LIENSENYAMENT VETERINARI A ESPANYA
Fa algumes senanes que va teuir loc a Barcelona una reunió de tots els Rectors de les Universitats españoles. L'objectur fonamental, fou l'estudi i nuillora de les proves de selectivital per íngressar a la Muvirsitat.

Es va senjalar la conveniencia o recessitat, de substituir els actuals exàmens que son ideutics per totes les carreres, per dos proves la primera de coneixements identics per totes les carreres i la segana prova de conbixements nés afins a la carrera o grup de carreres que l'estudiant perin desitiar estiarl.

Esiistais la solucio', que cada Facultat - Escola realitgin les seves proves d'üugrés. l'altra rolucio' la segana prova que sigui per grups de coneicements afius, a diverses carreres. Creien que el Ministeri, estudii la segana possibrilitat, ja que el bachiller tindria uiés possibilitats d'iugressar en alguna de les carreras del grup, í que l'alumane escollivia per ordre de preferencia.

Lo que si nosaltres consideren important, es que les proves de seleccio', siguic objectives! justes' it metiduloses.

Taubé Tenin que recordar que Tols els españols (ric, polne, rural, de cúutat, etc) temin
que teuir les nuaterses possibilitats d'ügressar a la Universitat, nés solament denen ingressar i continuar estudian als nés aptes ique tiuguiin verdadera vocació professional.

Taubé es comeutà els estudis de Medicina, que ja fà cert temps que es limità el'ingrés a l'esmeutada cavrera a 3.500 alumnes eu el primer curs entre totes les Facultats de Medicina eseisteus en España, i que sou 2\%. Les raous que esgrimeixen san la plètora il'ensenyannent massificat. Si es creen noves Facultats de Medicinal disminierà la massificació.

Aiseó taubé s'hauria d'adoptar en Veterinaria. Es veritat que en aquests últims anys en algunes Facultats, inchús s'ha disninuit quel cour el noulue de estudiauts qu' hau ingressat a primer curs. Peró la cipra global española puja a uns 1800 anyals, sipha massa alta. Estudis fets al nostre pais, indiquen que per cada lloe de treball per 5-6 metges, no més ni ha un per veteriwaris.

Solven molts veterinaris en núnero i en canvi falten veterinaris especialistes.

Creicur que la professió veterinaria (Consejo Geueral, Cousells autonimuls, Col-legis, Facultat
de Veterivaria Autoritats veterinories etc) Tirdria de Veterivaria, Autoritats veterinaries, etc) Tiudria
urgentruent que buscar solucions a aquest greu probleuna, per nillorar aisei la foruvació teónica i soleretot práctica dels estudiduts. Ja que actualuent en les nostres Facultats, els Professors a pesar dels sens esforcos es troben totaldesbordats.

Utimanent s'ha possat en funcionanent la nova Facultad de Veterinaria a Valeucia,. en coutra dels inforues del "Consejo Cyeurral" i" de totes les Facullats de Veterincria. Decisió política. S'aprovà el 13 d'agost ì u ottulue ja funciónaba. IImprovisació!."
Sense colventaris.

Dr. Janme Roca Toral Vitenicari

