[referat opublikowano]. Prowadził własne badania naukowe i publikował ich wyniki. Pomimo wielkiej wiedzy nie miał daru nauczania; nie był też lubiany przez uczniów, do czego przyczyniał się m.in. jego charakter. Pochowany jest na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


14. Materiały ikonograficzne – [brak informacji].

Piotr Köhler

odtworzenie działu zawierającego kronikę bieżących wydarzeń i dyskusji, ponadto w czasopismie będą publikowane materiały z konferencji naukowych i sympozjów.

W przyszłości Nature Conservation ma się stać czasopismem o charakterze międzynarodowym, poświęconym ochronie krajobrazu i biologicznej różnorodności, a także problemom metodycznym w ochronie przyrody.

Na omawiany tom składa się dziewięć artykułów: Natural regeneration versus tree planting in the subalpine spruce forest Plagiothecio-Piceetum iatricum of the Goree National Park (southern Poland) (J. Loch i in.), Dynamics of tree stands in the Goree National Park during the period 1992–1997 (southern Poland) (K. Chwistek), Tree-ring estimation of the effect of industrial pollution on pine (Pinus silvestris) and (Abies alba) fir in the Ojcow National Park (southern Poland) (M. Krapiec, E. Szychowska-Krapiec), Endangered and threatened vascular plants of the forests of central Poland and the problems of their conservation (J. Jakubowska-Gabara), Meadows of the „Granica” complex in the Kampinos National Park (central Poland), geobotanical characteristics and protection proposals (D. Michalska-Heyduk), Endangered and threatened vascular plants in the Ploszowie Plateau (Malopolska Upland, southern Poland) (K. Towpasz, M. Kotas), Breeding bird communities in relation to different habitat islands (T. Swayne), Changes in bumble-bees and cuckoo-bees (Bombini, Apoidea) in the Pienniy National Park and its buffer zone (southern Poland) (A. Kosior i in.), Chemical contents of water at the Babia Góra Mountain (southern Poland) (B. Szczyński, D. Zięba).

Redakcja:
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. Mickiewicza 33
31–120 Kraków

Stefania Loster

RECENZJE
BOOK REVIEWS


Doliny rzeczne stanowią znakomity przykład poziomień przestrzennych i zależności dynamicznych między szatą roślinną, światem zwierzęcym a biotopem. Są zatem nie tylko interesującym obiektem badań, lecz mogą być z powodzeniem wykorzystane w dydaktyce ekologicznej do praktycznej ilustracji związków między organizmami a ich środowiskiem.

Książka Bożenn Czarneckiej i Bronisława Jantca, profesorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowi plon wielu lat badań prowadzonych przez autorów na Roztoczu. Jest popularno-naukową, interdyscyplinarną monografią regionalną, ukazującą czynnikow fascynujący świat przyrody przełomów rzecznych Roztocza. Przeznaczona jest dla wszystkich miłośników przyrody i osób którym bliska jest szeroko rozumiana problematyka ekologiczna, zwłaszcza dla młodych badaczy przyrody dolin rzecznych, nauczycieli prowadzących ćwiczenia przyrodnicze, a także uczniów i studentów kierunków przyrodniczych.

Praca poświęcona jest wszechstronnej charakterystyce przyrody (obejmującej geologię, geomorfologię, hydrografię, hydrochemię, gleboznawstwo, ekologię i ochronę przyrody) dolin rzecznych przełomowych odcinków Tanwi i jej prawobrzeżnych dopływów – Potoku Łosienickiego, Jelenia, Sopotu, Szumu i Niepryszki. Oparta jest w dużej mierze na nowych.