstykkerne har man derimod fundet, at det er for svag og bjælligt, fordi det viser sig, at Udgaven i Styrke imellem Ask og Greenhart er således, at øje Spids af det sidste vil være lige saa stark eller næsten lige saa stærk som Stykket nødvendig for Spidlen, gjort af Ask. Det bruges meget til Skafstykker til almindelige Stær-
gør, da det kan boere lettere ol end andet Træ. Men hande Ask og Pil kræver ved Tærringen mere Omsigt, før de er bruge-
lige, end de lige Træer. — If og til bruges ogsaa Fyrre-
tre til massive Skafstykker.

Vi kommer nu til de af Naturen hule Stænger. Af disse er ostindisk Bambus, der vokser i Ostindien, mest verdifuld og det eneste, som kan bruges til Orederstænger nr. 6. Ti, det har samme Tykke i høle sin længde og er næsten massivt i Spild-
sehen. Ved disse høje Træer ogdiner man naturligvis Sæv-
sning og tiltæning, men de kræver altid en meget omhyggelig tæring og et nøje Valg af alle Stængens enkelte led.


Det hvide Ør (Arundo donax), som især kommer fra Spanien og Amerika, er skåret og vekst i Sæsonligeg af det østindiske og bruges mest til Alborre- og Skaldefisker. Øren i Landet bruges det almindeligt og kaldes pludt væk "Bambus".


Den man være tynd og bejetig, og dog maen den ikke sænke sig synsdeligt i Finden, naar den holdes vandret. Den største Fjæ er, at Mellemstykket er for svagt og Spidsen for tung, til der ved kommer et hvort Slag med denne for skade.

Ved Slutningen af Fiskesøsøen bør Stangen, naar den har været brugt meget, femiseres. Derfor styrkes Tøret. Eller også bør Stangen forhindres godt med Oge (Limoyle er bedst), før den sættes til Side.

Stangens Ringe, hvorigennem Linen fra Hjul øde ud til Stangens Spis, siller særligt fire vigtige Krav: 1) at Materiøkiet i den øverste og nederste Ring er stærkt nok til at modstås meget Gødning og slid, 2) at disse Ringe danner saaledes, at Linen ikke hildes i dem; 3) at Ringeene er saa store, at Linen fuldkommen frit kan løbe igennem dem, og 4) at der er nok af dem, til at hindre, at Linens Tyngde faaar den til at henge slidt i Mellemrummene, og at der dog ikke er saa mange, at opdelningen ærger for meget derved, at Linen pansrer dem. — Til ethvert Stags Fiskeri bør man helst bruge stive og udstaende Ringe i Stedet for læse og nedliggende. Uligheden i Vægt er kun ringe, og foruden at have mange andre praktiske Fortrin, vaxter Ringsene meget hønger. Ved alle Staltrædringene af almindelig Størrelse vil den Form være den mest passende, som ses i hæstdannende Fig. 44. Men for den nederste Ring vil dog denne Form ikke passe, da Linen har en stadig Tilhøjelighed til at hildes om den, naar man kører ud. I dette Tilfælde maa man derimod forstærke de Former, som ses i Fig. 45—48. Til Ringen bødes da særægte Side-stykker eller Arme, som hindrer Linen i at smoe sig om dem.

Foran Ringer er praktisk ved ethvert Stags Fiskeri.

Fornem af Ringen i Spidsen af Stangen er dog af endnu
Fig. 44.  
Fig. 45.  
Fig. 46.  
Fig. 47.  
Fig. 48.  
Fig. 49.  
Fig. 50.  
Fig. 51.

mer, som ses i Fig. 49—51, der i 49 fremstiller Stangens Spinde i noget forstørret Malet og som paa en vis Maade kan en en 
åndring af den nylig nestlede, nederste Ring, medens de to andre skal slide mindre paa Linen.

Forbindelsesstykkerne, hvorved Fiskeskæggets enkelte Led føjes sammen, har altid være hænede og holdedes og ikke, som som tid er Tillægtet, udskærer af Messingant. Det vil man 
bebede ved at føje Paketikationen af de to Slags Forbindelses-
stykker. Til simple Stenger bruges man nemlig kun Cylinder,
som er en i bagde Roder og som er skærret til den nødvendige Længde af et almindeligt Mæsninget. Et sådant Rør, som er meget billigt, er plint, og det bruges eller bøjes ved det mindste Sted. Til gode Stænger bruges man derimod Forbindelsesstikker af stabel Mæsning, og som paa en Stalabang er hævet holdt ud til den passende Form. Ved denne Fængemængning, der rigtigvis er noget dyr og langsom, bliver flere næsten lige saa hårde og stærkt som Staal. Elhvert Led af Stangen har endelig have et Forbindelsesstykke af Mæsning i hver Ende, der passer ind i Cylinderen (Fig. 52), herved indræber Træet i Lødbonde i at sætte ud og sætte sig fast. Deres Lødene kan have Mæsning i den ene Ende, men man får Brugte passe at indgå de metallfrie Ende med Fede eller Sæbe. Sidder to Led fast i hinanden, skilles de i Almindelighed ved at danne Højning af Mæsning fra en Lydianse eller over bag, indtil de løses. Denne Fængemængning vil i al Fald kun give Forbindelsestykets Fernandez. Fig. 53 viser en yderligere Sætning af Forbindelsene.


Ved at ombytte Spidsen til Tobans-Staengen med Spiseden Nr. 3 (34), får man en udmerket Stang til Grøn- fiskeri, eller ved at tage Nr. 4, til Dragfiskeri. Dessuden kan man ved Ombytning af Spiseden bruge denne Stang til elhvert Slags Fåretfiskeri.
Stangen. Fig. 52. Stangen Randfederhalted. Fig. 53.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Lege</th>
<th>Omfang nedenfor</th>
<th>Ringens Tal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>for nede-lige</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Forskimens-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>stykke</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Fleske 2&quot;</td>
<td>2&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10. i Fleske 3&quot;</td>
<td>3&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kler vore Forsold, om efter noget, med Udtagelse af Lokavækdr, er det virkelig anmalt at skaffe sig fiere Slags Fiskestænger, så til iværk af de enkelte Fiskekiler. Og de denne dog dog alligevel ikke skal være en Hæmfag for at Vorbete Lyfthafner, hvad man usætter mange Fiskebobeg har indført sig på, kan vi tænke nøjes med at Udfordre sådanne Fiskefanger, at hoevde der med at sige Opdragelse i under Fagkriter. Vi skal nemere navne noget mere fremstødende afkoker om Lyfthafner (Side 123).
Flaad.

Flaad. Form. 

Flaad er et grundlæggende fiskeudstyr, som bruges til at fange fisk. Det består af et stykke stål eller metal, der er besat med et stykke fjer, der hjælper fiskeren til at få fisket til at falde ned i vandet. Flaadet er mest effektivt ved solskinne og anden solnedgang, da fiskene er mere aktivt.

Fig. 53. Flaadet set fra siden.
Fig. 54. Flaadet set fra forneden.
Fig. 55. Flaadet set fra bagenden.
Fig. 56. Flaadet set fra toppen.
Fig. 57. Flaadet set fra underen.
Fig. 58. Flaadet set fra bagstaven.

Når fiskerne er for stort, kan de forkæle det fiskeuget, og der

Specialtillæg til Fiskeriets 

Bundabler. 

Fig. 59. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 60. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 61. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 62. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 63. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 64. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 65. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 66. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 67. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 68. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 69. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 70. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 71. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.

Fig. 72. Specialtillæg til Fiskeriets Bundabler.
som alligevel en mindre Fisk finder på Agnen, vil den tage dengang, uden at Fladset synker helt ned, saa at Fiskeren vilde føde, i det han tænker, at det er en Fisk, som løg med Agnen, der da mulig stodere se nappet af.

Som har selvfølgelig et Mange forskellige Fladset. (Fig. 54 - 56). De kan for det første laves af Fiskeren selv, men han vil vel i saa Henseende, som i saa mange andre, staa sig bedst ved at købe dem ferdige, det vil da sige, naar han vil købe gode Ting.

Der er imidlertid mange Fiskere, som aldrig bruger Fladset, og som hader fladeiden afgøre, om der er Fisk eller ikke. Fiskeren man naturligvis i dette Tilfælde være meget dumig og have en et Haand, og han vil da måde møre, at det er en Fordel og tillige fornuftigere at anvende Fladset, naar han kan udeløbe stedig at have Slagen rode. Efter Opreder bør man aldrig flase med Fladset. Nu er det Kert Vand, skremmer nemlig disse Fiske alt for meget, selv for det mest uækkyldte Fladset, ja endog for den mest farvefæse Lene.

Loddet
kun et enkelt lille Hagl følges midtvejs, for at Agen selv kan synke med nogenlunde Sikkerhed og Hurtighed. I Vand-
lab gestind, hvor Stræmmen er dyb og stærk, vil det alminds-
ligt finde mest passende, at faste Hagt omkring en Fod
oven over Krogen med et enkelt Hagt midt i mellem, som oven for
omtalt. På Hagl af Mellemetørrebe ses mindre let i Vand-
et, end et større Tal af små.
I tide for Hagt kan man også bruge tynde, i hvor
Ende tilspidsede, Blyetrimler, som bedst skæres af tyndt, velget
Bly, sandedes som det f. Eks. bruges til Indkørsel af Tobak
eller Te. I denne Form fremst Blyet lettere og hastere, og man
har desuden det Fortøj, at det sjældnere Ólensomme fast imel-
lem Sten o. lign. Saar dette-alligevel en Gost imellem sker,
frigøres Sandet langt lettere. Mærker man nemlig, at Blyet
kunner hævet sig fast paa sten, trækker man Flaske op imod
Stræmmen og ladter der derpaa flyde hen over det Sted, hvor
Blyet siddet fast. I næsten både stillte Bly bruger man saa
godt som intet Bly.
Loddet, som bruges ved Dragferiet, (der serere vil
findes nærmere omstalt) kan manke passende nærøvere paa dette
Sted. En af de store Hindringer for Dragferiets almendelige
Drif ligger viisnok for en Del i, at Snøen eller Linen tit bil-
den, som i eller knytter sig sammen paa en højst fortrædelig
Maade. Tidligere var man most tilpasset til at meere, at
Fløjten til Linen, og man søgte derfor, ved at samle sin Op-
rørskomhed paa denne Konstruktion, at hæve den nævnte Fløj.
Det har serere vist sig, at Fløjlen væsentlig skyldes Loddet,
Dersom ditte er, som det skal være, vil ingen nøgente godt
lave Linen nøgente findte ano sig eller hildes. Loddet fastgjordes
nemlig tidligere til Linen derved, at denne gik igennem et Hul i
Loddets Midte, og Følgen deraf var, at det ikke gjorde nogen Modstand, der var uved at tale om, imod Agens ganske Omstrekninger, som altid, i Sødet for at indførkes til Linen nedan for Loddet, udedar knedes op eller til hele Linen og fremkalder Hildingen.

Da Følgen først var opgjort, var den let at rette. Hos staaende Fig. 59 viser tydeligt, at Loddet i Sødet for at sidde paa Linen, hænger vandret under den, og herved er det, at man kan røde Bod paa Hildingen. Ved at flytte Tyngde-

Fig. 59. a. Loddet. b. Linen. c. Enden nermest Agen.

punktet, er Modstandsduften i dette Tilfælde mere end for-
doblet, uden at Vægten er ægnet, og c. Fort for Hilding er derved umuligt. – Fig. 60 fremstiller en noget simplicere

Form, hvorved det samme Udebag opmøtes, og som derved hør den Førdel, at dette Redskab ikke griber fat i Pløyer o. s. v.

Når man fastgør Loddet, man man sørge for, at det fastere

stå godt paa Linen, at det bliver paa sin Plads, nedeig lige

evnen for Støvelen. Loddet vinder meget ved at blive formoder efter melodik medkendt eller traslevet, da de tydeligvis for

stærkt i det klare Vand. man at man mere end en Gang kan

føl Løshed til at se Fiske grebe efter Loddet i Sødet før
Svirløsen

er et udmærkede lille Rødskab ved alt Lindefiskeri, og til Dagsfiskeri er den ligefrem umindfulig. Naar Loddet er fæstet på gammel Vis, er 4—6 Svirløser virkelig nødvendige til et

lvert Set Drag-Støre. Men da de vokser Måltommer er forholds-

haft og har paa Linen, ses de let i Vandet, skinner Fiskeren,

øverner Støren, og de er oven i Kalset tømmelig dype. Naar

Loddet derimod fæstes, som nylig omtalt, er en enkelt, virke-

lig god Svirløse, som virker frit og adskiller umiddelbart under

Loddet, i Reglen tilstrækkeligt til atværgt Drag. Fiskeren kan, 
væi vi sætte et Stykke Gad eller Gimp paa 2—3 Fod indenfor

Agnen og Loddet, yderligere forbedre Rødskabets gode Virk-

ninger. Ved at bruge en dobbelt Svirløse, fremstilles virkelig

naturligvis Færen for Hilding paa Grønn af Stunt eller lignende.

Blaen Svirløser ses mindre i Vandet end lysa, og de er mindre

mildtagelige for Byst. Nogle Svirløser gøres saa med en Fjæder

til Lakk i den ene Ende, hverved Linen kan løses og fæstes i

et Øjeblik, hvad der er en stor Hjælp i Praksis. En af de

simpleste Formere ses i Fig. 60; det kunde synes, som om der

cunde være fare for, at Linen vilde kunne stje af For-

bindelesem, men i Praksis har der deres dig ikke, naar man

kun passer, at Linen setop kan slippe ind over krogen. Svirl-

øler arbejder ladt og erligt længst, naar de er af Måltom-

mestarede eller saa smukke som paa Tegningen, og de bør altid

indslænse godt ved Født eller Oljen før og efter Dragen.
Agnen.

Agnølfe omtales ikke nærmere her, fordi vi serere her mere offerligt vil drene ved dem, nu hvert Slags Fiskeri særligt kommer for.

Orm (Regnorn) samar bedst ved gamle Gedningsbunker, i Kørkenhaver og i Almindelighed i fed Jord. Man naa hele samme dem om Åbenen ved Lygtenk, til de kommer senst frem oven for Jorden, naar det er mæktigt.


For at sætte Ormen rigligt paa Krogen, tager man dennes
Skaff i den høje Hoved og Ornen i den vestre med demes Hoved op ad; derpaa sikker man Kroppspidsen lidt neden for Hovedet, og, efter at have brugt den igenem en Tredjedel væs af Ornen mod Skaffes løngde, fører man Spidsen ud paa ny og trækker Ornen op paa Skaffet og Gutten. Derpaa sættes igen Spidsen ind i Ornen, saaledes at denne helt skjuter krogs og har en god, nøjagtig Stillning, omvendt som en Orn, der krympes sig.

De bedre Madiker laves ved Sommartid, i det man lader Løveren af et Får eller en Okse rænde. Madikkene lægges i fugtigt Sand, for at de kan remave og for at de kan figureres for et nedsunket Overtræk, som de har, naar de tages ud fra Løveren. De kan derved holde sig ret godt i nogle Dage i det fugtige Sand. I Island genemmer man Madiker til om Vin- renen, naar man fikser fæstet ved læs; rimeligvis kan det faa sig gøre, at gemme Madikker fra Sommarvej at ved tænke at fyse dem eller ved at koge dem han.


Bred og Dej bruges meget, og ingen Slags siel være lige ved krummen af Frankhed, som blidas lidt ud i Vand og derpaa afles i Blandere, der raar raar raar. Man kan berat udføre dette Arbejde ved at komme Blodet i at Lommetækkede, som fuldes sammen og dyppes i Vand, indtil dette har trængt ind i Blodet.


Sammeltot Ott er underiden derhende for Smalfiske. Varunblæpørver (Spor), Grødslapper, Bælæve og nove Larver er i Almindelighed gode for mange Slags Fiske, men de er, næske med Undtagelse af Seltermen, som er Larven til den almindselige Bille Meikrubben, ikke i større Tal bel
tliggende for Enhver. Vaardighederne maas naturligvis først frigøres for deraf Hylster.

Når man vil udbæde Grundagen for at løkke Fiske til, man kan altid sørge for, at det Mover med en daartigere Slags. Agy end den, man har paa Krogen — Kild blandt med man Madiker eller adret sammen med fugtigt Brød er en god Grundag for alle Færgefisker. Man kan ellers også bruge Mel, som man under Væddet gader ud i Høstalen. — Kræft Ris er et godt Grundag i. Eks. for Elever til Agufisk; de fanges da let med en Drøle eller et fint Når.

For at man kan an-
bringe Grundagen, brug-
gør man det Hekskab, som fremstilles i Fig. 61 og som tjener til at holde Grund-
agen samlet. Det lave af Ilk og har nøden til en Bund, som sidder fast ved et Hengsel, men som nårer sig, som snart man hæver Hed-
skabet i Vejret. Agen

Fig. 61.
Blænderinger.

Kunder paa Liners og Gut hverer til de smaaet, som ikke kan ikke være ligegyldige for Medelskæeren, ikke alene fordi Mangler i sna Henseende kan hindere Tab af Fiske og Redskab, men ogsaa fordi Sportemanden sætter Pris paa, at have alt i saa udmærket Orden som mulig. I Almindelighed bruger man at omvinkle Gutsnerne paa hver Side af Knuden. Dette er ikke alene uhyggeligt, men ogsaa skadeligt. Det medfører en større Vægt, og gør desuden Linen mørk hest og her, skønt den i hele sin Længde burde være saa lys og klar som mulig.

I højt Vejr kan man derfor ogsaa se Fiske springe efter Knudefriskerne, og siderne underlyde at springe efter hans Fiske. Omvirkningen gør desuden aldeles ikke Linens Styrke. — Til alt Fiskeri, hvor der ikke kræves usædvanlig Styrke, er den almindelige entiske Fiskerknud ofte den mest hyggelige, og den bedste og mere sterkeste man kan have. Den kløver det at binde en halv Knude om hver Gutstrang med den anden Gutstrangs Ende, næledes som dette ses af Fig. 62; man binder derpaa bøgge Krude fast, trækker dem tæt sammen og skærer de fri Ende fra. — Ved Lukkerliner eller ved Goddømmere vil en lille Knude binding af denne Knude være attil. Man knyter nemlig da paa almindelig Måde Gutstrængene og binder hver af Halvkruderne fast, men i Stedet for at trække dem tæt sammen og omvinkle
Enderne uden for Knuderen, trækker man dem kun sammen, til de er c. 1½’ fra hinanden og omvender da Enderne inden for Knuderen med lyseret Silke eller endnu bedre med en Out, som forud er godt afdækket i Vand.

Vil man først Fluen til Forfanget, gør man bedst i at bruge følgende Fremgangsmåde: Tag Forfanget i den veste Rand lidt oven for det Sted, hvor Foringen skal være og

Fig. 63. Fig. 64. Fig. 65. Fig. 66.

med den tykke Ende op ad; betød dernæst med den samme Rand Fluens langs Forfanget med Flere enden op efter og gør med den medsdde Ende en Knude omkring Forfanget, saaledes som Tegningen viser det; træk den tæt til og skub den ned til den nærmeste Knude neden for paa Forfanget. Den eneste Ullighed indeholder den og den almindelige enkelt Halvknude er, at efter at Gaten har været smørt en Gang rundt om Hovedlinien og igennem sig øver, snoes den endnu en Gang omkring Låsen og
igenom det samme Løb igår, førend den trækkens sammen.

For Resten henvises til Fig. 63 og 64.

Naar man vil knytte Spillrørne til Farlibnet, bruger man en meget simpel Knude, der bedst vil kunne foretage af os-
staende Fig. 66. Naar Linen er stiv, kan Knuden paa Spil-

rørnet meget godt være borte. Dette Knude har det Forbru,

at den haalde kryttes og løsne med den største Lethed.

Farlow's Line-Tørrer

er meget nyttig at have

eværd Havnem; men for

Resten kan man ogsaa

bringe sig uden den

dots alvorsret at ligende

Redskab. Efter Dagen

har man nemlig ikke lege

sin Line tørre paan

Spiller.

Den vilde derefter, naar

blive mere og mere

den vandefulde

Farlighed.

Matterne Fig. 67 og 68

fortæller tydeligt nok

Fremspringens

Steglenet skal af-

bygge dig Umpie, det

underkøm valde, at bygge Stangen for sig.

Fig. 69 viser

Steglenet først lodt ved Se-

eller Aaboveden. Fig. 70

føredt i en Drink. Fig. 71 Skermærgs, kones med det baggrun

i Støden og endelig vinder 72, hvorvidt det kan opstilles i en

Land eller Præ.

Gren Pernz fremstilles til de afga Enkug af pulveriseret,
mærkevænke Lak, som opløses i Spiritus, eller endnu bedre i den Fernis, som bruges til Stangen og som tørres meget hurtigt.

Fernis til Stangen

og flere andre Dale sam-
mennomdrives af

Spiritus..... \frac{1}{10} 

Svøltek..... \frac{1}{100} 

Benzoeharpiks \frac{1}{1000}.

Man lader Blændingen slaa

osnurrt i fjorten Dage,

for at alt kan opløses.

Fernisen er imødegængt

til alle Omdringer, da

den værner billedet imod

Vandets Pennerikning. Ved

Gimp er den mægtig rig-

t, da den hindrer den gennemlige Indvirkning af det vandde

Mæning og Staal paa hinanden.

Spande til lerende Aediske er naturligvis bedst ind-
rentede, men de må bruges som mest muligt kun tildehende

Fig. 71. 

Fig. 70. 

Fig. 79. 

Fig. 78.
levende. En sanan Sanden mist for hele dem have et doblet Laag, for at holde Selvæsæt ude og Vandet inde. Bevægelsen den

Fig. 73.

bliver derved også fri for iedlig at overstækkes med Vand, hvilket istår er utsædligt i koldt Vejr. Det er høj tid, om Fiskeren kan føre Sanden med sig, og til dette Brug passer en Sand som den haver (Fig. 73) aflagde netop meget godt.

En Sand med Luftbørner (Fig. 74—75) er konstrueret af Basil Field. Luftbørneren ligger i Sandens Haand og virker med stor Lofted, medens man trækker omkring med Sanden. I denne Sand holder man uden Mæge Agfiskiske levende Dagen om. Sanden er doblet, den indre er lavet af Virenæt medtræn oven til, hvor

Fig. 75.
Ringen netop passer ind i den ydre Spand. I det man griber 
Håndtaget for at lære Spanden, fører man let Tommellingeren 
løn over Ventilen A, trykker denne ned og slipper den igen, 
 hvorefter Loft drives gennem Baret B ned til Bunden. Denne 
Spand har vakt megens Tilfredshed hos de engelske Gasle- 
fiskere.
Dersom man vil holde Agafaken levende i nogen Tid, kan 
man indelukke den i en Kasse, 3 Fod i Firkant i det mindste, 
med Gennembrødere og nederst i en Sør eller endnu bedre i 
en Strem og pæn et skyggefuldt Sød. Kassen skal holdes godt ren 
for Slim o. s. v., og man bør mindet hver Dag føde med Orm 
eller med kogt og hakket Læver. Dette Fiske må nærmest 
muligt udtages af Kassen.
Krogleren, et i Øens klatret, smalt Ben- eller Metal-
stykke, er et af de mest brugelige Redskaber, men mulig ikke 
åndes nødvendigt til en nys Fiskers Udtrykelse. Ved Fiske-
fiskeriet skæner Bruges A' den almindelige Krogler, Plom, og ved 
flotlig Stuga Fisker sparer den Tid og skæner Fingrene. Ved 
Geldefriskeriet er den næsten uundværlig, og den man her holdt 
vaen langsomt mulig. Aldrig dæmmelsen i Krogler er alt-
for kort hertil, og man vil derfor stå sig ved at have og 
Kroglerer i Stedet for et af Bladene i sin Foldeskriver. Fig. 76 
viser en Krogleser i Formen af en skarp Krumkniv A; den 
bruges, når Krogen eller Linien har fastet sig i en Gren, og 
den færes ved en Streg (Nedestangen kan bruges); deraf 
udviklet ved B, medens C er en Silkegrille. En mere sammen-
mættet er den i Fig. 77 angivne. Den kan pakkesvinkleteren 
eller Bredestang og den bruges med Fodlet til at løsne et 
Krogredskab, som har fastet Hold i et eller andet på Bunden 
af Fiskevandet.

En tung Mængning kan til, være til særlige Nyte, øvrigom en Krog har fæstet til i Bunden og ikke kun læsset ved Hjælp af Stangen eller Krogsmoren. Krogen er omdrejet i Ønden tung og indrettet til til sække og lukke; densalen er derfor fastgjort.
ved en lang Lim. Derafom en Krig sættet sig fast i Bunden, nahher maa Ringen, bække Fiskelinna ind i den og lider nu Ringen sit længere fulde med ad fossem, indtil Krengen er flygtet.

En Gattaperkæring kan i Regtvej klarmæs sp. paa Spæng oven for det Sødel, hvor man holder Hænderne. Derved opnar de, at Begravendeliet ikke ideligt sejleres læber mod over Hænderne og ind i Kræmmerne.

Hvaarav skal man yndet? Den øvde Lysfibser kendt godt, hvor væsentligt det er, at give faste og udgennemende Føl- ger med nogenlunde Umidtig til Fangst over for Ting og Værlig. Erfaringen har dog enkelte brugbare Udgangspunkter. Men disse er os spredt i forskellige Vejledninger, at det er nødvendigt at samle de vigtige.

I Almindelighed mener man, at Fiskeries kan opnøges samtidig med at Traviere gørre og at det kan være til først i November, ja over for Gudke endog hele Vinteren om. Enkelte Sider er det kan skifte, at lægge Medstanden ad Store Perdeleg; men det er dog nappet hver Aar, at den Dag faldar paa en hellig Ting.


Over Mande meget afhænger af Vindforholdene, og blægrag, end mange Mejerfiskere tænker. Nordsiden er for det mindste ofte, at et i begyndelsen kan man da regne paa en enkel Gudke eller Absorre. I hvert Fald bliver det ikke store Fiske, som man fraar i Kuresen, og Fangsten skyldes mere til-

fældigheder end Fiskereens Dygtighed eller Madingens Til- lokkelser.

Endnu udeligere er Ætternes og stikkende Sol. I det hele er et længere Tid varende, meget varmt og klart Vejr, ikke ydet af den kyndige Fisker.


Undertiden fanger man intet, om ogsaa Vinden er i det allerede bedste Hjørne. Der har de enen vore Uvære i Nærmhed, eller ogsaa kommer de Regn inden 48 Timer. Ti naar Sky- erne nærmere sig eller naar en Storm nærmer sig, bærer de finke Fiske allerede forrige Timer forinden op med at bide. Fiskene er nemlig mange fåt mærkende for de svageste Lin- dringer i det atmosfæriskes Tryk; de er næsten bedre at støde paa, end det bedeste Barometre.

Fiskerne »hider« ikke lige villigt til enhver Tid af Døgnet; de synes, ligesom mange andre Dyr, at have visse Hvelvsteder. I Almindelighed er Ødelevet stærkt ved Daggry og indtil Kl. 8—9 Form. Mange dygtige Fiskere vælger imidlertid Sinde Middags- eller de første Eftermiddagsstimer til Meding. Men fra Kl. 5—6 Eftr. og indtil Naturens Frøveden, bider Fisken paa ny. Efter Drøen kan man høvde mede tidligt eller sent nok.

Naar det er varmt, møder man heldigt i dybere Stør-
huller; er det koldt, vil det være nyttigt at velse rolige Plader t. Eks. ved Dømninger, Mølleærker og lignende Steder.

Nogle Skrifter om Færskvandfiskeri:

Isaac Walton & Charles Cotton: The complete Angler. (Talrige Æggede).


John Bicken½yke: The book of the all-round Angler; I Angling for Coarse fish; II Angling for Pike; III Angling for Game-Fish. — London 1888—89.


Lystfiskeritidende, Medlemmsblad for Lystfiskeriforeningen. Köpenhavn 1889—93.

Samtlige i denne Dag nævnte Redskaber og Hjælpsmidler vil Lystfiskeren kunne erhvide i tilfældet Udvalg hos Hr. Harald Bergesen, Frederikshægade, Köpenhavn, som dels fører et rigt Udvalg af udenlandske Sportredskaber og dels har eget Værksted, hvor Udledning kan udføres til fuldkomnenhed og tillige de Ønsker inmadkommes, som den teoretiske Sportmand kan finde Løjplighed til at nøre. Harald Bergesen har tillige Opdrag af det nødvendige Materialer til at kunne fremstille alle Slags Fiskeredskaber, og vi har altid fun
det Arbejdet fra hans Færskander udført nøjagtigt og til rimelige Priser.

Aborren

indtil 9 Pund. I Møs Sø bliver Aaberen indtil 4 Pund; i Odense Kanal 6 Pd. (Læs J. N. Dreyer) og i Fure Sø er der endnu graven en Aabor på 7 Pd. (Rogers Borup).

Aaberen er meget almindelig over alt i Danmark og findes endog i smaa Damme og Gadekær, naar Vandel kun ikke er aldede dødt og stillitændende. I nogle vestjyske Ådler med stenet og gruad Bord og strid Streøm synes Aaberen at mangle eller i hvert Fald kun at forekomme aldedes tilfældigt. Endag fra Læse kendte Aaberen; paa Bornholm lever den i Fiske-Sø ved Næske, i Hammersen og i Aasdammen (Brygger Th. Schjøt). Enkelt fjeder findes den ogsaa i større Tal ved vorre Kyster, saa som i Ringkøbing og Nissum Fjord, ved Kårebeeksminde, ved Møen og hist og her i Øresund; derimod ses den nu saa godt som ikke i Limfjorden.

I Beglen staa Aaberen ikke højt i Vandel men i det mindste et Pjr Fod over Overfladen; dog kan den af og til i varme Vejr ses jagende efter Insekter i Vandrskorpen og endog tættere op over denne for at snappes den. Snart strejler den om lange Fredderne, og snart treffer man den paa Lear bag Vandplanter eller under fremstigende Trækker, eller hvor Vandel er i et rækk Rære, saa som foran Møllebjud, Sluseverker o. s. v. De yngre Fiske stadig hver ene sammen end de ældre, som holdes i ene, og de er lige saa grumme Rovfiske som Codderne. I det hele lærer Aaberen til de grænste Rovfiske, og den nøjes ikke alene med andre Fiskes Bog, In-

Insekter, saaaa Krebsdyr og Smale, men den tager ogsaa Smallscale, som den pilser stort set over fra sit Sløj. Ikke gør det ud over Skalde, Leje, Grundfisk, Aaleyst og o. s. v., og selvfølgelig slanrer den heller ikke andre Aaborer. Af og til høvner dens Strogvorshed sig imidlertid, i det den enten saaes af Hunde-
AABORES.

øjens skarpe Fisg eller i sin Graalighed har det Uelid, at få den fangne Fisk klæmt fast i er af Galleriaperler. En Aabore, som mistede Bøjset ved at føje fangst og som dræbtes blev nu ud igen, blev endnu den samme Eftermiddag fangen tre Gange.

Om Efteraaret søger Abores ud til dybere Steder, og at den endog, noget det store Vantryk, kan finde på meget store Dybder (40—50 Fænre), stadfæstes af v. Sild, der ved Bodenåen var Vedre af Fangelsten af sandalde Dyvfangstborre. 

Han fortæller, at Modsen hos de disse Abores var fyldt med et underligt, tungsindige Legeme, der endog noge af Fiskene hang ud af Kroften. Dette Legeme sandt Sild ved at være Abores' ufrænede Mave. Ved at sahne Bogen saa has, at Sømændborrene var springet inden tvært, der ved den i den indfæstede Luft ikke længer holdtes sammenpresset; og da Inden forav var udsat ud i Bredhjulet, havde den tryktet Naven frem igennem Sømænd. Abores er temmelig ærligt og kan, naar Vejet ikke er afløst varmt, holde sig levende i mange Timer i fugtigt Halm eller Græs.

Når Abores er 3 Aar gammel, er der omtrent 6 Tommer lang og vejer omkr. 20 Krist; den er da moden til at forsvare sig. Legetiden skifter lidt efter stedlige Forhold og dør Vejetigt, men man kan dog, uden at føle meget, sige, at den fulder i April og i Maj. Den fulder snakke i Maj i Sørøst-a, i V. 

hjulg, Skanderborg- og Møn-Sø samt i Nips Aa leger Abores fra midt i April til midt i Maj; ved Brabølleborg, i Odense Aa og på Langeland leger der først i April, ved Mølle i April og i Førre- og Bajerved-Sø i April og først i Maj.

Saa snart Legetiden kommer, starter Abores' jord imod Bredhjer og oplever sig samme aude Steder, hvor der findes ea.

Man kan finde Aborens hele Auret om, men dog ikke altid lige let. I Vinteraaxneederne fisker man f. Eks. paa de
jyske Sper ikke fra Aborre fra løn ved hjælp af det nas-
kaldte Kulpetøj. Dette Sørkende er et kort Skæg med et lidt
bøjtede Hårslag, der har et Tømstang til Linens Opvækning,
nær Fiskeriets. Forbi denne, er der en Længde retnet sig efter
Fiskerets Dybde, og der kan laves af flere Slags Materiale.

Bedst vil en stærk Silkestre være. Paa Linen anbringes et
blanke Metallisk eller et alangt Elyt, ned fra hvilket hængers
et Stykke antfolk Meningsfæld, omtrent 6 Tømmer langt, og i
 dette er den Krogen eller Dobbeltrådskrogen fastsat. Krogen agner med
et Stykke Flesk, et af et Aborre o. s. v. Forbi Fiskeren
har dannet sig en lille Aftøbing i ben, lader han Lønn ga
ved, indtil han marker Bund, hvorepaa han hæver Fisketøjet et
Par Aften fra Bund'en og dørpaas, ved at fire paa Linen og sitte
havve denne, søger at faa Bid. Ved dette Fiskeri findes i Almind-
elighed større Fiske.

Saa snart Legsiden nærmer sig, sker det igennem Aborree-
Fiskeri ved hjælp af Garn, enen Søttenar, Fod, Rusor
o. s. v. Nerved kan adskilles over Masse meget. Enhver
Fiskeriets, der rander over et større Aborresfiskeri, burde i sin
egen Interesse indkøbere Fisketøj i Legsliden, naar han ikke
helt vil inde i det, i det han lader Fiskeren udkaste alle
de Fiske, som har en våg af under ½ Lund. Dette skulde
nok lønne sig i Atvanes Løb.

Man møder i Reglen bedst tidlig om Morgenen og om
Aftenen; men man kan og ofte hele Dagen, naar det er
Græsves, naar det blæser, og naar det er varmt.

Ved Ormefiskeriets retnet Krogen sig efter Aborres
Størrelse (Mt. 5—8). I Aabbor bor man inde Ormen drive
lange Bundens; i Dunene holdes man den 9—12 Timer over
Bund'en, og i Sørerne hæves den endnu mere. I Reglen er man
AABORENS FANGST.

bedst gjent med ikke at trække Aaborerne for hurtigt op, ti den forlader ejendem Agne's (især Orm) naar den en gang har angrebet den; men faar den Lov dertil, vil den snarere slige Ormen helt, hvad jeg dog ogsaa er udelig. Bedst er det, at Ise Fandet blive trukket godt med anden Vandel, først man

trækker ou. For at lekke Aaborerne til, kasser man af og til nogle Sluiper Orme ud.

I Sydylskland bruger man til Fangst af større Abores (samt til Gæde og flerede) et Kældskab, som skal huse særlidens godt, og dem derudar har den gode Egenskab, at man selv kan komme dit i Dyia Vandel, fra Bandbygninger eller fra Hoved, bruger det især med Fandet; men det kan også bruges som Blink.
Hos en Drejer faar man af haardt Træ lavet et tendantet Stykke (Fig. 78) omrøret 44—11 mm. langt. Det gen- nembræses paa langs i to lige store Stykker, som hvert før- synes med en Træstift og et udhøret Bol, saa at begge Halvdele passer nøje ind i hin- anden (Fig. 79). Af en papir- tyndt Blikplade (Nyselv, Messing eller Kohber) udskærer man derpaa en Figur som Fig. 80 og forsynes den ved ø og ø med Huller, saa at den kan klæmmes ind imellem de to Træstykker. Derudover faar Pla- den endnu et Par Huller imel- løv ø og ø. Derefter klemmer man de to halve Stykker Træ tilligemed, Blikpladen og et Stykke oljet, som Brevpapir fast monner, tætter Fugene med V-Ax, vrenstergraver hele Formen med Olg, fæster den med to Naale bolved i en dertil pas- sende Papprække og flyder derpaa denne »Rok« med udhøret Gilde, indtil hele Formen er skjult. To Timer senere er
Giben stærkhet, saa at Æksen kan dræbes. Saas skærer man Gibben bort, indtil man naar det aflæste Papir, og man kan da løse dele Formen i to Stykker. Træsstykket og Blikkpladen tages nu ud, og naar Formen er lufter (ikke omhævet), hvori med-
gøres et Par Dage, kan man gave sig til at ståe »Finken«.
Blikkpladen (Fig. 80) legges før Stæbingen i Formen, der ombindes med Seljgarn, og man holder nu ikke for helt Til-
gennem et i begge Formens Halvdele boret Stæbel. Derved fremkommer et af Fig. 79 og 80 sammensat Stykke, som skræbles blankt, og derasættes vækken med Krag som i Fig. 81. En red Løp Klæde ved øverste eller nederste Ring er nyttig, medens Blikkpladen fortiller klølles, som vist i Billede. Herved drejer »Finken« sig rask i Vandet, naar man sænker den og paa ny hæver den med et kort Ryk.
I Følge Pessell tages Aberron undertiden paa Flue i store Sær; ved Drag paa en lille Fink faar man til store Aburron, mens man finker efter Gedde.
Hvor der er Strom, er Eftise mest dødsbonde, og den brugte holde ved detvaagsblinde Paterosterfiskort. Pater-
nosteret er indrettet således, at man til Enden af omtrent 4 Fod fører Gutt fører et Lød, der hæfter man have Pæreform og være grønnebladet, og oven over dette i et Almindel f. Eks. af 3 og 10 Tonner tænger to Krag (Nr. 8 og Nr. 9) paa Gis-
liner, der kun er 4—5 Tonner lange, men som staar ud af Skovlinen under en ret Vinkel.
Man hør helst have en bag, men ikke for tung Stroh.
Beklædelingen afgives ved at opkræve enhver af Kragens igenvæns Overvunnen paa en ret levende Eftise eller en levende, lille Grundlind. Naa man bar Sagen og Linen i Orden og naar Luddet hænger omtrent 3 År ned fra Stangens Spids, sænker
man Redskabet i Vandet ved at lave paa Linen, indtil Loddet staar paa Bundten. Kan Fiskeren ikke komme nær nok til Fisketele, maen han naturligvis kastte Loddet ud og give Linen; senere kan han da stramme den igen. Hvert halve Minut om-

Vande, hvor der er mange Gadder, kan man tænke sig først en tredje Krog (Nr. 11 eller Nr. 13) omtrent to Fod oven for Loddet og bruge en Grund-
ligning til 4gn. Fisker man fra en Båd, kan man godt, foruden andet Redskab, tillige have et Patersonede ude.

Endelig kan mankes Krogen Fig. 89, hvor bruges, naar man agner med en lille Fisk. Omtrent ved Gaffet sættes Krogen spildes ind, hvoromset Krogen drejes og skydes væsentligt ind under Huden op efter Hovedet, hvormed Fiskeren faar en god Stilling i Vandet.

Aborre har et hvidt, fast og let fordøjeligt Kød, naar den har levet i et Vand, der har igent sig for den. Ellers kan den til have en udfallet Smag. Han Aborre fra nogle Hotle-
serne (Mørke- og Rige-Grønne ved Skiven, der hverken har Till- eller Alliev, og hvor der ikke lever andre Fiske end den, er Kødet mere eller mindre grønt langs Bygdenen, naar det er godt; disse Aborres Nævne er fylde med Iskoker og Iskolver. Som


Sandrienen


Den voloser hurtigt og skal i fra Aar kunne blive 20—30 Pond
og have en længde af 3—4 Fod; men i Haderslev Dam, hvor den mest tages i vor Nærbred, skøn den ikke blive større end 20—18 Pond.

Den holdes sig hævet til rent og ærbt Vand og er en skjør-
vorn Rødfisk, der lige nu lidt stærre tilbage for Gudkerlæn i Græ-
digbro som i Størrelse. Den skal egna tøves godt i 6—8 Fod
dybe Dømme, men har Tilbud af Kildevand og som har Sand-
 eller Grubund. De fleste Farfarer er nivæ-øm, at der er en
lidet ægjivt Fisk, som hurtig der uden for Varlet og endog er

Fig. 82. Sandarter.
Horken

har kun én Rygifnen, og Hovedet ser næsten ud, som om det er koparet på Grund af de tålige Gruber, der findes på det. For Rosten ligger Horken en kort og tyk Absor (en van- ræven Ahoren) med olivgrøn Ryg og Sider, hvorpar findes tålige, øgenvævet spredte, mørke Flister; Rygifnen og Halse- finn har fældet af mørke Flister.

Horken skal kun anses som Sørøst af 8 Tommer og en Vægt af 1/4 Pond; men i Almindelighed er allerede en Sør- reelse af 6 Tommer ret ualmindeligt i vore Søer.

Et par timer før Horden fra Fornæsstier til September, og man kan se dem heftet med Flugten. Ellers er det ikke Målet for vores egentlige Fiskeri her i Landet. Få Aalbagge går den god Tjeneste.

**Fig. 84. Horden.**
Kædet er velmægende og anmes for at være let foraaligt og mundt.

Flodukken

er en af vore sjældneste Færskvandsfiske, i det det hidtil kun er fundet i Søde-Aa, fra Helvide Mølle og til Nessled. Den kendes let paa dens brede Hoved, der indholder omtrent en Tredjedel af hele Krupperne Langde, og paa den spingelede, skæløse og slipsede flint, samt paa de store Rydeflinter. Den måler næppe hos os over 8 Tommer lang. Legetiden finder sted nemlig i April, og Æggen lægges i da af Hasset kastet Grunde i Grus, mens den senere årig værner indvej Hanner. Det læskovfærede Kæd er yndet i Figure, hvor der er mange af disse Fiske.

Hundestjællerne,

den store og den lille (den tre- og den tipgigtede), er saa godt kendte og saa lede at skælle fra hinanden bl. a. ved Tallet af Ryggen fri Stråler, at vi kan nøjes med at nævne, at de hiet og her bringe som Mad og at de er deltige Revere af fjeldige Fisken dig og Vegel.

Kvabben

Kvabben kan hos os have en Størrelse af en Aten og en Vægt af en halv Søns Pund, men den bliver i vores Vand sjældent større end et Par Pudel.

Den holder meget af holdt Vand især Kilder og lever oven Dagen næsten altid skjult under store Steen, i Holler o. s. v. Det er særlig sjældnere at se den, naar den er udvoksnet, end møden den er ung. Om Natten lever den ud paa Rov, levetof den også til fanges paa Nækrog for Aal. Da den lever af andre Fiske og deres Leg og da der er meget grønlig, bør den ikke indføres i Vande, hvor den møglæg. Den er meget frugt-

![Fig. 85. Kvabben.](image)

bar, og dens Ygletid fælder nuelt om Vinstern, i Januar og Februar.

Her i Landet findes den i flere sjællandske Søer, sær som Fure Sø, Fure Sø, Tjostrop-Havrebø Sø og Tis Sø og Ø. Ø.; i Jylland ved Skanderborg, Silkeborg og Viborg, særdeles til Stalil-

fjord o. s. v. Fra Fyn nævnes den sær som tilfællig (N. L. Breyer).

Den kan fanges lavt-aret om; men den er ikke Manlet for meget regeligt Fiskeri og fanges kun tilfældigt her i Landet, mest paa Aalnækluge.

Naar man medder ved Sluer og Melle-
vækker, hæver det af og til, at den bider, i det Agon føres hen foran dens Tilholdssted. I Midtjylland (Skanderborgsproven) kaldes den "Knuke"; mansek fordi den mest fanges i Tiden fra ni Dage efter Helligtrekonger til ni Dage efter Nydelmune, da det gørne træffer ind med det Vintervejr, som kaldes Knude.

Knavben er ikke nogen yndet Fisk her i Landet og vist nok mest på Grund af dens Ydre. I saa Henseende gør man den imidlertid Uret, da dens Kød er velmagende og let fordejliget, i det der ikke er fast. Løveren regnes for en hederlig Lid, medens som er uenig om Rigens Epukabr, i det denne endog af nogle mener at være giftig. Knavben kører i saaet Vand og spiser enten varmt med småstilte Snøer og Permil eller kold med Edike.

**Laksen**

fanges kun et Par Steder i vores franske Vande og da enten i egne Laksegården eller ved Vandesegning. Den er altid ikke Manet for den Sigs Fiskeri, som nærmest omstales i denne Bog, og da den kun en enkelt Gang rent tilfeldigt er fangst ved Ærrediskeri, kan det være tilstrækkeligt at fremhæve, at den kan fanges paa samme Maned som de store Æred.

**Ørreden**

Under dette Fiskemaren vil vi i al Almindelighed sammenfatte de hvere andre i at Fald nærmestende Fiskenør af Lakse-familien, som findes i vores Aarer og Sær, i det vi villig indrømmen, at det hvidt ikke har været os muligt at udføre
sikkert, hvilke af de jævnligt optillide arter vi kan regne til vor Favn, dels fordi lægten i sig selv er sikkert, og dels fordi vi mere og mere er naaet til at regne alle de Former, der mellemvis kan optillide her fra Landet, som væsentligt hører til en og samme Art. Men i det vi førsttrekker har vi forbilledet Uredelsen af de ulige Former, finder vi heller ikke nogen Grund til at dreje særligt ved deres Fange, da den i Grunden er den samme før dem alle og i at Fald ikke her i Landet kan fremhøye væsentlige Udligheder; dertil er vore Lokaliteter altfor ensamede.

Fig. 66. Den alm. Dækkedræt.

Derimod vil vi ikke forbilde denne Løjligtled uden at skrive et Par Ord om Forskellen imellem en værstikke Lake og en Vandfisk. Det er et almendeligt Spørgsmål af Lægn med; hvorfor kan man skælde imellem en Laks og en Øresed? Folk er tilbagegældende til at mene, at enere større Laksefisk, der trekker op fra Søen til de første Vand, er en værstikke Laks. Men ved Vandfiskesøsder trekker også op, og når enestakke Lakken i Øresedsrigebladet medser sit Flækkel og bliver redigeret lidt mod Øresed, finkler det vedom værstikkelig for det flygtige Oje at kende Laks fra Øresed. De følgende praktiske Markør vil
imidlertid være tilstrækkelige til at afskille dem: Laksen har færre og mindre mørke flitter og især er der fan af dem på gælledragene og neden for sidelinjen. Derneden er laksens halslinse.

Fig. 87. Laks.

Indehaaret. Øreden har derimod mange flitter neden for sidelinjen og en del på gælledagnet; Haken er lige afskærret.

Fig. 88. Øred.

Vi går her næsten udelukkende ud fra, hvad der gælder om Siren- eller Bekørredens, «Foruden», Fængst.

Øreden lever af alle slags insekter, Orme, Fiske, Færo og m. a. og tager endog Ællinger. Den er desuden lige såa

Foruden ved Ær og i Ørvede fanges Ærveden ved Bundkrage, ved Mølne med Oren eller med Lukkehjørn og ved Flodsroer. Naturligvis fanges den ogsaa paa store andre Møn- ofte, som ved Hjælp af lyser og ved Fiske; men ved disse Fiskeganger vinder vi ikke dove, da det blot ende et ved dem, at der ødelægges mange Fiske i den Tid, da de borde være færdige.

Rudknogskieret er vistnu og ogsaa meget skadegjeng og fremmede ikke stort Ærvedæling. Men det tillige har en vis økonomisk Vigtighed, saa det nærmere bestemt.

Bredten, og man søger for, at den let kan løbe ud, naar Ørveder bider f. Eks. ved at rolle den op paa et Skyddt højst 0ren, til hvis en Embede den fastes i et Spand. Korken vil holde Agesen svæmmende i Vandet og ved dens tilfælde gør den levende, thi uden dette vilde Anglisklen lægge sig paa Bundet og være uden Nytt, da Ørveden i Almindelighed ikke tager, hvad der ligger ivrøst paa Bundet.


Tidligere brugte man konen Scrogg, og man foretrak især Nr. 8—7 og 10—12. Stewart anbefaler derimod i sin »Prøv-
toral Angler fire smaa Kroge; men Opfandens siger selv, at han drev derhos færre, om end større Fiske. Han mener, at han fanger færre Fiske, fordi det er vanskeligt at skjule så mange Kroge i en enkelt Ovn. Det er imidlertid en Foredel ved hans Fangesningsmaade, at Ormen sidder bedre fast, at den lever længere, at den frembyder en mere naturlig Form, ligesom også, at smaa Kroge trenger bedre ind, og kører for sinne Gut, hvilket iakkes af Vigtighed i klare Stromme. Man har gjort Stewarts Fangesningsmaade simpelere ved at bruge to Kroge i Stedet for fire og ved at gøre Krogene lidt grovere, i det man dog i det hale røter sig efter Vandslæbets og Ormenes Sørrelse. Togningen giver alle Oplysninger. Ved at bruge to Krog to Kroge skal man kunne opnå følgende Resultater: 1) at der agnes meget hurtigere — 2) at Ormen lever længere — 3) at Ormenes Udværende er naturligere og mere leverede — 4) at Kroge skjules lettere og 5) at de udlænges hurtigere.

Forfængeligt til Ormelenen bør dannede af omtrent 3 Åres af det fineste, forvvede Gut; et eller to Hugi i Forholds til Strommens Dybde og Hurtighed bør an-
bringes omtrent 1/4 Aften (14°) oven for Krogene for at tyngne Agnen ned og for at bringe den nær til Bundten, uden at den dog udsættes for at hæfte sig fast i denne; men hver Vandet er breddt og helt, trænger man ikke til nogen Væg. Lisø man i Almindelighed ikke være længere end Stangen, og den man endog tø gøres kortere, og land Stang er derimod af Tid til Nytte.

Man agner, i det man satter den øverste Krog helt igennem Ormen, omtrent en halv Tomme neden for Herede og netop ved Knuden, og den anden Krog omtrent en Tomme længere nede; alt dag i Forhold til Ormens Størrelse.

En Orm, der omtrent har den Størrelse, som Figuren viser, vil være læringsmæssig, og til Ørrefiskeri som til de fleste andre Fiskerier af Fæskvandsfiske, vil Orme fra en Gødningsbank være at FOREFARE kendt for andre Orme, hvilket Vindue skyldes deres øgne, gennemtørende Lejst og deres røde Farve. I øvstet Tilfælde bør man rene Ormene ved at lægge dem i fugtigt Møs i en Urapotte eller i et lignende Kø, og de der blevet har været således gennem i 3-4 Dage, først at bruges. For at man kan agne hurtigt, gør man rigtigt i at have Ormene i en bredhalset Flaske, som man bærer fæstet i et Knaphul. En mishandlet eller død Orm bør man ikke have paa Krogene, og dette er et vigtigt Punktet at passe noie.

Når Ormen ikke er resenat, har den i stor betet ved at vedele sig af Krogene eller i Stykker. Set virkeligst Middel herimod er at sætte Krogene saa hurtigt igennem Ormen som muligt og derpaa ejbeligtlig t hype den i Vandet. Kulden giver den nemlig hurtigt følelsens og håndter den i at døje sig i Stykker.

For Resten kan man ogsaa bruge alle Slags Maddikker og
Lærver. Lidt Stegefeld, smart paa Maddingen, anbefale af mange og skal paawafde vidtudkig Fiskehø.

Efter at man har kostet Linen saa langt ud, som den og Stangen tillader det og op imod Strømmen, heder Fiskeren Krogen følge med den næsteste ind til sine Fødder. Dersom Linen pludselig stænder paa en Mæde, der ikke er ledførbar-

Fra en Bro eller en høj Brink fisker man tit i dybe Fjoller med fire korvis, sammenløbbede Kroge, hvis Skafør er helt gæst i en Klump Bly. Naar man har hængt en Krynge Græn paa disse Kroge, sænkde de ned i Vandet, hævede derpaa og sænkede after langsømt, medens man naar vidt muligt holder sig uden for Fiskernes Synskredes (jf. S. 86—90).

I smaa Bække lever Ærdenden især skjupt i Huller, under Trævædder eller intetlæg Sten og er meget sky. Man kan der-
for i et småt Vand kun regne paa et ordentligt udbytte, naar det er Graavær. Man bruger da en lang Stang og tynd Line, som ikke må have Bly, for at Æggen kan føre af Strømmen i alle Retninger. Om og om Ærdenden staaer nok saa skjupt, at den dog opdage den mindste Ure i Vandet, og har den ikke set Fiskeren eller mærket hans Gang langs Bredden, vil den afdække fare læs paa Æggen. Man må derfor gaa naar forsigtig og rolig som muligt og aldrig for nær ved Vandet, hvad man et kan undgaa, naar man har en lang Ærg.

Ti Ærdsøkjer (Engelskmandens spøgelse) bragte Småfiske som Elektror eller Grundlinger til Æg. I Mangel
deraf kan man hjælpe sig med en Krøneshale eller med de
afskarne Finner af en Øred. Dette Fiskeri er meget interes-
sant og kan bruges hele Aaret rundt. Desuden har det den

Fig. 93.   Fig. 94.

Fordel, at man kan undgaa at fange smås Fiske, naar man
gor Ågøen stor nok. Stængen skal være stiv og temmelig lang.
Engelskmemmede kræver af et godt Redskab til Dyptfiskeri:
1) Krogen må være sædledes ordnet, at de tilfader Agnifikken at
dreje sig let omkring sig selv og st de, ved at gibe godt bøt i Byttet, saa fin døge som muligt lader dere stump løs; 2) det må have sitf, stærkt og fuldt Rend, 3) Venk enten være tidsbedt, at det kan synke med saa lidt Forstyrrelse i Vandet som muligt. Alle Gave Krav Selvskyderen rindt ved det umæssende i Fig. 93 afgørende Bedst Rob. I Tegningen fremstiller vi Kævkevningen, der er førstet stat i Herredsslen; b en fast, tredobbelt Krog, hvis øst Spids følles i Agrikernes Byg; c en løs, tredobbelt Krog, der hænger 5 ti neden for Fiskens Høje; d er en Kævkevning, som er førstet til Kævevningen og som puttes ind i Agrikernes Skræh og Bog, naar den er sat par Krogen.

Efter at man har døbt Agrikenen, putte man almen Sænk ind i dens Mandstole og Bog, til det er aldeles skilt, og stikke de Mundkrogens igennem brog Kørevenner, men først igenem Overkaven. Dernest sættes en af de tredobbeltes Kroget Arne fast i Fiskens Byg lige bag ved Inlassen, hvorved Kroppen løses, for at der kan skaffes en god Undrejning i Vandet. Frengang har været 4—5 ti langt og af frisk, frittet og umiddel. Gent ved en lille, dobbelte Stivels. Dette Indskub er især indført til at bruge i saa Voldlev, der kan overtreffe af Store og dens lige med lange Løver, eller i en særlig større, hvor Fiskeren kun vede. Efter en anden Sammenstilling af Holsteinet
har Forfanget er Længde af 5—6 Fod og en eller anden to bivirker, af hvilke den vigtigste er den, der er nærmest ved Agnien. Fra Forfanget til Krogen er der 6—8 Tonner Gat. Krogen har Pærre og Størrelse, som det over for størende Hjælpefig. 9e viser, og den bør have et temmelig anlig Skaff. En anden mindre Krog er fastgjort ved a og tjener til at lukke Gabet paa den til den større Krog fastslåede Fisk. For at melodiet denne Orning af Krogerne kan være endnu mere praktisk, er der mindre Kroge til at flytte ved a, men nødledes at den ikke for at skydes fra sit Flads. Herved bliver man i Stand til snart at kunne bære en større og snart en mindre Agfisk.


Den kändige Pennell har konstrueret et mere sammenhængende Krogsystem (Fig. 96), hvis Ejendomsmæssighed nærmest skyldes Trækrog, hvormed det aftaltes, og som tjener til at give Agfisknen det rette Stilling og til at møde ordag det forudgjorda Nøg. Naturalis eg kan man i høj Grad ændre dette System, og mange Fiskere mener at have lavt Oppaven paa en endnu bedre
Madsen, end andre har gjort det. Vi skal kun nævne Nottingham-Rødskabet, da enen har 3 Tre- eller to Doholtsbøge tildiget med en Løkkebog. Fig. 97 viser Agnstillingen. Under-
tiden giver man ved dette System Agnifisken, for at den kan

![Fig. 99.](image)
![Fig. 100.](image)
![Fig. 101.](image)

sænkes lettere, at Illybod i Kæftes (Fig. 98—99) og dette Illy-
bod har da gerne øverst ligesom en Hætte, som kan sluttes

Dersom man bruger ganske små Agnifis, giver man

*
Senket en Form som i Fig. 100. Det ender da i en Messing-
trud, som kan bejes efter den Stilling, man mener gisstilt for Agnen. Man kan ogsaa give Senket Form af en Propf
(Vingeskru), som i Fig. 101, og man har da ændret Kropp-
settet derefter (Francis Francis).

Da man til savner Smaalisk til Agn, og da kunstige Ang-
fiske i mange fæge ikke passer og tilmed falder noget dybt, tar
man hjulpet sig paa følgende Maade: Man udlager af Grund-
linger Indhæng og Rygbenet og tærør derpaa Kroppen i
Skygge. Staleløse tærrede Grundlignge holder sig Aar iognen.
Når man vil hæve dem, lægger man dem nogle Timer forud i
lunket Vand, hvorved de paa nu faar et naturligt Udæsøle,
og de kan da bruges i Stedet for friske Fiske.

 Ved Dragfiskeriet man holde Angfisket i støjlig Uvo, til
særligt den imod Bundens og paa ny hæve den i ursprunglige
Drag og føre den godt frem i Vandet, for at den kan ses af
de i Skjul staaende Fiske. Saa snart Fiskeren ved en Rysten
i Hunden mærker, at en færdet har grebet Agnen, man kan
straks trække til; men dette man sik drænder og ikke vold-
somt med et Slag, i det hænder da till, at Fisken ikke bliver
paa Krogen. Fæjet kan dog straks gøres god igen, naar man
ikke for voldsomt har skævnet Fiskens bort.

Kunstige Angfiske har man i talrige Former; enen af
Glas, Fælleder, Hør, Glødørker, Kork eller solgt af en
smal Blikstrimmel med fritløsende Kroge. Kroppen har al
Tid fæste Kroge, og i Halen hænger en fri Kroge. Halen er
mest af gennemgigtig Born og sommet smæleses, at Fiskene
må derig i Vandet. Man har naturligvis en Mange ulige Slag
af disse kunstige Fiske; men en af de bedste af dem alle er
Wheatleys simple Messing-Elitrise. Den er forbedret af Pennell
og gjort sektionet eller ottekantet i Stødet for trind, for at den kan skinne bedre i Vandet, og den ene Side er farvet metalgrøn for at den mere kan ligne Fiskens Ryg. Man gør den også af hvidt Metal, for at den endnu mere skal ligne en virkelig Fisk. I Halen har den en Glas Perle, som er samlede sleben, at en Knude paa Gullet passør tæt til Perlen

Fig. 102.  Fig. 103.  Fig. 104.

hindrer Finken i at slide Gullet. For Resten kan Fiksen indrettes muledes, at Foreflæs og den sidste, tredobbelle Krog enten kan drejes om med den eller ikke.

Til dette Fiskeve har jeg udelukkende handheld en stiv, let Stang med udtæende Rings. Man fikser med de kunstige Fiske i okkert Vand, eller hvor der er stærk Strøm, saa som ved Melle-

Derefter og da der i Danmark kun er lidt eller ingen Løjlighed til dette Fiskeri, vil vi ikke danse endnu nærmere derved og fremskaffe de enkelte Arfagelser, som kan nøde. Kun skal det fremhæves, at en rask Levetid i Alsvindelighed er en Fordel.

Endnu bor nævnes Dyppeskibet, som af og til bruges hos i Landet i Stedet for Fladefiskeri, og nærmest fordi der med Fisk fanges for mange ansaa Fiske. Efter en kynisk Fiskeres Opfordringer er ved dette Fiskeri Krøgen gærne en Dobbeltskrog (1/2te Geddekring), som trekkas igennem Agnifik, saaledes at begge Krøge kommer til at kvele i Fiskernes Mund. Stangen er tennelig kort og langer i en Metalhåle eller Tap, paa hvilken

Fig. 255 506 107 108 109
Krøge til Dyppeskibet.

Til dette Fisken kan bruges flere Slags Kroge, hvis forskellige Former fremgaaer af Fig. 105—116.
Her overadverter Becker har i "Tlandskrift for Sport" skrevet nærmere om Dyppesferket, og vi gør gæve gævs deze ærberige Sportsmands Fremstilling i Udtryk, da han har stor Efterklang i Annet.

Eten fisker man med det Formål, at Byttet skal sluge. Agnikesen eller ogsa enker man, at fra Krogen til at gribe føt, saa snart Biddet sker. I det første Tilfælde bruges en værknærlig Krog, der i fuld Stærrelse er gengivet ved Fig. 117. Forfangen er omtrent 12 Timmer længt og af Gimp. Agnikesen er 5—6 Tom.; denne fastes ved Hjælp af Agnikesen (Fig. 118) saaledes som Fig. 119 viser det, og den man sidste godt fast, medens Krogspullen slutter lige til, saa at den netop mærker, naar man fører Fisken langs Fiskeryggen. Agnikesen Hæle bindes med en Løkke til Gimpen, og denne Oge fastes i en Stivrel (Fig. 120), der hænger i Linenes Ende.

Linens kruger Becker af Høeg; den er omtrent 20—25 Færve lang og oprullet paa et Hjul, der holdes i Handen. Omtrent 8 Fod af Linen fra Stivrelen er fæ, men den er paa dette Sted lagt i en Løkke, der sættes om Stangens Spids, saaledes som oven for nævnt og som Fig. 121 og 122 viser det.

I Vandsø lyder man beiet med Streemsten og fører Agnikesen over de Plader, hvor Ærenden mest yder at holde sig; man må kun passe, at Dyppningen sker saa lyddøse som givet og saaledes, at Agnens guder mod imod Bunden saa tørligt som muligt. Mærker man Biddet, drager man stillfærdig Stangen til sig, og Løkkens senser da fra Spullen, i det Fisken går med Linen, som man villig giver den. Edeelig kommer Fisken i Ro, sliper Agnen og mærker saa, at den er fangen. Becker foreskriver (ved Godtfækkelse) at vette et godt Kvartier, inden man lider Linen til sig; man bør dog allid
være villig til at give løs på Linen, dersom Fisken slaar en aftror veldig Volte. — Fra Basl og i en Se stager man lang-
somt langs Rækkenden, og den, der dyper, slaar da for ude i

Fig. 118

Fig. 117. Fig. 119. Fig. 120.

Baslen. Saa snart Fisken har taget Agnen, stannes Baslen, og Fangsten bjærgen da, som nys opgræs.
Danne Forfangsensende er tjerilet, hvor man har med store Fiske at gøre. Er det derimod Fiske under 4 Pendl,
hvilken Agfisk is festet som vist i Fig. 124. Elles er der den Ulykkelig, at Stenen ikke mas slippe Skagen, men holdes til den ved en Økken. (Fig. 125). Kroen er fremsat i halv Størrelse; Agen er kun somme- lang. Dry og skal paa almindelig Maade, men man holder straks igen, naar man mærket Nappet, uden dog at tage hverken for haardt eller for slapt; Over本身的 vil faste det rette Greb. Man passer paa at holde igen og suger derefter trønte Fisken, inden den
hjerdes. Naturligvis kan man ogsaa ved denne dyppenaae fara en stor Fisk paa, og man maa da tage fornemdet Hensyn til en saadan Stedpersons Xav til passende Opmærksomhed, og vise den lidt Fejelighed i skam Forening med fast Optimisme.

Findelkieret er straksom det mest populaer Lystfiskeri, og det er omtrent for Fiskeren, hvad det er for Jægeren at skyde Vildt i Fisg eller i Løb. Men da det kræver en Del mere Ovnselse og Dalighed end noget andet Fiskeri, tilber mange straks Lyset til at udelægge det, skænt det maa indrømmes, at det ved godt Vejr og i heldigt Vand er langt mere inbindende end noget andet Fiskeri. Uden anden Hjælp end sin Stung og uden anden Ledninger randrer Erredfiskeren imens den ukendte Strømm og prøver sig frem ved at lose sin kunstige Flue dansne hen over Vandets Overflade, og derefter rejser han tæt Tung Fisk, hvem manges Fisk hans Hjælpe, og han bliver til helt sandsem, fjærmand han kan kalde den smukke Fisk sin. Han er endog holdigere stillest end Laksefiskeren, thi denne kan ikke selv opagne de Steder, hvor han med UBlytte kan fiske, da Lakser er meget bølgefaldt i Valget af sine Opholdssteder, saa at den Sten eller det Sted, hvor Laksen staaet, til man udpegende en med Stedet kendt Mand. Dernæst er Linen saa stærk og Lakshans Bide saa sikkert, at den, naar den en Gang er paa Krogen, sjældent slipper af igen. Glaspunktet ved Laksefiskeri ligger i Fiskes Spring, der virkelig er prægfuldt, og den største Vanskelighed ved Fisgsten ligger i Almindelig hood i Udkanten. Derfor plejer ogsaa de øvrige Laksefisker, saa der er Fiske nok, at give Stangen i Hånden paa sin Hjælper, efter at han selv har tomset dit med dem. Og det er ikke saa underligt, at han bærer sig ærlige ud, til at actues en omtrent en halv Soss Aalen lang Stang i 5—6 Timer er vist-
Det er meget vanskeligt, at give tydelige Regler for, hvorledes man skal føre sin Fløenbag, og jeg råder derfor enhver, som ikke endnu kender Kunstn, at lære den af ældre Fiskere. Imidlertid skal der dog prøves paa, at forklare Sagen saa kort-fattet som muligt. Det kræver allerede en stor fidevise, at kunne med Fløen træle et eller andet Måd i Vandet; men af et godt først Udkast afhænger Udbyttet. Man bør derfor saa længe ikke sit i at slaa efter et fjærte Punkt paa Vandet, indtil man sikkert kan ramme det, om end Vindingen er ugunstig. Fløen skal alltid føle i Vandet og derpaa Linen, og efterhånden først føres saaledes, at Linen ikke fremkalder for meget Uvo i Vandet, men at det ører ud, som om fiskekigt er færdt til at Vinding. Nærmestrene og noget af Linen er i Vandet, og Stan- gen holder af den ene eller af begge Hænder (den højere over den venstre), skal den hurtigt, men sikkert have over den højere Skulder ved et tillæg gaaende Slag, saa at Linen flyver godt højt ud i Luftten; derpaa bringes Stanzen ved et kropsfor- met Sving rundt over Hovedet til venstre og dynges frem ad, i det Kræft aftrætter sig efter den Afdund, hvert Linen skal føles ud. I Førstningen gør man naturligvis bedst i, at bruge en kort Line. Den Bane, Stanzen udfører, naar man kaster ud, er omkring i Form som en Høstekse. Man maa paa paa, at Spidsen af Stanzen ikke kommer for nær til Vandet, men at den holdes godt op, og i det Oplykk Linen fodret, giver man med Spidsen et lille Slag op efter derfor et højt Fløen og holder den femt Linen som oven for navnet. Straks efter at Fløen har nået Vandet, hæves Stanzen efterkaeden mere og mere lidt, og Fiskeren maa nu med sitrende flade lang-
som trække den hen over Vandeta Overflade, uden at lade den hvile et øjeblik, hvad let opmaa ved smaa Slag med Stangens Spids. En god Håndstilling kan læres af Fig. 196 og 127. Saa smaa Fiskeren opholder sig, at Fisken snappes efter Fluen, mens han straks gør et kort men raaskt Ryk til Siden, hvormed Fisken rammes, og dette Ryk kan ikke komme hurtigt nok. Saaar man op ad, hænder man let den bedste Stang, og kom-

Det ene Kast vil naturligvis omtrent være en Gentagelse af det andet, men Fiskeren vil snart have opgivet at købe Linen ud over om venstre Sko деле, med en blanding af deres som højet Stilling.

Nogle Fiskere tilnærmer Brugen af 3 Fluor og endog 4 på en Gang, men herimod kan indvendes meget. Det er nadelst meget vanskeligt at kasse den ud, især naar det bliver rejn, og lige saa vanskeligt er det at arbejde med dem, naar de er kunstet ud. Bussen er man sødt for, for at de andre Fiskes Kroge, naar man har fået en Fisk, giver fat i Panner o. s. v. Kun til et Fluor kan man ret give det Udseende af, at den er i Færd med at umiddelbart og forvente seger at lære sig fra Venets Overflade. — Vi man imidlertid hente flere Fluor end Fiolen i Ensten af Farfanget, følger man omtrent 2½ Yd fra den ene anden, der hænger i et 3 Toammer langt Stykke Gat. En tredje Fluor kan derpaa yderligere sætter til, omtrent 3 Yd fra den anden.

hære at kunne undersøge den. Derfor fanger man også af og til Fiske ved Halen eller i Dagen, hvor Krogen nedir godt fest i den såge Hud.

Efter Selskab, stiller Vejr eller Vand, som er meget løst og klar, er altid uheldigt. Man kan befre ikke vende nogen stort Udbytte, naar Vandet er skabt efter Rogn, thi da indræs. Fiskerne i at se Fiskerne, eller som Vandet medfører en Del Fiske, som fester deraf Opvækstomhed ved Bundet. Ligeledes er det mindre heldigt, at der færdes mange virkelige insekter over Vandet. Om Førere og Effenazet er Midtings-
tiden bedst til Fiskeries; om Sommeren derimod Morgen og Aften især efter Tordenregn, naar det er varmt; Fiskerne hold-

Valget af Plæt har lige som længere som Fiskerieser har været bragt, givet Anledning til meget Menneskelig, og det giver hele4 Rækker af Formar i alle Farver og mod en Hængelse Nævne. Det er dog i Almindelighed Vandet i Forbindelse med Vind og Sol, som man siger det endelige Valg. I Almindelighed gør man med i at vælge Færre med mater Færre For-
Valg af fluer.

Men da det ikke er saa let at med-bringe andre en Gang lette Meninger, skal der nævnes en Del kunstige Fluer, som i Reglen under deres engelske Navne faaes hos de fleste Handlere:

**Førnæret.**
- Redfly.
- Blue dun.
- Marsh commercial.
- Green tint.
- Spiderfly.
- Yellow Mayfly.
- Gray Dun.

**Sommeren.**
- Warg.
- Blue bottle fly.
- Brownfly.
- Ferndy.
- Redspinner.
- White Mouh.
- Herrocks.

**Efternæret.**
- Willowfly.
- Whirling blue.
- Redfly.
- Yellow.
- Marchbrowne.
- White Mouh.

Fig. 128. Laks- og Øredille.

Fig. 129. Øredille.

Fig. 130. En Laksflue.

Fig. 131. Øredille.

Fig. 132. En Laksflue.

Fig. 133. Hjørnerks.

Fig. 134. Laks- og Øredille.


7

For Rester, kan man sig nu til Dags i det hele bedst ved at købe et Florer færdige, naar man kun sliber sig, at de kommer fra en Fabrikant, der er enblydlig ved Vajlet af Mortiale og ved Bindingen. Der skal dog altid et vist Blande- lag til at bindes en ordentlig Flue.

Den her stedens havis Vinesre in en Ake i Skudet før i en Bog, da de i denne hver Halvdelen af deres Elnatsitet.

Smælten

Er vor mindste Lakværk, og den tilmærker sig særligt ved sin drevelige og fine Krop, der på flere Smæler har en vis Genemgennemlighed, indledes at man f. Eks. temmelig tidligt kan skabe Hjernens Form og Indholdelse paa den le vest Fisk. Derudover er den let krændelig ved sin længstrakte og smale Krop med de tynde, sælglimrende, let aflækkende Stok. Endelig er der ogsaa krændelig ved den egne Logt, som harter ved den og som gørne smablegner med Laged af Ila, eller Agurker, eller Slipletter o. s. v. Farven er paa Ryggen og

7"
medens en Avontur i som Covier netop roser Smelten som en udmærket Fide. Lugen er til saa stærk, at den allerede mær-
kes i større Afstand fra Fangesedeet; men den gør indtrykt
hert med Ristning eller Stegning, hvad jeg kender af opn Er-
føring, og Smelten smager da slet ikke daarligt; den kæmper
dog en Del Smer, da den er lidet tør. I Hamburg bages
Smelten i store Pandekager, der yndes meget (»Stifying«). Mærkelig nok kaldes Smelten flere Steder ved Viborg for
Stint, og det ser ud til, at det er den lille Smelt, som faar
 dette Navn.
Smelten yngler her i Landet i Slutningen af April og f.
Eks. i Viborg Seerne meget regelmægt fra den 14de April eller en af de fulgte Dage. Omkring ved Sødnevæg døvsner
Flokken ind imod Land, og den søger da ikke ind efter langs
Bundten, men følger Overfladen, hvortil den rimeligtvis straks
har haft sig, saa snart den lettede sig fra Floden. Ved
stille Vejr ser man saa, at Vandets Overflade krives, som om
en let Vind rørte den, og det være ikke højere, før Stimen
har naaet Bredden, hvor den søger op i omkr. Grøft og i
et hvile lille Vandhus. Fiskerne fanger nu i fan Timer Smelten i
Tenderis, i det de gaat ud i Vandet, æser den op mod
Bredte og æser den ind paa Bredden, hvor de samles i
Bun-
kert og efter fra Minuten Forløb dør. Saa snart Legetiden er
til Ende, gaar Resten af Stimen ud igen til Dybet og viser sig
ikke, førstendt det kommende Aar. Ja man ser end ikke en
enkel Smelt hele Aaret rundt.
Fr Skjold kendes den kun fra Fico Sø; derimod er den
almindeligere i Jylland, nævntes i Viborg Seerne og i
Flytøer Sø, i Silkeborg Seerne og Guden Aa, hvor den kaldes
»Silding«.
Smeltten er ikke Maa for noget Fiskeri hovse udtagen i Legetiden, og den har i det hele ikke nogen Vigtighed; men den burde imidlertid behandles i de af vore Indsører, hvor der mangler, da den er en udmærket Føde for andre Fiske. Især er den foretrækkerlig som Aag på Aalvokse.

**Stallingen**

udmærker sig frem for alle andre blanksortede Fiske ved en arrædets stor Bagfinsse, der er noget smukt tegnet, i det der er marmorert eller tævet, detsuden er Bagfinsens fæld eller blødt med tætægt støv, mørkbrune, felter imellem Strafferne på den
Stallingen.

103


Den er en meget grædel Fisk, og dens Fede er mest Insekt, Bladdyr, Orne og skede Fiskes Æg; af og til tager den også en lille Fisk. Den er derfor ikke nogen holdig For- egent af lukkede Vande, om kenen også kan drivne i disse, dvs. om man da tillige vil holde andre Fiske i dem. Lige saa lidt hør den indføres i mindre Åre, hvad der er Orredere, ti i Orredens Legesel har Stallingen get Tid til at jage omkring efter Æg og Vogel. Denne Legesel følger nemlig lignende Smaltræen om Fossens Rand og danner i Marti, April eller Maj.

I Danmark høver vi desto Stallingen til de øjensynlige Fiske, og des imades kun i det spillige og vestlige Jyllands Aalborg.
Nordliget har jeg iagttogt den ved Holstebro. Sikkert kender jeg den fra Skjernaa og dem vigtigste Tiløb, fra Varde Aa og 2 og Kongenæs. I Fole Krøyer finder bolandt andet i Vejen Aa, et Par Mil Vest for Kolding.


Fiskeriets drive, dersom man vil følge, hvad der er rigigt, tiet kan også bruges til andre Tider, i August og viter til Udgangen af Oktober. Paa den Tid er Stillingen forskellige og mest velåmægende og springende helt efter Flisen. Man kan vistnuok også eneste godt Fangt senere paa Året; men der kræves da en heldig, mild Dag, og det lykke det kun i Middagsmøerne. Nærmere det bliver kaldt, virker man i det hele huve skævt Udbryde i Timerne fra 12.-3. Der kræves ved dette Fiskeri en endnu større Skillighed og Ovelse end ved
Ørredfliseriet, ti Stallingen lær i en Fart op til Overfladen for at gribre Bytte, som viser sig paa den. Man bruger de samme 3 Fluer, men meget små, som blev omtalt ved Ørred-
fliseriet, og man vil vistnok ogsaa her finde, at man ikke
naar videre med nogen af de andre talrige Fluer.

Da det imidlertid, som nævnt, ikke er en enlet Sag, at faa en
Fisker til at rette sig efter andre end sig selv, og da det ikke
kan ventes, at alle skalde ville optage de mange smukke Små-
fluer, som Industrien har kaldt til Liv for at bruges ved
Stallingfliseriet, maa disse omtales lidt nærmere. Ligesom ved
Ørredfliseriet tiltrædes forskellige Aarter til de ulige Aardalder, 


For at man kan gøre Regering paa gul Fugt, maa man
vælge en overtrukken Himmel, hern før eller efter Tordenregn,
eller den første Dag, der klores paa, efter at det længere har været
duerrigt Vejr. Kælige Dage er altid bedre end varme, og ved
klart Solskin er det således uden Nytte, at ville gledne sig ved
denne Adhylede. For Resten er Stallingfliseriet meget umiddelbar,
og det kan godt hende, at Stallingerne, efter at have hidtil godt
en halv eller en hel Time, pludseligt hæver op og ikke den
Dag gribre mere efter Fluen.

Stallingen er ikke naar saa sky som Ørredler, og Fiskeen
trives derfor heller ikke til at skjule sig. Den springer ogsaa
hurtigt paa ny efter Fluen, naar denne fjelletades i første Spring;
men den griben den rigtigst da hurtigere og fornyigere, saa
at man i Baglen kommer for sent med Slaget. I skønne Ope
blik Fliskeren ser det gale Gilnet af den springende Fisk, man
har slaa til, ti ellers kommer han for sent. Har man eteligt
ved et ikke for stærkt Slag faaet Flisen paa Krogen, skal man
give den Tid til at blive treet, i det man passer paa at holde
Livet stram. Fører man nemlig Flisen for tidligt hen til sig, det
t vil sige, medens den endnu er ved Kræfter, bliver den
meget sky og gør alle Slags Førsøg paa at frigøre sig, hvilket
ogens til lykke den. Har man gjort den treet, fører man den
ind til Bredden og søger at have den med Kæseren, som
bringes ind under den.

Med kunstig Larve kan man fiske, naar Strommen er
far langsom til Fliskskier. De bedste kunstige Larver faas
paa følgende Maade: En Strong fin, førstet Gut bindes til en
Krog (Nr. 10 eller Nr. 11), i det man inder Overbevingen
med Slike naa lige til Krogsens Bøjning. Dersom man bruger
NH. 11, som er det helbestige, har man knibe et lille Stykke
af Enden af Skudet, da Larven ellers vil blive aflever lang og
stor. Deepa tager man et let Stykke gennemhøret Hjul, hem
imod en Tomme langt, og lægger dem langs Krogsens Skift
med den tuneste ende inden Krogsens Bøjning; det maa holdes san
længere, at det ligger fast paa sin Plads, medens man ger et Pur
Forventet ved sin Hånd for at faa Ormsvingen til at slidde fast.
Sluttelig hinders Blyet helt over med lyt, grænt Udtaget, der
omvikler et Pur Gange med gul, fersneset Silke. Det forbedrer
Udsendelsen, dersom man lægger en lille Strimmel strand med til
ehver Side under de gule Tverrvoller. Larvens Form vil ugift
ses af billedet Fig. 137.

Naar man bruger denne kunstige Larve, kan man sætte
3—4 store Madiker paa Krogen, saa at de danner en Klump
og til Debs dækker Kroppen af Larven. Forfanget man være 41\(^\frac{3}{4}\) Alen langt og af fin og færet Gut.

Man finder med den kunstige Larve, i det man hider den syrke, til den har næst Bunden. Dæmpa larven den en Fod eller halvanden fra Bunden og sænk os igen. Strommen vil i Almindelighed være saa stærk, at den sætter Flugt i Larven; men dersom Vandet er altfor roligt, kan man opnaa det samme ved at fore Stungen lidt til Siderne. Det er nødvendigt rigtigt, deraff man kan være hø lukker paa, at Larven rener ved Bund- den, først man drager den i Vej- ret, og for at hjælpe Ojet til at skúmre rigtigt i sin Hænende, vil det være bedst, at haue et lille flytteligt, hvidt Mærke paa Linen en Fod eller Halvandn oven for det Punk, som er det ærlere, der altid bliver under Vandet. Dette Mærke laves mest passende paa følgende Måde: Man skræder omtrent en halv Tomme af Pøsen paa en lille, hvid Flæs og et Stykke paa \(\frac{1}{3}\) Tomme af Skaffet, derop tykt nok til at det kan passe i Pøsen, anbeles som Billedet Fig. 136 viser. Men man naturligvis flytte Mærket efter Vandets Dybde.

I det man læver Larven, vil man mørke, om der er Bid, og i saa Tilfælde giver man et lille Slag med Stungen. — Stallingen, der fuger ved Larven, er i Almindelighed dobbelt saa stor som de, der fuger ved Flæs. Til dette Fikseri er Manneborges September—December der bedste, og de bedste Tider er i Regel rolige og milde Dage, der følger paa Frønetter. Lærerfriskeriet et i det hele altid rigtigt godt for efter
de første Frostnæeter. Den bedste Tid paa Æggen er fra 8 Morgen til 4 Eftermiddag.

Stillingen siger bedst, naar den, eller at den er renset og skrubbet, ristes over en god Kølild. Paa Sidens gøres det enst Indan i Fisken omstendt i en Tommes Aftan fra hinanden, og Fiskens indgribes med Pubber og Salt og lidt finstædt Egehør. Tid efteranden tørrer man smukt Staver paa Fiskens og stager den meget hurtigt, naar at Hovedet endnu viser sig lidt blodigt, efter at den er færdig. Staar Fisken accretten, overdrysper den med Citronsaft.

Hællen

er en Laksefisk med ommelig store Skæl og med røde Tænder. Den er sølvpigurert uden Platter og kasserer derved til at minde om en eller anden Skilleart eller en Sild. »Furven«, siger Krøyer, var paa Sider og tog sølvpigurerte, paa Ryggen og Hovedets Overflade mørke, bjældefarvet, til Dels olivenbrunt;
Snøden sorteblaa. Alle Fisnerne er mere eller mindre sort-agtige især mod Spisserne. • Hansen har flere Steder Navn af «Gnåhelt».


Hæltens fælles del i flere Aslæb, som falsker i Limfjorden, i Ringkøbingfjord og i alle Vestjylland Aser samt i Randersfjord og dols i flere indser, saa som i Glenstrup-, Køge-, Red-, Tjøle-, Krog- og Nørre-See paa Alhedten, Stuborgaard-See, Vester-Vandet og Nørre-See i Ty o. s. v.

Den er ikke Genstand for Lystfiskeri og fanges enten ved Vaad eller Øregannæde, naar den vandrer i Langtiden.


Sømølen.

ligner meget Hæltens og skaber bedst fra drøm ved dens forhøjede Bordspids, som staaer nektet froen for en Underbøjen. Den er langt sjældene end Hælten og holdt kun funden i de at vore Aser, som har Udlad i Stranden. En enkelt Gang er den fængt i Værløsfjord, og en fyn kendte den fra Skjærgård (Th. Schiøttz). Ölgardten er som Hæltens.
Den lille Maræne.

er også en Slags Helt, som den bliver ikke større end en Sild, og Underkøven er længere end Ovrekøven. Da Sjælland har vi den i Søhavnen og Udb Se ved Bregenved, hvor den gør under det for- 

Mallen.

levede forhen i Sore Søerne, og den er en Gang fanget i en Aa ved Koge, hvortom Henrik Krojer dog mener, at den er kommen fra Osterne. Mallens brede og flade Hoved med det væellige Gh, omgivet af to øvre og fire nedre Fældete, adskiller det godt nok fra alle vore andre Fiske.

Man havde fanet den Ynde, at denne Fisk måtte være blevet indført af Minke til Sore Søerne, og det var sagt, at det forlade dette »Anderstund« Gømming, at man i 1800 lod indsette en Del unge Statter i Sore Sø. Helt har man intet market hit dem, og det er meget uvisket, om noen nogen Sunde ser dem på nu. Langt nærere er det, at Mallen fra gamle Dage har levet i vore Vende, og at disse ikke længer passer for dem, som for Resten heller ikke er vård at have.

Godden,

denne gråege Raver, er saa godt kendt, at dem Ydre egentlig ikke trænger til nogen nærmere Omtale; ti dem krævede næsthende, ovenflade Hoved med den brede Snude og dem langt tilbage- 
rykkede Rygfanen, der sidder nær ved Halsen inn i over Od- 
fladen, gør den let kendelig imellem alle vore andre Fiskp- 
landsfiske.

Den lurer paa sit Bytte bag Blåde, Siv o. s. v., og over-falder det med Pilens Hurtighed, hvorfor sjældent noget undgaaer den af det, som den overfalder. Fåven ændrer sig med Vandet og Alderem, saa at den snart er grundlig, snart gullig, og det kræver derfor til megen Øvelse at opdage den isellem Sivet eller Grønset.

Legtiden kan allerede falde tidligt paa Forsaret enfor i February (Lynghul Sø), i March, i April ja endog endnu i Maj, (fjerlev Herred). Derefter faar den Navn (March, April, Maj-Gedden). Æggen er meget tærlige.

Gedden findes over alt her i Landet og ikke slene i det første, men ogsaa i det salte Vand. Mærkeligt nok skal Gedderne i den Ille Sø i Grindkov have blægredt Kød ligesom Ørevorder.

bog frn, indtil den staaer om Brysflimsaren; der gøres da et rask
Slag med Stangen op ad, hvorefter Gdden slynges ud af Verdet.
Blandkrogen kan ogsaa godt bruges her og er meget
nikker. Til Krog bruges mest et Stykke stift Messing- eller
Staaltræad, hvis to Ender fies spidse, efter at Træden er højet.

som Billedet Fig. 139 viser det. I denne Krog fastgøres der-
va en 1½ Frd lang Messingtræad, hvis Led skal være
4 Tommer længere, og i Enden hæf fastes en 40—50 Ånder
lang Stør, der optildes tøv paa en Tørebøjle, for at den ikke
skal komme i Uorden, naar den trækkes ud. I Højrens ene
Arm ved a Fig. 140 findes en lille Spæde, hvori Snoen klem-

Til Agfisk tager man f. Eks. en 4-5 Tonner lang Skalde, som, naar den sæltes levende paa Krogen og med den nødvendige flertalighed og Pønsigtighed, kan holde sig levende flere Dage igennem.

Man rører, som vist i Fig. 141, et lille Hul i Huden paa Agfisken ved a og b og stikker det første Lad af Messingtræden ind ved b, så at det kommer frem ved a. Derpaa hænger man Krogen fast og trækker Messingtræden tilbage, så at der ved a kun ses de to Spidsen af Krogen. Agfisken bringes dernæst ind i Vænset, hvor man ventet, at Gedder holdt til, og man giver nu ikke Agfisken længere Line end 2 Fod under Vænset. Naar en forhenværende Gedde opdager

Fig. 141. Agfisk for Gedde.

Fig. 142. En Geddebrik.

Tidsskrift: Fiskerkædesjournal. Meld Op. 8


Man kan bruge Bøjen til enhver Aard, naar man kun kan have levende Agfikutik. Lætterne stilles helst uden for Rør eller Siv, og naar det er Bølget, kan man i Almindelighed varet ris paa, at gøre god Fangst af Gødd, i det disse Fiske paa Grund af Rørenes Sirinig søger ud i det naabe Vand.


Naar man vil bruge Dukken, udmaler man først Stedets Dybe og tager så meget ind af Snære, at Agfikutik kom-
mnr zal aan een eindnuwe Hooge uit Bayern (van Asse- 
funst omzoom 6—8 Temmet). Den indiugte Del af Smaen 
vindt deurwa omkrijng Dukster dehostsste Ende, indi 
naar het udmuante Sool af Smaen, som van de naeport 
ied van de rietde Vorwringtingen, men deen ken 
naer, van het lot Ryk siter kan geben den fri.

Dukker lageua u in een Linie paa Sana en met een Aind 
aat 8 Varnen ei van el bever; de lagen noch voor Anker, noer 
kann draeve fri voor Vinden. Stille Vege en in ett Fald een et 
Vind man niet tegen, deaaa bart Blauwt voorzen den voor haartel 
imod Rey en Groef en geet den uklieren.

Drageflureniede met deol Fisk som Agn e langt 
meeste uindverc en enhver fremgenamendt te Goddestuer, 
igene som uimodiumlregel overgeaar alle in Tilwegrekning en in den 
Ferdigheid, som kreem voor af een eisoldstregd goed Uitliefd.

Een vistdruk konn lappen, dat een levende Apifis kann draeble 
achte Fiske en de Broden is eero tekost met Plunter, at 
daen er uitglengelig voor een andragen een kunstig Fisk, men 
dette er eller ajendelt, en man kann goedt regne, dat 
Drageflureniede will heetg 3 Fiske voor hver 2 Fiske, der fanges der andere areenfreg 
lignende fremgenamendt. Dette skyldes somme Aussege en 
imumduendende naarmede Fiske tilblokkende Indvandning paa den 
stadig etter Rey lureen Deoden Appieten, Krogosen Feooginen 
ved Agones Oedjassen en endelig, men ikke mindst, det store 
Vandrum, der kan overflakes en saa Tijd. Fejer man ne het 
till, dat Drageflureesten naerman kann bruges over saa og til saliver 
Tijd, man man uilast, at et fullkommen roetferdiger den 
hove Anseels, hovtr det saas haa Kriistens Fiskere.

Krogene spiller naturligvis en træffeligt stor rolle, er da 
for saaen, omfry Deoden andedeleigighed, naar den gribe al
GODDEFANGST VID DRAG (BEG AGNIFS.).

dem, og er de alt for store, vil Agnifskan ikke dreje sig i Vandet.

Penauls, allerede ved Fæstens af Øst afdelte Krog-

ersystem, har han yderligere udviklet i Anledning af Geddelinbro-

riet. Forskellen ligger mest i Stoppekroen a (Fig. 143), i

Trekrogen b og i de lest hørgende Trekroge, som, ved at man

hytter Forbøjeren til det forlængede Forfang, der udgør ligesom

Redskabet Midtakse, bringer til at staaافت ned (Fig. 144, B A D). Er efter Krogstørrelsen, man ønsker det bruget, retter man

følgelig Agnifskens Størrelse (4—8 Tommer). For Resten er

det et stort Sperrenaaal, om virkelig denne meget samarbejende

Krogsystemer til syvende og sidste er meget anderet end Løjner og

Løgskal. De mange Krogspidser, de "flyvende" Trekroge osv.

gor Redskabet hvidkastet at bruge i nogenlunde plantstige Vande,

fraskelser mogen Hilding, og, naar der endelig fange, er der

et Sperrenaaal, om denne Redskabelser er saa fin, som den, der

snede med de simpleste Midler.

Naa man sætter Agnifskan paa, fører man først Hæl-

krogen, i det man sætter Spidser ind i Finkens Sidelinie nær

ved Havet og lader den trænge igennem det yderste koldbade

Del af denne, hvorved man lader den komme ud saa nær ved

Halefinnes Rod som muligt. Dernæst fastger man den lille, mosart vendte, Krog sæde, at Fikens Fale næsten højst

under en -6 Vinkel. Til sidst sætter man endelig Kørekrogen

(igen Femkroens Kærver, i det man altid sætter den først igennem

Overkroen, dersom det er en Grundling, og ellers igen

Underkroen. Dette er meget vigtigt, for at man ikke siges sig en

viskelig god Omstyrning af Fikken. De frilukkende, tredobbelske

Kroge man paa ingen Mandes sættet fast i Fikken, men skal

hønge læst. Agnifskans forreste Del først står helt lige, og man
Fig. 143. Penellos System for Coddrags with Clay Agulak.

Fig. 144.
mæs nøje passe, at Gimpen eller Gotten slutter tæt nok til at forebygge evigt Ttry imod Agnifikens Kræver, og dog ikke en tæt, at disse Krog i nogen Maade bejæs. Passe nu ikke dette, vil Fisken ikke dreje sig.

Redolikabet maa naturligvis laves saaledes, at det forener den højeste Græd af Finshed med den nødvendige Styrke. Gim-

pen bør altid være farvet. — Materialiet til den treubdelte Kroges korte Line skal til en vis Grøn være silt og elastisk, saa at Krogen har staa godt ud fra Agnifiksen. Ud fra denne Forholdstæjere kan der ikke være nogen Sikkerhed for, at man kan fange en Tsk. Almindelig Fimp opfylder meget godt dette Krav, naar den er stor og siv, men har det været brugt en kort Tid, forefront dens Fangstævne. For at fa den tred
dublette Krog 21 at staa godt ud, kan man blinde dennes Line til Hovedlinen i en Halvknude, før man overlaver. För-


hed, maa Skalaffyket være massivt, og desuden maa man have en eller to kortere Spidser. Er Stangen mere 13 Fod lang, gør man bedst i at vælge Ask, Hickory eller Grønhurt; er Længden større, bør man give Bambus Fortræt. Bruger man meget aure, levede Agnifikse, maa man lave en kort Spids.

Næst Stang og Line er i Ordes, og nuag Agen hænger cen-
trent fra Alen fra Stangens Spids, vinder man saa negen Line fra Hjulet, som man mener, at man kan føre. i det man lader den falde i en Kres ved sin Fod. Derpaa giver men Agen

De mest ædke Fiskere er usigte om Rotningen, hvor Agfisken skal kastes ud. I stillsammenstående Vand kan der natur- ligvis kun være Tale om at kaste ud, hvor det er sandsynligt,
at der er Fisken; men i Aser og andre Strømme er Sagen en anden, og man fortrætter da ene at kaste ud tvæv over Strømmen eller ned med føn. Som i saa mange andre Tilfælde ligger vištuk Sandheden midtnæv og, man skal derfor hverken gøre det ene eller det andet, men derimod drage efter de to nævnte Retninger Diagonal. Da Fisken er vartet Vejr hælder sig nær ved Overfladen og i koldt Vejr desimod nær ved Boden, bør man derfor afhæng af, hvilken Dybde man vil arbejde med Afgrunden.

Et endnu vigtigere Spørgsmål gråber det Øjeblik, man skal trække til sig: ska. det skibe i det samme, at Fisken biler, eller skal man give den Tid til at sloge Afgrunden helt? Det er vor Mening, at man straks skal slaa til, saa snart man føler, at Gedden griser Fisken. Gedden viser nemlig lige som mange andre Rosfiske en stor Ulyk til at slippe det Bytte, den en Gang har fast føtt i. Det gør den i saa Henseende paa samme Maade som Hundehejden, der vil være kendt for mange fra deres første Fersom som Fiskere, da de nøjedes med at binde en Regnemme fast til en Traad; saa snart Hundehejden bed sig fast i Ormen, kunne man straks ha de den op af Vannet. Ged- den kan godt løbe langt ud med Afgrunden, uden at den derfor er meget for at afgrunde, og man kan allerede løbe i straks at trække haardt og rank til, indtil man møder, at Fisken virkelig er paa Krogen. I Reglen bør man ikke Tid til at afgrunde, i hvilken Retning man bør trække til sig; i Almindelighed er det derfor sikrest altid at trække lige op.

Derefter Gedden børst sig fast indenfor Planter, bør man øjeblikkeligt stramme Linjen saa haar, som den -sn og Hansagen kun tænde det, til derved vil Linjen i Almindelighed vicle som en Kval og skære sig igennem med Fisken. Sætte Linjen sig der-
imod som fast, at den ikke kommer til at følge med Fiskten, men stiller sig under en Vinkel med Hindringen, måler man al Makt over Gedder. Efter at man har bragt den fangeled Gedde til Land, kan man enten grive den i Øjene eller i Gøllesaabningerne, hvad dog ikke er en sikkert Grb; dengimod er det muligvis bedstg at grive den tidligere bag Brydsharverne og hurtigt emde den op på Beredningen. Afherehav er det imidlertid for større Fiske at have en Fangeskro, da en Kæmpe Mæsser aldrig let fast fat i Redskabets mange Kroge. En meget god Maade at agne med døde Fiske er følgende: Man bruger to tige lange med Dubbelkræge Rosynede Stykker Gimp, der hver har sin Lækket. Med Agfisklen gennemstikkes derpaa Agfisklen i Rygen, og Legion drages ud af Gabet paa den. Den sådne Krog sætter fast i Bagten, og den Lækket drages ligefødsels udt Af Agfisklen Gob. Legon Lækket hænges derpaa i en Stiervel. Agfisklen må ikke være meget over 5 Tommer lang, og over Stiervelen hænger man en hvid, udseelte Bønne,Vugle som Lod (Fig. 145). Med denne Sigs Redskab kan man altså bruge Steng eller en lang Line, som vist i Fig. 146, og la enten fra Beredningen eller fra Bagten paa Stem. Sker Fisketiet fra Faade, maa Linen være meget lang (over 100 Færve) og i visse Afdippinge have et Stykke cylindrisk Hylf, der først til Linen med Træ, for at de ikke skal forkrylde sig; desuden anbringes man ogsaa flere Stierveler. Den nærmeste Vaegt maa om-
trent vore dobbelt saa trug
som enhver af de andre, for
at Agfisen ikke skul indevike
sig i Litte. Samtlige Bilstykker
kun Vægt kun ustrækket ind-
til 1 Pund, og hele Apparatet
med enkelt Fisk sees ud som pas
omstaaende Tegning. (Fig. 147).
men Liten vilde, angst
2—3 hvarieler, som den
har, ca. sig i Baddens, især naar
den først bliver vand, og man
samler den derfor op på en
Vinde (Fig. 148), som Fisken
can holder i Baddens, eller
paa en Boll (Fig. 149), som
langt bedre kan sættes fast i
Badens Baell. Dens Boll
can ogsaa bruges i meget hurti-
gdes løbende Stenoute til flere
Stige Fiske, i det man inøer
Agfisen langt ud i Stenouen
og lader den drive af 2nd
med den.
Den bedste Agfisk er i
enlver Henesende en Grund-
lig. Men i plommet Vand eller
i meget smert Vej kan man
ogsaa bruge en Løje eller en
lille Skalle, som man nøsulig-

Fig. 146. Gallerien mod Ene Agfisk.
GJEDSEFANGST VED DRAG (BØG AGNIS).
dog endnu brugelig. Dette hiderne fra den faldvokset Als øjes
Skind, hvor Gudens Tånder trænger lidt eller slet ikke ind.
Fig. 150 viser, hvorledes Aalekandiden tjener
som Aps. Man bruger en temmelig stor Krog (omtrent dobbelt så stor som Tegningens viser), der er bindet paa stærk læge-Gut med et
gennemvokset Højg præsent tæt lidt paa Enden af Krogens Skift. Huglet hjælper til at danne et Hoved paa Agen og hindrer den de-
tuden i at gids op og ned. Naar man vil lave Agen til, hager man en 16–18 Tom-
ner lang Ael og rækker Heden af den ind-
til omkring 4 Tommer fra Halam, hvor man da skærer den flands Aal over. D derpaa klip-
per man med en Saks den halve Del af den
aftrængede Hud fra og fører nu Krogen ned igenen. Kødet af det økskarnede Stykk
Aal, i det man skyder Aalesumpen paa Krog-
gen, som om det var en Sættern, indtil Spidsen viser sig 1–1½ Tomme fra Halam
Ende. Agen vil da have en Tæning, som
det ses af Fig. 150. Derpaa krænger man
paa ny det løse Skind tilbage, og med stærk,
vokset Sillke bliver man det løst omkring
Huglet; endelig krænger man det ned igen og
syr dets fri Del fast ved Hjælp af en Nål og
med stærk, vokset Sillke eller Tråd. Agen
er da færdig. Det vil forbedre Agenens Form, dersom man med en
Faksinskif delskærer omkring ½ Tomme af Ryghuset, hvor
Huglet skal sidde. Aalekandidet, hvorved største Delen af Krog.
er dækket, har en lysblads førve, som synes særlig at tilde
Gedder, og Aalenkindet er desuden meget stærkt, saa at det kan
holde lange ud. Det er holdigt, om den Aal, man vil bruge, har
lignet 2—3 tigre eller endog længere i meget tørt, grovt
Salt, hvilket hæver de tigende stærkere og tillige mere blus; men
man kan ogsaa godt bruge fire Aal. Saaen Aal man må
udvandre nogle Timer før Brugen, for at den kan blive lykligere
og smagligere. Da der til det nu uægte Arbejde kræves lidt
Pippermønster, vil man gøre bedst i at have Agnen rede, før
end han drager ud paa Fiskeri.
Aalhalen kan man ogsaa med Fordel bruge ved Østred
fiskeriets; men Krogen er da kun halv saa stor som ved Gedde
fangsten. Paa Grund af den store Geddekrog er det nødvendig,
at have et for hængende, tredobbelt Krog, for yderligere
at sikre Fangsten.
Hele den fuldstændige Aaleang er passende om-
trent 7 Tommer lang. Krogen bør være Nr. 20, der er 3½ Tomme lang i Skalset eller allers det halve af hele Agnen. Ved minste Agn bør man
bruge noget mindre Krog, i det man steder hold-
der det samme Forhold imellem længden af Kro-
gen og Agnen, hvilket er vigtigt for at man kan sikre
sig en god Dag. Den tæse, tredobbelte Krog for
den største Agn skal være Nr. 10 eller 11; Linen, hvortil den er fastgjort, skal være af stærk Gimp
og hele længden af Krog og Gimp blæsmon omstret
2½ Tommer, som Træning (Fig. 151) holde det. Gimpen bør ende med en lille Løkke, og
den tæse, tredobbelte Krog man fastes skulder
til Agnen, naar Agnen er danned, som over for
via, gør man mere ved Midten, paa Siden af det kunstige Hoved, en lille Eneste i den krængete Hud, trekker Gimpens Løkke op igennem dette Hul og under det krængete Skind, og hænger den ud igennem et andet Hul, som man har gjort for til paa Agns ær ved Hovdellæg, der trekkes igennem Løkket.


Til Draglskeriet har man ogsaa i høj Grad anhoidet Skønbøjet eller Blinken. Man bruger enten en meget storle sodaclit med en eneste og stor, fast Krog eller ogsaa et mindre Skønblod med flere lad hængende Trekranes. Indenforig er skjærg gerne forgylt eller rødskælt og udvendig forskellig. Den fastgøres i en Swivel og hør skinte godt; men naar der har været bragt nogen Tid i et Fiskevand, misenter den sin Til virksomhed.

Draglskeriet d. v. s. netop i den Tid, da Godelen bør fange. Hverken Vej eller Vael kan for Bojen foreløbig, om det vil blive en god Fiskedag for Godelen. I meget kaldt Vær ejer det ikke være godt at fiske, ford at Godelerne syner at blive forske i Kolden; kun nær Agnslækken er lavende, er der da

Levende Afgifsk. Det kommer særligt an paa 1) at Kroge'ne sidder aabnerede, at der er mest Udsigt til at de kan gribe fat, naar Afgifskeren ligger påsveer i Geddens Mund, 2) at Afgi-

Fig. 183.

fiskens Kæft ikke paa nogen Maade ædelægges og 3) at Afgif-
skener næsten følge en vandret Stillings, naar den sidder paa Kroge, og at den snærere har Hovedet vendt ned ad end op etter, hvorved hindres, at Fisken hæver sig til Overfladen. Naar man sætter Afgifskeren paa Kroge, puttes Gimpen ved Hjælpe af Agnusalen (Fig. 152) ind under et bredt Stykke af Huden og trækkes igennem, indtil Skafte af den lille Krog er bragt til op til Afgifskens Side under Huden; derved holdes den store, løse, tredobbelt Krog i en passende Afstand og i dens rette Stillings under Afgifskens Skulder. Den bedste Agnusal har oven-

stående Form.

Det er af meget Vigtighed, at det rette Forhold imellem Kroge'ne og Afgifskeren ær nøje afpasset, thi derved sikrer man

Krogene skal førtes paaf omkring 1½ Fod fin, først Gimpe med en Ladde i den sidste Ende, som mest passende kan faa en til den ene Del af Redskabet ved Hjælp af en Stivrol, der ogsaa vil holde Loddet paaf dets Fods. Et bædderformet eller tønsnært Lod er nottere og ses mindre i Vændet end et af den almindelige Engelform, og det man derfor foretrekkes.


I Sødet for et stort Plaa vil det være dog at bruge flere mindre f. Ekx. 4—5, der sættes paa Linen i en AVstand af en Fod eller fra hverandre, man bruger dertil Korkklapper, som er fremstillet granæs, og som skiftes i Størrelse, i de de endog kun være saa store som et Dusug. Disse Korkklapper har den Forder, at naar Agfiksen nærer sig, giver de efter og tillader den at snuble over et meget større Rum og mere stillede Dyber, ved Tiltænkt er med det store Plaa, der tillige let-

Hud Slags Fiske man skal sælge til levende Agn, aften- pre for en Del af Vændet Geenvisnuvighed. Saafer det er meget klart, vil en Grundlæggelse almindelig finde at være helst, og i

Program: Fræskatresstukket. Sort Olie.
enkelte Tilfellene vil ogsaa en Elleve med et lille Flaad og en
enkelt Krog, anbent igennem dens Overmand eller Byg, ti
kunne bruges med Førdel. Større Fiske og med mere skin-
nende Skål skal bruges, naar Vandet staar høj og er grusset.
En Skalle af Mellemstørrelse (4—5 Tom. lang) eller endnu bedre
en Lejr eller Hvidskalle er rimeligvis de bedste Agfiske
i okkert Vand, da drenes Skål er sølvlig skinnende, og fordi de til-
lige er ret snitlige. Hvor Gederne har rigelig Føle, tilbringer
almindeligt en levende Guldfisk, unge Karper eller Karusse.
Disse sidste døg ikke være altfor høje, og derfor er den san-
kaldte Duskarosse bedst.
Koten man bruger den
eone eller den anden Slags
Agfiske, sættes Krogen
i dem naaet ved Skyggenet
som muligt og lige under
denne, dertil man da
ikke bruger en af de andre
balt forskellige Frem-
gangsmoder til at froste
Apen, der er omtalt oen for.
Ved dagliglys Gelsdfiskeri
er Afstanden imellem
Krog og Flaad en Aen.
For de holde Agfiken levende kan man medføre en lille
Kosterne, som Fig. 153, der let kan foldes sammen. Vil man
granne Fisks til Aen i nogen Tid, er det dybe Fiskemønne,
fig. 154 viser, langt bedre end et Hytteflo, hvor Fiskene
gør nausea og guør til.
I været Vej- og almindeligt hele Sommeren om, skal Ag-
fisken omtrent svømme middel innesset Overfladen og Bunden; i
koldt Vejr og om Vinteren holdes den derimod en Tredjedel fra
Bunden, ti saaledes står Fisken enkelt til disse Tider. Men her ikke inde Agfisknere være for lange paa et Sted, men man skal enten lade Strømmen æge den, eller ogsaa skal man flytte den ved Stangens Hjælp. Derefter, her man skifte

den og ikke spille Tiden

med at holde en del Fisk paa Krogen. Høje Aaret

om er i Almindelighed den levende Fisk mere
drebbende i Damme og i andre Smaavande end

andden Agn, og under

tiden tager Gelderne i

visse Vande kun levende

Agn. Under smyndelige

Omtalinger er den

levende Agfisk mest
drebbende om Eternæret, naar

Vandet står højt og er

vaktet.

Der omtales endnu et Slags Agn for Gedde,
som vi skal døve ved, ikke fordi vi har prøvet den eller nogen Simon vil

prøve den; men egentlig kun for at godtige, at man ved Fi-

skeriit ikke skyl selve det værste Dyrpligor, naar man kun kan

have god »sport«. Den omtalte Agn er en levende Mus, der

fastgøres ved en ikke noget stor, dobbelt Krog paa Gimp;

Fig. 154. Det cyge Fiskeraume.
Karp

som egentlig ikke hører vort Land til, da den i sin Tid er indført, er en god Representant for en talrig Flok af vore Forvandlingsdyr, og af de hele Karpelmiljø er den utroligst den mest verdesslave. Karpen har en stor Rygflise, der (ligesom Gaffinen) kan bræt en støv, savnektet Tom, en Djævle. Kroppen er dækket med meget store Skæl, og Munden er lille og tandløs. Dertil findes ved Indgangen til Svølget de stærke maskabte Spjælkapper mellem Tænder, der guider Feden til den fin Gred (Fig. 156) efter at den er opbygget af Karpens som en Tryne fremstykkelige Mandebel (Fig. 106). Omkring Munden stidder 4 Skæglekør, nemlig to i Mondvigerne og to i Overhælen. Karpen er olivengrøn med gul Bug. Den nuvalde Spjælkarpe er en flot af Karpen. Den har endnu større Ikke langs Sidevæl. Ganske Spjælkarper mistes deres store Skæl og kaldes de Lederkarper. Spjælkarper skal fremstaa, naar almindelige Karp indføres i fuldømmet beväbnede Dammer •Krokkarpe • og lignende Smykkerne indføres i Fiskehandelen, men uden Grund.
Karpens svømmehen er de to nederste aar, som følger efter det første Stein, og derfor kan man karakterisere karpens livsadfærd med at sige, at han har et tværfaldt liv, og at hans levetid er langt længere end den tid, der normalt forlænges ved at føde. 

Karpens øjen er den eneste del af hans krop, der ikke vokser, og den er derfor en af de vigtigste dele af hans krop. Øjensens funktion er at give ham en forståelse af sin omgivelse, og den er derfor en vigtig del af hans evne til at klare sig i sin naturlige miljø.

Karpens færdighed i at svømme er en af de vigtigste egenskaber, som han har til gengæld for sin evne til at føde. Han kan svømme på en måde, der giver ham en god kontakt med sine kropsparts og en god kontrol over sin kropstilstand. Han kan svømme på en måde, der giver ham en god kontrol over sin kropstilstand.

Fig. 155. Karpens svømmehen.  Fig. 156. Karpens færdighed i at føde.
der ikke, saa lange Muddret er nogenheds fugligt; deraf kom-
mer det, a sdnannen Danne, nem man mente at have tænkt
helt, pludseligt har vist sig forsynede med Krør.

Om Vinteren trækker Krør just helt red i Dyndet og
gørmer sig der; den kan da ikke flygge vel, Hjælp af Agn.
Om Sommeren ser man den sit pa en duck Maade ligge og
snæppe i det grøne paa Vandet, i det hvert Snap fremkalder
en lydelig Støj. Ellers ser man den ogsaa svømme omkring i
Flokke nær ved Vandets Overflade, hvorfra den saa sitter vender
tilbage til Bundes for at sogne Føde.

Krør lever i Reglen i Slutningen af Maj eller i Først-
pigen af Juni, og man mener, at dens Legestid kan være ved i
længere Tid end hos nogen anden Ferskvandslivse; underdelen
helt Sommeren. Ved Drabetsstelde er lever den i Juni, ved
Maribo og Gisselholm i Maj og Juni og i Nordjylland skal de
lige i Juni og forst i Juli. Den fornævnte sig overmaende stærkt;
Carl Vogt skriver endog, at dens Bogtrykseri er unbegre
end helt Kroppen, og at det kan indeholde 700.000 Eg.
Denne ubrydel Fremmeelse, dens lette og hurtige Trivsel, lige
som ogsaa dens udmærkede Kød har tildraget hjem Menneskernes
Opmerksomhed og lige som gjort den til et Pænder. Man har
en al for det ris i det udrustet med Ferskvandsfiskerne.
Man holder den bedst i » smaa Damme, som har blødt Vand, mange
eller dyndet Bredt og med flade Bredder. Voher der nogle
Stør eller nogle Kalmuskplanter i disse Damme, er det saa meget
den hænger i, vedfiskene finder Ly og Skygge fremfor og
mange Stages Dyr aar Stuekræke og Blandes. Et Par udvokser
hunnen og en 4—5 Humer er nok til en temmelig stor Dam,
og naar de er udsatt i Marts eller April, vil de offerere lege
i Maj eller i Juni. Foren denne Ægsgud, men man havde en

Korpen er altid vokset over hele Europa, og den holder sig højt til dyndede og næsten stiliserende Varde. I Folke en simmelig Angivelse, skal de være indført i Danmark af Peder Olese omkring 1560. Men paa den tid var Peder Olese landfrygtig. Det er derfor rimeligst at han under sit Ophold ved det lithoingske Hof, hvor Karpeveel mestepaa var paa Møde, har hortet Kunstn og derafor har hørt gamle Statusiske hjerter med sig (1560). Haa man derfor læses med den, at have fostredt Karperen. Fra 1560 var storlæg at Karpevand i Gade (Fløjens ved Frederiksberg). Men paa den anden Side er det ikke
rinsligt, at Karpøv har været kendt i den saakaldte Kloster-
tid. Endnu 1496 vor der nemlig kun fax Karpør i England, om-
trant til samme Tide indførte de i Frankrig og endnu i Aaret 1500
forskriver Kjærer Maximilian en Fiskemester fra Præsteborg for
at fænglade Damme; det er fra de sidste tjekte Lande ved
Frison, at Karpenæten udfølger sig. Han saa gavn Karpenæten
rømte tilfælde til Aaret 1500. Allerede 1600 findes dog Kar-
pens Opdrætnings Sted efter en større Mæstehånd Dette ser man
bl.a. af en Skrivemæssige for Aaret 1600, der er først af Tyge
Dræben Broder Knud Brohe, som ejede Engelsholm ved Vejle.
Den 22de September skriver han: »blev Gammelh. Dam førstig
med Dammigens og led jag sætte 105 sena Kom (hver en
Spand lang) der ud i 5 store Karper, nok sæt saa jeg St.
Michalslad 105 Karper i samme Dam. Den 30 Sept. saa jeg
193 Karper ud i samme Dam ingen længere end en Vineger.
Med Landadelsens Tilbagegång under Enevoldkongemorre spheric
lidt efter lidt dens Interesse for Fiskodammene, og afhavsarden
fordannen Karper nævnes fra det danske Køkken, så at kun, at
nu ret forstår sig paa denne Fiskeret. Høllng nærer i sin
Epistolær Karper i Folke ud i en jysk Fiskerpark, som lægker
Mad, og endher husker Wesels: »Naar Dig nogen Karper byld,
og Du har kun tørre Jylere osv.« — For Tiden findes Karper-
damme ved flere Gårde over hele Landet, og enkelte Steder er
der ogsaa Karper i Skanseer, fiskekvar. — S. Større Karpefiske-
rør findes ved Gisselfeld, Regestrød og Hellafék. Men man
børde holde denne Fisk mange flere Steder, end det er Tilfældet.
Men det gamle Mundshell endnu gælder, at »Karper og Gave
ikke træves i Vendeynt.« Fra større Sær benæs Karper i
Eron Sa, hvor den dog kun skul holde sig til visse Steder. Fængstens sker førstere Delen ved Vand, hvor Dammen

Karpens søger helst sin Fede nær ved Bredden, og man kan holde den til de Steder, hvor man vil finde, ved at alt- kaste Foder til den, saa som Malt, gammelt Brett, sammeligt med Hunning o. s. v.

Karusslen

er en Karpfen, og den øjer Karpfen en Del, men den skønnes dog let fra den bl. a. ved Mangelen af Mundtvæver. Den er olivenfarvet paa Ryggen og paa lidt af Siderne lige som Karpfen, og paa Bogen og den nederste Del af Siderne er den mørke-
slingsvævet. De parrede Finner og Gatinnen er svækket redlige med mere eller mindre mørk Farve imod Spidsen. Men natur-
ligvis retter Farven sig som hos alle andre Fisker noget efter Opholdsstedet.

Karusslen håver censret 16 Tømmer lang og kan under-
iden veje et Par Pund; et Pund er en tømmelig småmindig Vægt for den, det vil da sige for det Afart, som kaldes Sæ-
karuss. Dankakarusslen er en Del mindre, og dens Stør-
relse aflåget, så længe man holder de samme Stamme i den
samme lille Dam; den kaldes ogsaa Hiat og her Stänka-
russ. Karussens Levenstands synes mig saa godt skifret af
Kroyer, at jeg tillader mig at andrere, hvad han siger derom:

-Ungt Karussens Bemegelser er lette og sviflige, hører der

dog ingentie til de meget bevægelige Fisk; iomtmob ekker

den Rolighed og Uvirkomhed. Den biverds godt i Moseder og

Sunpe og ophovedet i stillestående, grunde Vandve med

dyndet, plantebøvedet Vand. Sædvanligst opholder den sig i

 disse skitjet paa Bundes og redende efter sin Nærvæg i Dyndet, og kommer kun, udtagsbevis, sammest i Legrunden eller lokket af

Solstrålerne, op i Vandskærpen, men er da, som Không frit fra

et rett Hjem, frygtens og sky. En ganske overordentlig bejlevet-

hed underholdt denne Fisk, og yder sig ikke blot derved, at

den kan leve og fortale sig i de mindste Vandve, sæde eller

første, hvor ellers kun Hunderstierere træer, eller at den selv i
søndagene, der næsten udføres af Sommerens Høne, kan holde Livet dybt nedgrævet i Bundens Dynd; efter at den kan tilbringe Vinteren i bundflonne Seer, indefætter og bedeved, og efter komme til Live, naar Vandet om Formåret seer op: men ogsaa og mest læjesaldende ved i lang Tid at kunne leve udenfor Vandet. Det er paastaaet, at Søkarusen er minst selvtjent ved Danskammer; jeg er ikke ytre nogen afgynder Menting i dette Punkt; men hvad jeg derimod med Sikkerhed og efter egen Erfaring kan bevidne, er, at ogsaa Søkarusen er selvtjent i en meget uanvendig Grad; jeg har set denne sidste leve 94 Timer, ligende paa et Brandt, uden nogen fugtig Besætning eller noget andet Beskyttelsesmiddel, og jeg har tilsidst været nødt til at drebe den i Spiritus, for ikke ved dens Begævelser at hindres i Undersøgelsen af den. At Karusen frem for andre Fisk er bliver et Slags Husdyr, som paa sine Steder træffes ved enhver Bondesø Vig. Der er paa dens Bekvemmelighed til at leve i etvært Vandhu i Forbindelse med dens Bekvemmelighed til at forsendes levende. — Karusen tager omtrent den samme Fede som Karpen; men den er mere gradigt. I Legenden, som skal indtræde, naar Karusen er i sit andet Aar og i Maj — Juni Maaen, fikker den sig paa lavvande med Planter overvoksede Steder og gyder Æggen, der kibler sig fast paa Vandplanterne. Legeningen sker for Hosten i flere Sæt, og de større Fiske leger tidligere end de små. Karusen er en meget frugtbar Fisk, og man vil endog have tal 300,000 Boknok hen Individer, der uoppe vejede et Låd; dette er imidlertid muligvis en Overskridelse. Karusen forekommer over alt i vort Land; men den er fig i visse Egne noget sparsomme, som i Vestjylland. Paa
Sammå er den, foruden Hunderøga, den øvrste Færørvandsal. Det er underligt nok, at den ikke er en almindeligere faldblokk Vare paa Torvedengene i vore Byer, da den dog er saa let at holde og saa let at forsvinde.

Om de Fugt er intet særligt at fremhæve, efter at der har været talt om Karpene; den fanges nemlig med samme Slags Aap. Deudend tages den i den i Kasterne.

Man holder ikke gerne karmer i Karperomme, det fordi de hidtil snupper Yden fra de langsommme Karper og altman ved at fomere sig stærkt vil tage for stor en Del af disse vigtigere Fiskers Føde.


Karussem Kød smager godt og er derfor ret søgt, skønt det er fuldt af Ben; »Karussemten mit Slagteter« er virkelig en meget god Bet. Kødet er aldrig meget fladt og passer derfor godt til Sygmund. De store er de bedste i Snag. Naa Karussemene smager mædtet, vil de vinde i Godhed ved at holdes i vrige Dage lebende i ringende Vanni
Grundlingen

Fig. 107. Grundlingen.


Grundlingen er omdrept 4—5 Tommer lang og bliver vist nok kun sjældent større i vore Vande. Den skal dog andre Sider kunne blive 8 Tommer lang.

Grundlingen er en selskabelig Fisk, som bandes trafikes i større og dybere Søer og i mindre Bælke mod strævet Bunde; ogsaa i Damme, der faa Tillæb fra Kilder, kan den thrive.

Den er livlig og munter i sin Færd, men den holder sig hidtil ved Damoen, og som Barnfiskerne i Almindelighed er den ejlivelig og kan holdes temmelig længe i Hytfevaer og Xer, der-
 Greenland.


Suderen.


Fig 198. Suderen.


I Fælle Krøyer bliver Suderen her i Landet ikke synligstig
større end 3—4 Pand, medens den andet Steds endog nær over 14 Pand og en Længde af over en Aten.

Husholdtens skilte fra Hamnen ved en ene Danse af Bogstauer, der hos dem er røget store og mervokse og fremfører udsendt af en grøn, udmellet Skal med den ud-
hørte Side op ad; ligesides har Hamnen i Almindelighed en lysere Farve. Længden indrømmer omtrent midt i Juni eller i Følge Villawaghs "naar Hveden klørdefter". En Hun henvæger i Almindelighed af to Hamner, der fulde bonde fra den ene Plantebusk til den anden, og paa disse afsætter Rogen.

For Resten er Legeningen ikke forbundet med saa meget Larm som hos adskillige andre Korporater, og Sodseren er paa denne Til saa lidet sky, at den endog lader sig lægge med en Krist. Des Frugtlighed er meget rigelig og Bogstauerne er små; hos en Sudder paa 4 Pand var der i Følge Blochs Angivelse næsten 300.000. Pand i det fjerde Aar skal Sudderne kunne forplante sig, og den ujævnt omtrent halvandet Pand.

Sudderens faa samlen over alt i vores Vands og tillige paa Hornholm (Færøke sé ved Næske, ved Allinge, paa Store Læn-
ges), om end ikke i nogen stor Mængde, undertiden i Damm, hvor den ruder i det mest iøjnebrydende Mønster.


Det er ejendommeligt for Sudderel, at den mødes at være den daglige ejede af alle Agtilsk, og at Guden som grider dem i yderste Ned. I ndre Tider mente man "gudasen, at Sudderne ikke toges af Goden," fordi den ligesom er en Læge imellem
Braesen


Braesen naar en Vug af over en halv Stoer Pand og en Længsfe af etvent en Aften; men dette hører dog visttil
Bjældehederne her i Landet. I Brakvand bliver den meget mindre. Den trives bedst i store, sahne Søer og i langsømt


Brønsen er almindelig over hele Landet; på Bornholm finder den ikke og den er mindre almindelig i de vestjyske Aar.

English translation:

Fliren

ligger meget Brønnen, men er knap saa høj, om end ogsaa svært sammenset; »Men det er tre Gange længere end høj, tre Gange højere end tyk«. Men den bliver kun halv paa stor som Brønnen, om-
trent 8 Tømmer lang og det højeste. Hertil vil man kunne kende den ved dens rødlige Bryst- og Beglimmer, medens de andre Finner er grønblå.

»Fliren« er det almindelige Navn for denne Fisk, som dog tillige ved Randers kaldes »Blæsinne«. Ved Silkeborgerne kaldes den »Sprøg eller Sprøegakalle«, undertiden ogsaa »fittert«, hvilket Navn dog ogsaa er Fællemæng for den og Brønnen.

Den er jævnt spredt over Jylland, erf for Lounsforden fra Fyn kender jeg den fra Brøndbygaard, Rosk., Fugns, Hronshav og Albo-
rop-Se; fra Sjælland har jeg den fra Samsk. og Bovm-Se; endelig lever den i Tranekaer-Se paa Langeland.

Lægjælden falder sidd i Juni.

Halvblegen

er vist nok en Bastard imellem Brønen og Skalle. Den er mere langsstrakt end een Brønen, har mark Ryg- og Galtine og effere skindengle Finner, hvorfor den ogsaa af og til sammenblandes med Fliren.
Rudskallen


Den lægger æg i Juni eller tidligere, alt efter Fornarets tidlige komme, og æggen afspilles paa Vandsplanterne.
Søn snart Lægten er til Ende, søger man Rudskallen, og man kan vedhøve demmed, indtil September eller Oktober, da den tækt sig tilbage til Dybet, hvor den i Buglen foretækt-
ker en gruet eller sundet bed. Man bruger omtrent den samme gylden som til Bruelsen; men Døj og Madiker er bedst. 
Til Lokkenmad kan man i stille Vande bruge smaa Madiker og Kild, men hvor der er Strøm, bør man tilføje lidt Brød eller Mel. Jo stærkere og dybere Strømmen er, des tykkere må man gøre Blændingen. Mel alene eller blandet med kogt Nis er også en god Lokkenmad i Stømmen. Til Madiker vil man godt kome hente en Krug Nr. 9 eller Nr. 8, og naar Mad-
ikerne er store, vil man finde, af Nr. 4 er særlig prædende. 
Man sætter Krogen igennem Midter af de tre første Madiker og skjuter Krogenes Spids i den fjerde, saa at Krogen til sidst er helt skjult. I Stømmen bør Agnen svanne 9–10 Tømmen fra Buglen og i Danne efter Dybanen fra 8–12 Tømmen. Man 
gør bedst at tække op, netop naar Spidser af Fisken for-
vinder, og man fører bedst med en kort Line og med 
Fisken saa nær under Spidsen af Størmen som muligt. Et vold-
somt og pludseligt Byk i Fisken angiver i Allmindelighed Bid af en lille Fisk, og den tabes i Buglen. Et stor Fisk går 
sjældent mange Omstændigheder, men drager rigel Fisken ned 
el eller et eller to Smaa-ryk. I vandt Vejr går Rudskallen villig 
paa Pharv, til til Øjeblikkerne store Ågrefte. Ogna paa 
Rudskroge med små Orne kan man fange Rudskaller, men Agnen maas da vel et Stykke Kock holdes midt i Vandan eller 
noget nærmere ved det Overflade.

Til Angifl er Fisken sjælden rypelig især ved Godde-agrifre. 
Dejmod er dem Kol ikke synestlig ansat, om det end ikke
er saa daærligt, som det har Ord for. Til Fars er det f. Ekz. meget godt. Man sætter til Rudskaallen i Damme, da den yngler stærkt, og dens Utpal er god som Foder for flere andre Fisk.

Stenskaallen

ligger næst et almindelig Skalle, men den er mere langstrakt, har længere Strækser i Ryg- og Hælfinne og er mærkere i Færre. Ryg og Hælfinen er mere flotte og ganske; de manden Finner altid. Den lever i de yndelige Vodoflades Aalb, saa som Nige-Aa (L. Will), Parnelands, Vandarea (G. Varming) og Spor-Aa og tieligen også i Maribo Se (Fischer A. Wriedt).

Skallen


Skallen bliver ikke meget over en halv Snes Tommer lang og naar omtrent en Vægt af et Tand. Den er en livlig og oskadelig Fisk, som til ses i store Flukker langt Broderen, i hver der er latt og mange Planter. - Forpladserne sker, i Oevermembrøn med de klimatiskte Forhold, i April eller
Skallen—Rimten.


Rimten

ligger baade i Farve og Forn meget Skallen, men den har langt mindre Skel.

Danne Fisk, som kan blive særlig end de andre Skellerfiske, i det den naar til en Vøgt af seks Pond og en Længde

I København hæl- des den Strand- karpe, i Sjællan- land darimod Emde eller Rimte eller Strandkalle og paa Fyn Ejby- Gudde, fordi den fanges talrigt i Odense Åa ved Byen Ejby. Jeg har fremskaffet Nørre Rimte, fordi jeg fluder det mest brugt fra gjennem Tid, saaledes staa der paa en Græsten i Rin-
sted Kirke (fra 1680) over Bergermaster Klavs Pavels og Hunts følgende Vere:

Een Rind, en Karpe kund
Git over Vandens springe,
Det vil denn klogest Mand
for Beden ig elinge.

Dess Fanger fremlyder intet mærkeligt og dens Køl, der er foldt af Ben, staar ikke synslystt højt over Skallens og Rut-

Regnlojen

er i Almindelighed ikke større end en Hundenestøj, omtretn 8—5 Tøm-
ner lang. Den blev først funden her i LANDET 1879, navnligvis fordi den hulid var liven smisket og taget for en ung Skalle. Det er dog let at kende den paa det opad vendte Gob og iser paa den hvide Sidelinje, som kun naar over de formelle 10—12 Sikl. Den er funden i Venaal Gadstuer fundet senere i Sortedam ved Hillered (J. Schloth), i Lemmesdammen paa Københavns Fælled (Barbet Haines), Gurreau (P. Willmsen), Birksted-ke. Regnlojen er udmerket til Fede for Rovfiske, som holdes i Domme.

Løjen

eller strømskallene har en langstrakt, sammensprækt Form, og Gabet afslører sig mod Hovedens Overflade. Den er ellers særligt udmerket ved sine lyse og røde Farver, og ingen anden af vores Karpetske har en så mere selvfølgende og nærværende. Paa Ryggen og paa Hovedens Pandalater gaaer Farven imidlertid over til lyst olivengræt, og hvid og her viser den et Røde Skær, iser paa Gæstehagene, langs Overgangen til Ryggens mærkere

Denne Fisk (højest 6-7 Tommer lang) er meget livlig; den er også meget selskabelig og træffer derfor aldrig i større Skofter. Væn kod holder sig mest til klart Vand med Søsæt eller Stenbrand og ved nogen Strom. I godt Vær spiller den hele Tagen i Vandkarperne, og indtrefler Storm, søger den Ly under Landet. I Maj og juni ligger den, og hos den Høste trækker den ud paa Dybene, og tilbringer, lige som de fleste andre Fiske, Vinteren paa Benteplan. Lejen er en uypærlig og deletisk Fisk, som om end den skiver sig fra sit øjeblikkelige Opholdssted ved Larm eller Uro i Vandet, dog hurtigt vender tilbage. Den ud-

møder sig blandt vores andre Karpstrør ved sin Grunddyb. I store Sømængder seer man den viste i Vandfoden, for at skaffe de utallige Insekter, som springer over denne, lige som den ogsaa fører hos alle Slags fisk, hvor man kaster lejl til den.

Lejen er en god Agufisk, og va den villig springer efter Flumm, er den godt skikket til at være Matst for novede Flue-

fiskeres første forsøg. Den smager for Røsten blot ikke daar-


til et Fund af denne Essene. Skælvene afgiver derfor et Van-

delsæmme og har til sine Tider staast læjt i Pris.
Erlitsen

er som de andre sommer cemtalte Fiske en Karpert, men den minder i hule sit udløsende meget om en lille Ørred. Denne lille Fisk (højst 3-4 Tommer lang) har en meget fin, lidt gennemskinnende Krop, der er olivengrøn på Ryggen med en gylden Stripe fra Hoved til Hals. Efter Aarsiden, Opholdstedet eller Alderen er den under denne Stripe snart skarlfuglerød, snart skinnende blaa, og snart sælglimsende. Men naar den er

Erlitsen er en livlig og søskabelig Fisk, som især holder sig til rindende Vande med sandet eller gruset Bund, hvor Vandet er dybt og uden stærk Strøm. Det er en Kendsgerning, at den altid findes i Vandløb, hvor der er Ørered, eller som er passende for disse Fiske. Men Erlitsen holder sig dog ikke i Selskab med den udvokse Ørred, som den meget mere


Den har et fint samagneud Kød, og ved fang af Aalsebøn i Biologiske har jeg set den fange og tilføjet til en meget tillendende Ret. Den rennes kun ved med et stomp Kniv at udrive Moven, skylles derpaa, bæges paa Panden med Smør og den er da færdig. Naar den er godt brunt og den sjæld med lidt Citronsort til, støvs den ikke tilbage for Engbakkenunders
nævnte undtagelse. Jo mindre Fisk er til denne Rol, des bedre. Andet (Steds 5 Bajen) dræber man den i Melk og støber den da i Født, dog uden først at rense den.

Den almindelige Smaërung


Pigsmælingen

er noget mindre end den forgængende, fra hvilken den skiller sig ved den forskjellige; for delene med to Tomme voksende Dypkandede og ved de korte Fæltstrude. Den er en ganske uskik, nemlig røgerig med Rækker af sorte Piller og lille gørne med en mørk Plet ved Halsensom Rand.

Den synes at være et almindeligt paa Fyn, Igenaa i Mols og Sydjyslands Aalaa (Koge-a, Sønder-a). Fra Tyska har Fiskare Jens Pedersen sendt mig den. Han skrev: ”Fiskene blev fange forleden Aften, nært ved Halshøj-aas Udleg i Flens, paa en Pod Vonde Dybe og sammen med en Mølge Hører. Da vi til Vard- 
den i Land, blev vi opmærksom paa en løgøjrig Dyb, der synes at kunne fra Vardkalven; men havde vi undersøgt kalvens Indhold, fandt vi dog kus de veltsende Hører. Første næste Dag fandt vi Hørgene, da havde det ikke fundet sommerens høvre.”

Paktron: Forfatterer: A. Møg. 11
Aalen lige som andre Fiske har Røgetøkke, hvoraf Røgøna udvikles.

Aalens grædshulde Forplantningsforhold har fremskaldt en Mængde Overtv om dens Fremskønning af Dyre, rødnde Dyr o. s. v., og man kan endnu hilst og hør høre sanden Snak fremført eller endog fa saa skatdet Aaleynge forevist, der er udtaget af Aal, men som kun er en i Aalen usynlige Sporform.


Dermed havde man længe ikke kunnet udpege noget sikkert mandligt Aalaindivid, i det man hidtil overens de mandlige Køns- redskaber hos dette Dyr. Til det er nemlig meget vanskeligt at skelne imellem mandlige og kvindelige Kønsredskaber paa deres tidligere Udviklingsstrin, og man har derfor vistnok til forekaldet umomde Røgønikke og mandlige Orgoner.

Først vilde ilskenerne G. Balsamo Grivelli og L. Maggi have udfundet, at Røgønikken og Mølknæsk var forældet i et og samme Individ, og at Aalens allsaa var Tøttler (Hermaphroditer). Disse lagtagelser stodlæstede sig dog ikke, og denne Gang blev først lest, da Dr. Sycrski ved Trotel (1874) forlængte Hanalinean inred- len de mindre Aal. Da han nemlig længe forgraves havde søgt imellem de store Aal og altid fundet, at disse var Hundyr, tog han sig for at søge mindre Aal, og imellem disse (udbejdelsen over 16 Tom. længe faa) fandt Dr. Sycrski som grundlagt Hansalinean. Foruden ved den mindre størrelse kendes Hansalinean i fragen paa det
spidse Hoved, de store Øjne og den mørke Farve langs Ryg-
sidan. Men lettet kendet
man nahser dem og oplever de to 
Ægestokkø, der som to Fynsnør 
ligger langs Bughulens Loft 
Hansens Testikler, det saksaltigt Lappe-
organ, ligger paa samme Plads, men 
har en helt anden Form (Fig. 164 
a. b.) end Ægestokkøne. I Fig. 165 
se Lappeorganet i stærkt Forstørrelse.
 Tilbage staar det dog at opleve 
des egentlige Udgaveforhold. Det er imid-
lertid meget vanskeligt, at komme paa 
det rene hermed, fordi Aalen i 
Ytgelstiden aldeles undlager sig 
vore Undersøgelses, i det de, endnu 
for Lægstden, for største Delen for-
lader de færøske Vande og vandrer ud 
i havet, for at fuldfyrede Forplanlinsk
gen. Man har længe kendt disse Van-
dringer, og paa dem har man jo netop 
indrettet en stor Del af de bragte-
lige Fangemønster (Aalsgårde, Ruser 
ør.). Den udvandrede Aal vender al-
drig tilbage til det færøske Vand, efter 

**Fig. 168.**

En Del af Hansens Lappe-
organ (stærkt forstørret)

At Aal virkelig fuldfyder deres 
Forpligtning i Havet, kan man ikke trive om, naar man 
husk den Masse unge Aal, som om Førarter stimer ind i 
Flodener og Aser og fordeler sig til alle de med Havet i For-
hindle staaende færskes Vand. Denne Vandring her i Landet er først iglæbset af Chr. Dreyer, i det Aalenvisk vandrde gennem Aalemand Strandmøller om med Først. Han om-
taler sin igtægtselse således: »Såvedvanligt begyndte Aalene at komme fra Stranden op i Bagstræmmen med Mag Mannes Be-
gyndelse, og i færste Dage til tre turer vedbliver Vandringen. Kun, naar Vandet er roligt, naar Vandfisken staa, kan man om dem: de er tre til fire Tommer lange, af Tykkelse som et Sejløj, og saa gennemgribes, at man tydelig ser Bryden og Blikkurene i dem; — de begynde Bevægelser af disse uhyre Flokke paa flere Tonnder, der alle i en Retning afvejede sig frem om Vandet, saa højst forunderligt ud. Ved videre at for-
følge de Veje, som de, efter at være komne op i Bagstræmmen og have paased Vandfisken, tage, har jeg set dem oppe til alle »naar løb af Spildervand, der ved Mølleøen saa ofte fløj, og der anstrængte dem for at komme op og modtage Strømningsne. Jeg traf dem kort tid efter i en Rende, der over en Steg har et perpendikulært Fald af en Fod, som de var stejne op ad, og omend skøn døi det temmelig varme Vand fra Rampmaskinen har et Affald, synes de dog der at befunde dem ret vel. Fra Frislanden, hvertimoden det over-
følde Vand udlades, gør en skrå Bro af Vejder, stærkt be-
vokset med Konferrer, i en Vinkel af omst. 50 Gøder med til Bagstræmmen, her saa jeg, hvorledes de, dog allid forsvare, anstrængte deref yderste Kæfter for at komme op. Det var, som om de nede fra tog Part, og jo mere rivende Strømmen* var, dito bortigere blev deres bagstående Bevægelser. De bragte det ved denne første Stigen sjældent til at komme mere end seks Tommer op; de forblev i nogen Tid ubehagelige, snoede om Konferrerne, der gav dem Støjpunkte; idet de igen
forsegte på at komme højere op, og de udmattede kastede tillage af Strommen, der var dem for stærk. (Da man i England flere Steder har bemærket, at en stor Mængde Aaleynel ekonkører under Forsegninger på at bekæmpe lignende Vanskeligheder, søger man at lette de unge Aal Opsigningen ved Hulmæte, hvis ene Ende lægger frit ned i Strommen, medan den anden er belæstet oven for Fældet). Et andet mindre, og for Aaleynelne meget bekvemme Vandløb, dervisede han over en skrå, breglet Flade, fandt de snart, og kom i dette i stor Mængde op fra Bagsrummen; den perpendikulære Side af Dæmmningen var den sidste Hindring; men da den var vand, og Vandet der kun bristede fra en ubetydelig Læk, saa krød de, rigentog kun meget langsomt, højere og højere op, nasede Lækken, og snudtede gennem denne ind i Vandheftligheden.


Størrel

lange Strud, der naar langs ud over og fraan det ned ad vendte, belønede Gab, Fælteradelen under Steenen, de to hæt ved hinsiden sidende Bakker af Sidenvække og rygpladen høje Skjoldplaster, hvis Spidser krummer sig bag ud, gør denne den mest store Fisk
Flodnegøjen

eller
Nielen's brev til de danskale krensende Barokfisk. Langes ind Side bag Øjet der den yde Gældsædninger, og Nældebann i 

et med mange Bermanters vandet Kors eller Ring. Dette Fisk manglelser Pinder, men den har to Frygger, som snart 

langt fra hinanden. Faren er pa' Byggen skållskås eller 

blyantef, og under Bugen og paa Sidene er den sværligseende eller 

mavnet gi. 

Flodnegøjen har en Længde af 16-18 Tommer og bliver 

endog, men ejelsted 16 Tommer. om Foraasen paar den op i frisk 

Vand for al tyngte.

Nielen findes almen i alle vore større Åer. Den er meget 

serket, og den skal kunne leve længere Ting even for Vandet og 

endog taue at strype. Nielen lever vistnok mest af døde Fiske, 

men den skal ogsaa lave Osme og Smalsælle. Det er en Und 

gelsen, at den paar paa Kong.

1) For Resten (afhæng i udhævelse oppe virkelige Salmondelsker sig stundet 

i Flodnegøsj. Udskudte fugle i september og oktober, vil vel 

lidt op i flodnegø sjældne Tisåkærlere, jam tidligere eller 

lyggende i. G. Værning). Tider skal ogsaa sig i Flodnegø go. lidt op 

til Resten ved Søerne og endog et stykke i Søen. 

Rødlig/teren set 

i Søen Ang. og Skibtheren er endog anfægtelig mild i ufrivilligt Åer 

over allt Lander. Fra Fyn kendes den i Osemar og i Hedeby, fra 

Lolland i Sjælland og Stora Sø, fra Sjælland i Kalund og Thy, fra 

Mønlands 

I Veje og i Ærøsø Næs i.

og meget kendig fremfor mere andre Fiskeskindsfisk. Stører er mærk-

lad med saltvold Rig, og den er uenestl. 4-6 Fod lang; dog fanges 
der oppe større; meddeltes langdet 3500 i Åeren ved Mørhel (Vande) 

en 7 Fod lang Sær, der vègede 182 Pål, i 1888 fangedes en Stør i 

St. Geo Aa, der vejede 143 Pål. Da denne har man saugt Sær i 

Fling-Aa (Fæster Reichselen-Brædd), i Gubb, Lænstrup, Skive, 

Kømp, Skoemer, Kolding, Odense og Skjølehusgøja (Stifalighys 


traudt). 

Støreren hølser sig kun en Tid i det fælde Vand, hvor den ind- 

finder sig for at dødage sin Hug, og den er altsaa lige saa fuldt 

en Fiskeskindsfisk som Søred og Læsas).
Den lille Niall


Uagtet Dollarsmes rige Udvikling, kommer den lille Niall nok igenem Vandet. Hvor Strommen ikke er stærkt, trænger den sig frem ved anlæggende Bagligninger; i hurtigt strømmende Vand, skal den dernæst komme frem længst i Spring, i det den efter brudet Spring suger sig fast til en eller uden Ting og efter at have lidt foretaget at nyt Spring o. s. v.

Legeliden er det tidligere Forord og de Instruere med de først
varme Dage i April. Tyveriom A. Müller har haft det Håb at gøm nogle særlige interessante Jagttagelser over dette lille Fliske Englov
forberedt. Han saa ti eller flere Skykker sammen i Flisk, og medlem dem var der ankelte Hønner, som sogtede sig fast i Nakken paa hænderne og derpaa i en halv Klo bøjede sig om til deine høggade, saa at deres Mæle kunde syde ham over de gyde Eg. Denne Jagttagelse stillestod en afdøende tidligere fastsatte Kendskabserg, som man dog ikke havde opgivet tidlig paa. Efter Legeliden forevender nemlig alle Niallæne, og de A. Müller kør her og her kunde finde et eller andet dødt Individ, stodende han derfor, at begge Kan gaa til Grunde efter Legelidens Blanding. Disse mængderige Forhold, der har til til
yrende hos flere Fliske og i Insekteraviseen, har bedst v. Siegbalt til at fremføre den Givning, at det muligvis gaar Vandmæssen paa samme Maade, efter at den har hundredebrigt taget Englov i Havet, fordi den aldrig vide at vende tilbage dertil. I det A. Müller nu fortalte sine Unter
ergebnis, opdagede han, at naar „Aggmes udskænkede“ i Maj, frem-
DEN LILLE NAAL.

Kom der af den lille Fisk, som vandaf og tidligere altid rørde holdt for en særlig Art, særlig den markante Jævel, og han hader i alt
værne, så denne er Løven til den lille Naal, og alt det først
påvist flere Forandringer bliver til en væsentlig Præ, hvilket
ster fire Aar eller Agens Oplæring 1. Løven har en navnetagel.
Forre med en markant længdehals længere, længere, længere, længere;
men det har alders ingen Selvplig som som udvokserde Negansje.
Løven lever altid skjult i hvert自由贸易 og forlader kun nødvendig,
s til Skjult.

Den lille Naal er almindelig over hele Landet i Smør-
bukke. Den bruges ikke hos os, men den kan meget godt bruges
paa samme Naal som Fodsørgefryd.
INDHOLD.

Fiskekrogen ........................................... 1
Linen .................................................. 12
Kunderne .............................................. 19
Hjulet .................................................. 25
Stangen ............................................... 36
Fladet .................................................. 35
Lokket ............................................... 56
Svæve .. ............................................... 39
Agten .................................................. 40
Brødsøler .............................................. 44

Alvor ................................................... 55

Fiskeri med: Garn .................................... 59
Orn ..................................................... 54
Pậternoster ........................................... 62

Sundtøft .............................................. 64
Hoxett .................................................. 59
Pudløken .............................................. 68
Hundetøjene .......................................... 68
Kvadeen ............................................... 68
Laksen ............................................... 70

Ordeen ................................................ 70

Fiskeri ved: Rødskog ................................... 73
Orn ..................................................... 75
Drag .................................................... 78
Klinteige Agerfiske .................................. 86
Dyppesøfiskeri ........................................ 96
Flue ................................................... 91

Gammelten ........................................... 95