## Răsboiul e inevitabil?

Incă n'au secat lacrimile, încă nu s'au inchis ranele, încă nu s'au schimbat năframele cernite şi aceleaşi privelişti mohorâte tronează pretutindeni şi totuşi pacea şi liniştea, pacea cucerită prin fortă de către năroade, lipseste. Atacul va reîncepe şi mai vijelios, cǎlcând şi sfărâmând totul, şi aceleaşi dureri se vor resimţi ulterior, aceleaşi nedreptăţi...

Peste mormintele trecute - unicii martori asupriţi ce blestemă în tărâna moartă ca şil ei - vor cădea picuri noui de sânge omenesc şi nevinovat...

Răsboiul - acest tragic desnodǎmânt al unor ambiţii deşarte şi inimi intunecate a fost proscris cândva şi proscrierea lui a fost actul cel mai sublim al omenirii, primit cu osanale de către toată lumea. Făuritorii pactului Kellog cât şi semnatarii săi sii-au inscris numele în analele păcil universale; dar mulți au plecat spre lumi necunoscute sii cei mai necesari.

S'au stins ca o stea ce escapadează cerul în noptile senine... martirii unui ideal, oamenii conş̧tinţei clare: Briand şi Stresemann, părinţii nemuritori ai păcii... s'au dus, au dispărut !...

Au dispărut eroli, dar nu va pieri ideea contopită şi impregnată cu însăşi fiinţa etnică a multor natiunit...

Ce vor crede cei 168 de deputaţi ai Iordului Eusthendun -- reprezentantul Angliei la pactul Kellog - când vor auzi că la poalele Carpaţilor există un popor nemuritor?

Ce vor spune flegmatici conaționali ai contelui Manzoni, când vor afla că în România viettuiesc de veacuri urmaşi demni ai gintei latine, care nu vor tolera atitudinea şi activitatea antifrătească ce o destăşoară fraţii dela Tibru contra noastră, pentru simpatia ce o resimt faţă de „pintenaţii lui Horty"?

Ce vor simți orgolioşii şi fanaticii reprezentanti ai revizionismului din Budapesta şi împrejurimile Balatonului? Şi-au uitat oare de baioneta soldatului român, ce glorios a în-fipt-o în inima Ungariei, in capitală? \$ $\mathrm{i} u$ ştiu că există în stânga Tisei un popor ce va face zid cu piepturile copiilor sǎi contra atacurilor străine ? .

Leagănul revizionismului este condus de către Ungaria - lepra bătrânei Europe acompaniată de orchestra unor surori vitrege: Anglia și Italia. Revizionismul milogirilor maghiare va fi înăbuşit la prima ocazie de răsvrătire, dar există şi alte forme de revizionism mai pronuntate și mai periculoase. Cea mai accentuată formă este revizionismul revolutionar al Germaniei care tinde spre un răsboiu inevitabil, complectat cu revizionismul las şi ascuns al Rusiei bolşevice, ce pare în faşă, cu toate cǎ se lucrează intens pentru el.

Acestea sunt manifestǎrile și preocupările de seamă ale Europei, in timpurile actuale, privind lucrurile prin prisma vietii externe.

Viaţa internă - razimul forte şi solid
al unei lări - este periclitată în foarte multe părţi. lar la unele toată viața internă se reduce la o formalitate comică, la o linişte bruscată, menținută prin domnia pumnului şi a constrângerii.

In cadrele acestora intră Rusia a cărei locuitori aşteapta doar momentul prielnic pentru a surpa întregul organism putred ce domină azi, pentru a schimba întreaga situațiune, răsbunându-se totodată și contra desmătului actual, prin distrugerea bolsevismului nefast și fără Dumnezeu. Rusia deci va fi nevoită să stea pe loc, căci în momentul când va face cuceriri externe, va fi nimicită în interior prin răsvrătirea locuitorilor.

Situatia Germaniei hitleriste nu e mai bună, căci politica svasticei este condamnată de către comunişti, cari de asemenea vor conlucra numai pentru reuşita mişcări lor într'un eventual măcel. Singură Ungaria ar rămânea la dorinta ei; dar unde e prea muit suflet şi prea puțină minte se nărueste totul dela sine.

In fata acestor stări va trebui să ne păstrăm aliaţii adevăraţi: Franta şi Mica Antantă, cǎci cu toate cǎ la orizont norii nu sunt atat de groși, un răsboiu este aproaps inevitabil și răsboiul viitorului va fi lupta contra omenirii şi contra lui Dumnezeu; precum şi stârpirea acestora, căci ce influentà ar avea asupra noroadelor, ce vor evolua pe fronturile viitoare mormintele noui ce se vor arăta la orizont stropite cu sângele rănitilor si morților, dacă cele de azi sunt desconsiderate și insultate indiferent de neam şi de rasă.

Augustin Ilieşiu
student.

Oameni buni şi buni Români, dacǎ voitii să aflatic ce cred şi eu despre starea lucrurilor din România, v'o spun lămurit: e rea, nu se poate mai rea. De 15 ani de zile, bugetul tării a fost risipit prosteste, iar avutiile pământului j̛̣fuite. Datoriile au crescut, veniturile au scăzut, aşa că nici dobândă la datorii (cuponul) n'o mai putem plăti.

Cine-i de vină ?
Unii spun că e de vină criza din alte tări. Aceia ori sânt proşti, ori mint cu ştiintă Că, dacă era o tară, care să poată trece mai uşor prin criză, era tocmai România, fiindcă pằmântul ei are de toate.

De vină este altcineva: e lipsa de minte şi mai ales lipsa de obraz a cârmuitorilor. Acesta e adevǎrul adevărat. Incepând cu ticǎloşia schimbului coroanelor ş̣i sfârşind cu ticăloşile dela Skoda, soselele suedeze şi împrumutările cu spert, e vădit cǎ tara a fost prǎdată fără milă. Oameni, care n‘aveau după ce bea apă, îndată ce au venit la guvern au făcut averi de zeci de milioane.

Care e leacul? Care partid mai poate da azi tării sănătatea de care are nevoie?

Mă doare în suflet să mǎrturisesc, dar sânt dator s'o spun fătis: . nădejdea mea în partidul național-fărănesc s'a risipit. In loc ca Ardelenil sǎ fi stat uniti, cum fii indemnam

## Bu'etin politic

## VTERNE

Decretal de dizolvare al "Gàrsii de fier" a fost întocmit.

- Ministerul instrucțiunii face cunoscut membrilor corpului didactic, că pe ziua de 1 Ianuarie, incetează toate concediile, oricare ar fi cauza lor.
D. ${ }^{\text {dr }}$. Lupu, mergând in propagandă electorală, la Cluj, a fost bătut cu ouă clocite de sătenit din comuna gMoti.
- Conflictul ivit în sânul organizatiei national-tărǎniste, a dus la ruptura intre vaidişti ssi manişti.

Vaidiştii s'au retras din alegeri.

## EXTERNE

Parlamentul italian va fi dizolvat. El va fí inlocuit cu Consiluul corporatitilor fasciste.

Se vorbeşte că Nafionalişttii din Ucraina pregàtesc revolutía contra regimului sovietic.

In Spanía a isbucnit o nouă revoluţie.
Două state din America de Sud: Paraguai sii Bolivia, sunt in continuă cearta.

Zilele trecute s'a dat o luptà crâncenà intre cele două state beligerante.

- Italia, în ultimul timp, şi-a manifestat dorința de a schimba actuala conformație a Ligii Naffunilor.

Dar revizuirea pactului dela Geneva, inseamnă revizuirea tratatelor.

Si iată unde vrea să ajunge Italia...

- După vizita d. Litvinov la Roma, presa italiană ia din ce in ce mai mult o atitudine duşmănoasă fată de Japonia.


## păreri...

după Unire, ei s'au desbinat, nu în două, in 9 bucăţele. Aveţi acolo manişti, vaidişti, gogişti, liberali de două feluri, averescani, lupişti, socialişti şi Dumnezeu ştie ce mai aveṭi... Unii oameni cu durere de inimă ar dori acuma să vă strângeți iaasaşi la un loc, cum eraţi înainte cu 15 ani. Zadarnică nadejde! Văzut-aṭi vreodată un geam spart, să mal ajungă iarăşi întreg?

Atunci ce-i de făcut? Cine să vindece tara?

Şmecherii au născocit fel de fel de doftorii mincinoase. Unii nu se sfiesc să spună că ar fi destul să schimbăm banii ori să iertăm datoriile pentru ca mâine toată ţara să sburde de bine...

Cei care cred că felul banilor e de vină sânt întocmai ca cei care ar spune că potcoavele sau håturile trag carul. Dar oamenii cu judecatǎ ştiu că puterea nu e in hături sau in judecata stiu ca pulerea nu e in haturi sau in
potcoave, cl in calul care trage povara. Nu banul de hârtie şi nu socoteala pe hârtie poate vindeca o tarà, ci o nouả intocmire a gospodăriei statului întreg. Cu cârpeli şirete nu facem nimic. Din astfel de cârpeli, nu poate câştiga decât ceata cătorva şiretti care vor să pescuiască în apa tulburată de ei.

Aşa dar, dacă voiți în adevăr vlndecare, altfel de doctorie şi alffel de doctori trebue sc cautaţi. (Cuvântul)
S. Mehedinţi

## Cum trebuesc îngrijite vitele

In avutía noastră națională, creşterea vitelor contribue cu $28^{\circ}{ }^{\circ}$ din totalul celorlalte ramuri de exploatare.

Pe lângă produsele principale ce le obţinem de la vite: lapte, carne, lână, etc., ele ne mai daus produse secundare ce au intrabuinţare in industrie: coarnele, pǎresl, oasele, s. a. Cu vitele issi face agricultorul toate muncile agricole si tot vitele ne dau bălegarul, acel ingrǎşǎmânt complect şí de durată, care dat paxmântulusi if maxreşte fertilitatea. Crescând vite, poate agricultorul să-şi valorifice anumite produse secundare ale fermei, pe cari nul le-ar putea valorifica pe piată: pleavă, cocení, frunze de sfecle, etc. Tot cus ajutorul lor se poate obtine un pret mai bun pe cerealele produse in exploatare, ingrăsând porcí, boi si păsări. in exploatare, Cu drept cuvant se poate spune, cà prin
terea Pior, nobiam produsele agricole.
Pentru a avea o creştere rentabílă a vitelor, trebue avut in vedese următoarele: a) Ce fel de vite creştem saus ingrăşăm (din punct de vedere a raseí), b) Modul de hrånire, îngrijírea vitelor, e) desfacerea produselor.

In cele ce urmează, ne vom ocupa despre ingrijirea vitelor, ce trebue astfel executata, incat toate organcle să se dezvolte in mod normal, iar capacitatea lor de a produce să perzíste cât maí mult.

Prin un exercitiu continuu, nu numaí că se menţine un animal in formǎ, dar ișí rí dicả şi puterea de producţiune. Astfel caí si boí carí Iucrează regulat, lise desvoltă muşchií, iar animalele ce trăesc mai mult in libertate, nu in grajduri prea calduroase, sunt mult maí ferite de răceală, decí mult mai rezistente.

Prima grije ce trebue avută, este ca animalele să aibă minimul de misccare. Cele care merg regulat la pășune, sau lucreazax la ham ori jug, nu mai aus nevoe de vacile de lapte are. Sunt insa caztide in suajd sí cel a ce sunt multa vreme tinute in grajd şi cel a ce este mai raut cà sí vitcei lor sunt tinuţi langa le. Deci in acest caz vitele sunt bine hrannite si ingrijite, totusi sufar organele a paratuilui locomotor. Dacă vitele aus mişcare suficientax, sistemul osos se intăreşte, iar membrele aus o poziţie normală. Deasemenea corpul işí măresste dimensiunnile, atât in lărgime cât şi in adâncime. Mare importanţa are miscarea in stadiul de tinereţe al animalelor, când organismul se af1à intr'o creştere intensax. Aceasta, maí ales pentru animalele de muncă cat şí de măcelărie, căci un schelet bine desvoltat, dă posíbílitatea sả creascả pe el o mai mare masă de muşchí.

Cantitatea de globule roşii din sânge se măreşte in tipul lucrului, căci in urma cercetărílor s'a dovedit cax, inainte de lucrus este $22-42 \%$ din volumusi sângeluí, dupa Iucrare se ridicà la $40-\left.60^{n}\right|_{0}$. Deaceea se recomandă ca tineretul sii vacile de lapte, cari nu pot merge la păşune şi să se scoată zilnic la plímbare cateva ore. Deasemenea taurí de reproducflie trebuesc zilníc plimbaţi 2-3 ore, făcân-du-se mare greşeala că taurii comunali, in multe părţi, nus se scot cus Iunile din grajd.

Crescătorull trebue sa dee o mare atentíune ingrijiríi pielé, care constă din a inlătura tiune balega saus alte impuritătí cari ar ti
fixate pe ea, ce í impiedică buna funcționare. O ingrijire regulată a pielei, o fereşte de a nu se face colonii de păduchi sau alţi parazittio Currăţirea piclei se face cus ţesala si cu peria. Cus ţesala, deobicei se desfac bucaţile ria se curartr definitiv pielea. In reneral peria ria se currăţà definitiv pielea. In general peria servesste la curăţitul pielei, iar cu țesela cura̋tím praful dusă perie, pe care il scuturăm intr'o lảdittă. Este o foarte mare greșeală să se aşeze praful după țesală, in rândurí pe linia grajdulusi, căcí in tímpul când il luam cus mătura, cea mai mare parte se ridică din nous in sus, depunându-se pe animale.

Când animalele vin inăduşite de la muncă, se va şterge naxduşeala cu un şomoiag de pae (se busoneazax), Daca caii sunt prea mult nåduşiti, nus este de recomandat a se busoma, căcí năduseala va intra din nous in piele, cí este maí bine să se curete maí intâi, cus ajutorul unut cutit de lemn, saus otel, apoi frecat cus unu cutrit de lem, usucà bine Frecat ers pae pana ce pielea se usuca bine. Frictionarea prelei cus pae, mai are avantajul, căcí perí acoperitorí după corp sunt indreptaţi in sus, deci se mărește suprafata de evaporare. Deasemenea prin frecare se aduce mai mult sânge 1n suprafaţa corpului, provocând cǎldură, compesând astfel pierderea de temperatură provocatả prin evaporarea năduşelzi. Se va evita a ţine vitele năduşite intr'un grajd unde este curent, putând foarte uşor se răcească.
(Continuarea in pag. 3-a).

## Furtul dela Tebea

Au trecut câteva săptămâni dela săvârșirea celui mai îndrăzneţ furt din Zarand

Au trecut câteva săptămâni și, trebue să mărturisim din capul locului că nu ne gândeam că acei ce sunt însărcinaţi cu supravegherea şi liniştea tinutului nostru, să nu dea de urmele pungașilor.

Şi se pare că lucrurile sunt aşa de clare, ca lumina zilei.

Dar oficialitatea, pe care n'o putem felicita, s'a mulţumit, cu zâmbetul indulgent, să nu fie prea pretenţioasă cu această h ție. Un bagatel!.

Ce-i 196.000 lei la o comună ? Si mai ales la o comună bogată ca Tebea.

Consilierii n'au protestat. Jandarmeria din Baia de Criş - după cât se vede - s'a mulłumit să surâdă amar, si.. să îndeplinească formalitățile...

S'a procedat prea dulce... Hoţii se plimbă nestingheriţi de nimeni, se plimbă făurind, probabil, alte combinaţii de pungășii.

Oficialitatea, în competinţa căreia cad asemenea fapte, s'a dovedit, până acum, neputincioasă ; iar lor aceasta le trebuia.
tr'un batalion în oraşul Gamara (pe Volga), sub comanda căpitanului Milovan, și că în oraşul Celiabinsk în Siberia ar mai fi și alṭi voluntari români. Punându-se trenul în mişcare, nu ne-am putut informa mai amănunțit. De câteva ore ne aflăm aci, dupăce am trecut înălṭimile stâncoase ale Uralilor.

Celiabinsk (In Siberia) 4 Oct. 1918.
Acum nu mai sunt acum prisonier, ci voluntar român.

Dela gară ne-au condus soldaţi cehi în curtea unui mare edificiu, cu aparență de cazarmă, şi ne-au lăsat fără ceva explicații. La puțin timp după aceasta a întrat în curte un domn civil. Fiindcă din toată ceata celor 93 Români s'a întâmplat să am eu îmbrăcămintea cea mai curată; domnul respectiv mi s'a adresat mie, informându-se de unde venim și câţi suntem. I-am răspuns la întrebări. Fizionomia sa îmi era cunoscută, însă nu-mi puteam da seama cine este. L'am intrebat dacă știe cu ce scop am fost aduşi aici. Mi-a spus că in această clădire se organizează un Corp de voluntari români, cari cu Cehii şi

Da, dacă suma de 196.000 lei nu reprezintă nimic pentru țebeni, chiar astăzi când criza prin care trecem şi-a atins apogeul, apoi fapta în sine îşi are importanța ei

Desigur furtul nedescoperit dela Tebea va fi un imbold în plus. pentru acei cu apucături de pungaşi, să opereze cu mai mult curaj.

Aflarea hoţilor implicaţi în furtul dela Tebea e o chestiune de prestigiu ale autorităţilor polițieneşti din Zarand.

In numărul viitor vom reveni cu amănunte.

## școală model

De mult ar fi trebuit să se arate și să se scrie despre frumosul progres dela scoala primară de stat din com. Vulcan, jud. Hunedoara. Ori de câte ori s'a inspectat această școală, de către organele de control în drept (după cum am văzut și eu procesele verbale), s'a relatat pe larg lăudabila și rodnica activitate ce se depune de către corpul didactic al acestei şcoli, în fruntea căruia se găsește harnicul înv. dl. dir. Ioan Munteanu. In fiecare an sccolar, datorită energiei d. I. Munteanu, această şcoală primară, organizează câte o expoziție de lucru manual, care e vizitată și admirată de întreaga populație din Valea Jiului.

Deasemeni, în decursul fiecărui an școlar, corpul didactic îndemnat de d. director organizează diferite serbări pt. şcolari și părinții lor, serbări cari aduc mari foloase pe teren cultural.

Programul acestor serbǎri este întotdeauna bine alcătuit; ca: piese teatrale, recitări, dansuri naționale, cântece pe 3-4 voci și altele. Mai amintesc, în treacăt, că această scoală are atelier de lucru manual, bibliotecă, muzeu, aparat de radio, cooperativă școlară, etc. Toate clasele sunt înfrumusetate cu tablouri, hărti, desene făcute de elevi; iar în ferestre ghivece cu flori, cari dau un deosebit farmec salelor de clase. Activitatea scolară si extraşcolară ce se depune la scoala amintită mai sus e rodnică și merită laude.

Școala prim. de stat din com. Vulcan, poate fi luată drept model pentru întreg jud. Hunedoara.

## Cândse va da vacanta

 scolară.Intrucât alegerile pentru Camerā vor avea loc in ziua de 20 Decembrie si intrucât cele mai multe localuri de şcoală vor fi întrebuinţate ca secţii de votare, ministerul instrucţiunii a hotãrît ca vacanta de Crăciun să înceapă în ziua de Sâmbătă 16 Decembrie, până la 8 Ianuarie 1934.

Sârbii legionari au să meargă pe front, contra Centralilor, și să luptăm pentru desrobire.

In cursul conversației am văzut că acest domn este avocatul Voicu $\mathfrak{E N i f e s c u}$, din Braşov, cu care împreună era să mâncăm o bătae dela niște Unguri şovinişti, în Turda, înainte cu 11 ani. Dupăce mi-a spus că este președintele Comitetului național român, în Siberia, și după o scurtă vorbire, înflăcărată; s'a dus în cancelaria Reg. I Horia.

La câteva minute au sosit și cele 4 compănii ale batalionului I, care este cazarmat aci. Soldatii în echipament de al armatei ruse, cu treicolor la capelă, iar ofiterii in echipament ca al celor din România. Curăţei, chipeși și mai discîplinați ca cei ai ,,armate poporale" ruse, au făcut asupra mea bună impresie. După amiază am fost întrebați cari ne înscriem voluntari. Ne-am înscris 90 din 93. Cei trei au fost trimiși în lagărul de prisonieri.

Am aflat aci, în Celiabinsk, mai mulṭ colegi. Din părțile hunedorene este numai I. Macarie, din Vinerea. Pop, Gocan. Mos, Ger-

## Crucea sii sectarii

Biserica ortodoxă dreptcredinciasă învătăturii date ei de Mântuitorul lisus Hristos, cinsteşte crucea, ca pe un simbol ai răscumpărării omenirii din robia păcatului.

Incepând chiar din primele veacuri ale creştinismului, semnul crucii era fǎcut cu multă evlavie, după cum ne mărturiseşte Tertulian în opera sa „De Corona". El ne spune cǎ aproape toate acţiunile din vieaţa creştinului se începau şi se sfârşeau cu semnul sf. cruci: când se scula, când se îmbrăca, când se încǎlţa, când se spåla, când se ştergea, când intra sau eşia din casă şi a m. d.

Dar mai ales dela marele împărat al al creştinătăţii, Constantin cel Mare, care scoate pe creştini de sub prigonirile păgânilor, crucea ocupă locul cel mai de frunte în biserica creştină. Constantin având un războiu cu un pretendent al tronului său, era foarte ingrijorat de izbândă, căci armata lui era mult mai mică decât a contrarului sảu. Atunci Dumnezeu, care cunoştea gândurile Marelui Impârat, îi arată pe cer semnul crucii pe care erau scrise cuvintele : „In acest semn vei invinge". De atunci semnul sfintei cruci a început să fie făcut în faţa lumii întregi, nu numai în catacombe şi în locuri ascunse, unde creştinii se refugiau din calea prigonirilor păgânilor.

Azi ca şi în trecut, semnul sf. cruci este practicat de toată lumea creştină. Dela episcopul, care binecuvintează cu amândouă mâinile în semnul crucii, şi până la femeia, care în sărmanul sǎu bordei îşi adoarme copilaşul şi nu se depărtesză de legănul lui, până nu-i face pe faţă scmnul crucii, practicarea închinării a devenit universală. Orice creştin evlavios face semnul crucii când se scoală, când se așează la masă, când se scoală dela masă, când începe un lucru, când pleacǎ într'o cǎlătorie etc. Facerea semnului crucii exprimă credinţa în sf. Treime şi în mântuirea neamulul omenesc, realizată de Iisus Hrıslos, prin jertfa Sa de pe lemnul crucii.

Cu durere innsă trebue să constatăm, că deși crucea a avut un deosebit rol în opera de mântuire a neamului omenesc, totuşi chiar dela inceputul creştinismului, alături de cinstitorii ei s'au aflat şi de aceia, cari în nesocotința lor dispreţuiau şi îşi băteau joc de semnul crucii. La început a fost dispreţuită de păgâni, iar azi mai mult ca oricând, crucea cea de vieață făcătoare e disprețuită de diferitele secte. Aceştia nedându-şi seama de ceeace fac, consideră crucea ca pe un oblect, ce nu merită să fie venerat. Le spun însă sectarilor că ei fac această obiecțiune, fără ca mai întâi să judece, deoarece noi cari cinstim şi ne închinăm sf. cruci, nu ne închinăm lemnului sau materialului din care e faxcută crucea, ci ne în-
man, Osian sunt din părțile Clujului. Afară de noi, învăţătorii, mai sunt notari, negustori etc. Cei mulți sunt firește țăranii noştri. In fruntea organizației este „Comitetul național român" care e un fel de guvern al nostru. In frutea lui, ca președ. al guvernului și omul de legătură cu lumea străină, este V. Nițescu. Sectia de organizare îşi are în frunte pe Nedelcu, iar la finanțe prof. Gocan. Deacamdată avem numai Reg. I »Horia«, cu trei batalioane; unul aci, al doilea spre Est în orașul Kurgan, iar alt treilea mai spre Est, în Petropavlousk. In fruntea Reg-tului este maiorul Dâmbu, fost locot. al armatei române. Batalioanele au comandanṭi : cel de aci, pe Locot. Comșa, fost director de bancă în Brad; cel din Kurgan pe sublct. Comşa; iar al treilea pe locot. Teglariu. Ambii acești din urmă sunt ofițeri de ai armatei române. Ofiţeri fiind puțini, fiecare companie are câte unul, care e comandant. Mai este un batalion român în Samara, al cărui comandant căpt. Milovan, deocamdată, nu voeşte a se subordona comi-
chinăm aceluia care de bunăvoie a pătimit și a murit pe ea, pentru păcatele lumi. Cred că acest lucru e aşa de limpede încât ori care om, numai putin dacă ar judeca, s'ar convinge de adevăr.

Sectarii consideră crucea drept idolatrie, oprită de porunca 1 şi 2 a Decalogului lui Moisi. E adevărat că prin aceste două porunci Dumnezeu opreşte idolatria, adică închirunci Dumnezeu opreşte idolatria, adică inchi-
narea la dumnezei făcuṭi de mână omenească, dar nu opreste închinarea la închipuirile Dumnezeului celui adevărat. Nu numai acestea, ci incă multe alte obiectiuni mai aduc sectarii contª crucii, pe cari însă din lipsă de loc nu le pot enumăra aici Un lucru însă e constatat, că toate obiecțiunile lor n'au nici o bază și se răstoarnă aşa de uşor, ca şi o casă zidită pe nisip, care îndată ce vine apa sau vântul şi duce nisipul, ea se surpă.

Sectarii nu vreau să înţeleagă, că lisus Hristos prin scump sângele Său, a spălat crucea de ruşine şi a sfinţit-o precum a sfințit și apa Iordanului prin botezul sǎu şi pâinea şi vinul prin mâinile Sale, la cina cea de taină. Sfinṭind El Crucea, ea a ajuns ca alături de apă, de pâine şị de vin, să ia parte la actul mântuirii noastre. Sectarii nu vreau apoi sǎ ințeleagă, că sf. Cruce e semn de mângăiere, scut împotriva primejdiilor, nădejde intẵrire și pace pentru toţi cel ce cred în ea şi prin aceasta în cel ce s'a răstignit pe ea. Azi ca și în trecut, ea împodobeşte turlcle bisericilor, altarele de rugăciune şi jertfă, casele creştinitor, stă de veghe la răspântiile drumurilor şi pe mormintele celor trecuți din această viaţă.

Ca încheiere vă îndemn pe voi sectari, ca să vă treziți din amorteala sufletească în care aţi cǎzut, intraţi iar în sânul bisericii pe care ał̣i părăsit-o și vă închinaṭi sf. Cruci, strigând împreună cu biserica: "Crucii Tale ne închinăm Hristoase şi sfântă Invierea Ta o lăudăm și 0 mărim".

Trifu Benea
student in teologie - Sibiu.

## Cum trebuesc vitele îngrijite <br> (Continuate dela pag. $2-\mathrm{a}$ ).

O ingrijire mai atentax a pieleí, se impune in primăvară, când are 1 loc schimbarea parrului; animalul fiind mult mai sensibil la toate variaţiunile de climă. O acoperire a animalelor cu pătura să nus se facă decat in cazuri anumite: când animalele vin dela muncă şí când suntem nevoiţi să le adăpostim in un grajd răcoros, când le transportamiarna cu trenul sau când stau, pe un timp rece in urma unei munci intense. In cazul când intrebuintăm des pătura, animalele dervin prea sensibile, decí mai mult expuse răceleí.

Contra muştelor, se obişnueşte sa se acopere caíi cu o plasa subţire, íar la urechí se pun acoperitori. In regiunile unde se lucrează cus cai ce aparţin raselor grele, animalele se tund in timpul iernei, pentru a se putea mai bine ingrijí pielea, cảci un paxt mic,
tetului din Celiabinsk. Avem şi o gazetă săptămânală»Gazeta voluntarilor«.

Eu am serviciu la casieria Reg-tului. Ziua îmi trece între state şi tablouri, iar seara ne adunăm la registratură, unde ne este locuinţa și cetim ziare. Aflăm din aceste ziare că înaintează antantiṣtii, în Belgia. Uneori avem și reprezentaţii de cinema. Acestea le dă »Societatea americană a tinerilor creştini«. Pe noi ne finanțează Antanta și în special Franṭa.

Celiabinsk 20 Oct. 1918.
Sosesc mereu transpoarte de prisonieri români, din care cea mai mare parte se înscriu ca voluntari.

Din ziarele ruseşti aflăm că antantiştii înaintează mereu în Belgia şi e vorba că Bulgaria ar fi foarte slăbită; încât, se crede, că va fi silită a încheia pace separată.

Tinutul în care ne aflăm e şes întins. Solul cam nisipos, însă productiv. Populația - și cea străină - vorbește limba rusească. In acest oraş s'a întâmplat - în vară - re-
face ca năduşeala să se evapore mai repede unul mare, reţinând maí mult timp nảduseala. Totuşi regiunea şalelor (deasupra rinichilor) ràmâne adesea neatinsă, cǎcí această parte corpului este mai uşor expusa la raxceală.

Tăerea cozii, nu are alt scop decat estetica pentrus vânzare, animalul având alt espect. De fapt, coada este un mijloc natural de apărare al animalelor contra muştelor.

Spalatul sii imbariatul vitelor se va face cus mai multă atenție, mai ales pe timp răcoros, dupa care se face ussurarea pielei prin buşomare. Când partea inferioară a pícioarelor este murdară, se spalà cu apă, buşomân-du-se bine dupa aceea. La caii din rasele perfecționate (de cursă) picioarele se bandajeaza după ce s'au spǎlat, cu făşí de lână, pentru a le feri de răceală, In timpul verií, baia este un mijloc excelent de a curàti pielea si a-i stimula activitatea. Tot baia intareste pielea contra răcelí, măreşte pofta de mâncare şi ridică puterea de muncă.

De o ingrijire specială trebuse sa se bucure copita şi unghitle, maí ales când vitele staus multà vreme in grajd, saus umbla pe terenuri prea moí. Manjií, cand umbla pe un drum tare, uscat şi putfin pietruit, tocirea unghiei se face pe măsurả̉ ce creşte; singura grije este ca să verificảm din $6-8$ săptàmâni cum creṣte ea, şi să rotunjim cu o fila margina, ca să nu se facă crăpături, saut să tăiem când tocirea nus se face regulat. Un mare neajuns este potco ${ }^{\text {irrea }}$ cailor tinerí, căci copita este impiedecatả să creascả in voe. La caii ce fac puțina mişcare, este de recomandat, ca din pimp in tim să se treagà potcoavele, sà se tae timp in tim să se treaga potcoavele, sả se tae
sía sâ se cureṭe marginea unghiei, bătandu-se sí sa se curete marginea unghiei, baxtanduse
din nous. Dacă este posibil, picioarele din'nainte din nous. Dacả este posibib, picioarele din'nainte
să se spele zilnic, ca să nu se usuce cornul să se spele zilnic, ca să nus se usuce cornul copiteí prea mult, iar toate copitele să se unga cus grăsime. Tot de aeeaş ingrijire trebue să se bucure copitele boilor şi vacilor cus lapte. O creştere prea mare a ungiilor la vacíle cu lapte, face ca şederea in picioare sał fie dureroasă, scảzând mult cantitatea de lapte, far boilor puş̧i la ingrăsat, deasemenea li-se mícsoreaza creşterea in greutate. Taurrii de reproducţie, in timpul actulusi impreunaxrii işi lasả toată greutatea corpuluí, asupra vacií, in cazul când unghitle sunt prea mari la picioarele posterioare ghire sunt prea marí
cari tioduce durerí.

Mare importanṭa are tăierea unghîlor la animalele carí aus fost bolnave de febră af toas $\begin{aligned} & \text { (boala de gură şi de pícioare), cảcí in }\end{aligned}$ unghii stả microbul acestei boli, luni intregi, răspăndind boala şi la vitele sănătoase. In acest caz , unghifle taiate se vor arde, iar copita se dezinfectează. La vitele cu coarne mari, când un corn nu creşte simetric cur celălalt, se pune pe forme de lemn, ce $1 i$ da o direcţie de crestere, asemănătoare cornului cu cresterea regulatã. In cazul când amândouă coarnele cresc nepotrivit, de exemplu at ameninta sax intre in ochi, atunci se vor taxia, saus prin incalzire, facem ca matería cornoasă să fie maí elastícă, indreptandur-se vârfurile in altà directiune.

Numai ingrijind vitele cum se cade vom reusí să avem un material frumos sic cres cătoría ne va aduce profit, cảci este ştiut cả : "Ochiuıl stăpânului ingraşă vita !"
M. GATAN

Inginer agronom
volta legionarilor Cehi şi de aci a pornit cucerirea Siberiei de către ei. Frontul între bolşevici și democraţi e acum aproape de Urali. In timpul din urmă Cehii s'au cam retras de pe front. E vorba să mergem și noi, după ce ni se va termina instrucția pe front.

## Celiabinsk 5 Nov. 1918.

Sosește vestea că puterile centrale ar fi capitulând. Era şi timpul. Noi continuăm cu organizarea și instrucția. Seara cinematograf şi conferinṭe. Am ţinut şi eu una despre "Trecutul Românilor".

## Celiabinsk 7 Nov. 1918.

Părăsim acest oraş şi cazarma noastră - fostă fabrică de ceaiu - cu destulă părere de rău. Cu greu vom mai găsi curăjenia şi confortul de aci.

Mergem spre Est, in oraşul Petropavlovsk, unde se zice că ar fi mai multe cazarme, pentru a ne continua organizarea. Acolo vin şi cei din Samara. Ei vor fi batalionul al IV-lea.

Ioan Fodor
(Va urma).


## Fondul de ajutoare

In atenţia Domnului Preşedinte al Asoc. invăţătorilor „Hunedoreni"
Nu voiu să polemizez cu dl Preşedinte al Asociatiei noastre judetene, nici cu colegii învăţători cari au luat parte la sedinṭa dela 2 Oct. a adunării generale dela Simeria, când s'a votat "pe articole şi în general" Regulamentul Fondului nostru de ajutoare și nici să pun la îndoială frumoasa intenție a inițiatorului şi a celor ce l-au votat.

Nu sunt contra ideli frumoase ce „răspunde unei necesităţi imperative", de a fi „toṭi pentru unul și unul pentru toṭi" în cazuri extreme, ca cel prevenit prin acest fond Mă bucură, ca pe toți colegii ce-i inţeleg -rostul, dar să mi-se dea voe să spun și eu un cuvânt, ca unul care nu am putut lua parte la votarea acestui Regulament.

Prin articolul 5 al acestui Regulament, se creiază 5 categorii de ajutoare: de 10000 $15,20,25$ şi 30.000 Lei. Ajutoare care pe câțiva îi mulţumesc, dar pe cei mai mulṭi ii nedreptătesc. S'a uitat la votare că art. 4 al aceluiaş regulament, prevede o egală contribuţie din partea oricărui înv. ori care iar fi starea civilă. Va plăti înv. incepător la "cotizaţii de regie" dela 19 ani până la $60-70$ ani cât il va tine D-zeu - pentru un ajutor de 10.000 Lei dacă este celibatar, sau 15.050 Lei dacă D-zeu nu i-a dăruit vre-un copll, pe când cei dela lit. e) a aceluias articol, plătesc suta, trece în lumea dreptilor și urmaşii încassează 30.000 Lei. Este dreptate? Da, la datorii! La drepturi ? Nu! Sau suntem noi cei tineri aşa de galanṭi, de generoşi? Nu putem fi! Sarrăcia cauzată de salarul nostru mizer nu ne permite generozități.

DI Presed. al Asoc. şi On, Comitet de conducere este dator să convoace adunarea generală pentru a se face dreptate tuturor. Si aceasta cât mai curând, deoarece tergiversarea ei ar aduce la desmembrarea Asociatiei și la compromiterea frumosului scop al fondului.

Invăłătorii tineri ssi cred că şi cei mai in vârstă sunt de aceiaş părere, că la datorii egale, să avem şi drepturi egale.

Gheorghe Crisan, înv.

## Aninoasa-Hunedoara.

Cercul cultural "Aninoasa", si-a deschis programul de activitate pe antul şcolar in curs, in zitua de I XII. 1933.

In şedinţa intima s'a ţinut lecţia practicà "Pisicica", de câtre d. inv. V. Ciubotaru. S'a făcut auto-critica, critićca lecţii, cât şi asupra metodei de predare. Lecţia a fost foarte bine reusitita. Dupal lectice a urmat documentata conferinț̣a : "Metodica intriṭici"", tínută de d inv. I. Trifon. Prin cuvinte alese d. Trifan, arată originile inv. inuitiv, cat sí etapele prin care a a trecut pana in zifele noastre. La ora $10^{1} \|_{2}$ a. m. totic membrii cercului aus luat parte le serviciul religios ce s'a oficiat la biserica ortodoxa din Aninoasa. Ací păr. Emilian Şincai, prin cuvinte frumoase, cu un ton evlavios şi patriotic, a vorbit despre chinurile romanilor in timpul impărătié Au-stro-Ungare, precum şi despre bucuría ce aut simṭit-o Româníi ardeleni acum 15 ani. Şedinṭa publica s'a ținut in localul Casinoului din loc; unde d. inv. I. Călin, a vorbit despre insemnătatoa zileí de I Decembrie. Apoí a inceput desfăşurarea bogatuiui program constând din cântece, poeziii, etc. conduse de inv. români din Anínoasa.

Corespondent

## Cinema oRIENT" Brad.

## Duminecă in 17 Dec. <br> ,,Balul dela Opera Mare" (Opernredoute)

Șlager, Operetă muzicală în 9 acte, cu: Liane Haid, Georo Alexander, Ivan Petovitcs

## Scumpirea pâinei

Brutarii din localitate au scumpit pâinea. Cu începere de Joi -7 Decembrie in oraşul nostru pâinea se vinde cu 8 lei Kg . cea albă, până acum 7 lei, şi cea neagră cu 7 lei în loc de 6 lei cât a fost până acum.

Ar fi cazul ca primăria să iutervină și să oprească această scumpire care nu e deloc justificatǎ.

Chiar în săptămânile trecute ministerul comunicatiiilor a aprobat pentru câteva regiuni in care întră şi Bradul, $50 \%$ reducere pe C. F. R. pentru alimentele necesare populaţiei.

Noi aşteptăm o eftinire a pâinei.
00000000000000000000000000000000 CEL MAI FRUMOS
Cadou de Crăciun sunt felicitările în persoană.

In telierul

##  <br> se execută ilustrăti pentru félicitări cu fo-

 tografie personalănumai cu pretul de 15 lei bucata. SE PRIMESTE UCENICÃ!

## 000000000000000000000000000000000

## Notarea elevilor de curs secundar

Ministerul instructiunii a dat o decizie prin care stabileşte următoarele norme pentru notarea la studii a elevilor din scoalele secundare :

Aprecierea activități ssi asiduităţ̧ii elevilor se va face cu calificative. Pentru a inlesni, insă, nuanţarea acestor calificative potrivit valorii răspunsurilor si lucrărilor date de elevi, alături de nota calificativă se va pune $\$ 10$ notă exprimată prin cifre dela 1 la 10 după urmatoarele norme : except, suficient 6 sau 5 iar insuficient 1-4.

Notele calificative trecute in cataloage până în prezent vor fi completate cu note exprimate in cifre.

Cadouri prefioase de Crăciun şi de Anul nou se capătă la ceasornicarul

## IGNATIE

 SIDORFONDAT IN 1903 BRAD.
Asortiment mare de ceasornice, Fac reparatiuni garantate de ceasornice optice si bjute ii.
SA NU CUMPARATI DE LA !-! VANZĂTORI AMBULANTI. !~!

Multămind onoratilor cetitori ai ziaruluit ,Z Zarandult pentru increderea ce mi-aus acordat, 1 位 dela conducerea acestuit ziar. $\mathrm{C}_{\text {u }}$ stimă CONSTANTIN SPOREA Directorul scoalei normale din Deva.

## Stiri de tot felul <br> Cărțile de alegători, pentru

brădeni, se impart Vineri, 15 Eec. c

- In gara Zam, din judetul nostru, trenul regal, cu care Suveranul se înapoia dela vânătoare, a suferit un accident, care ar fi putut avea urmări grave.

In gară era un tren personal care aştepta trecerea trenului regal.

Trenul M. S. a fost dus pe aceiaşi linie pe care stationa trenui personal. Mecanicul observând greşala, a înfrânat brusc.

S'au rupt mai multe frâne şi tampoane.
Regele si suita sa au scǎpat neatinși.

- Pe ziua de 8 Ianuarie 1934 ministerul instructiunei a hotărît infiintarea a 2500 posturi de învătători. Se vor reînfiinţa posturile suprimate de regimul trecut, în număr de 1500 , precum si întintarea încă a 1000 posturi.

Deci nici un absolvent de scoală normală nu va fi fără catedră.

- In capitală a fost descoperită o bandǎ de falsificatori de monede.

Ei fabricau monezi de 100 lei.

- S'a inventat un aparat şi pentru culesul fructelor.

Acest aparat lucrează aşa de repede că în câteva secunde, pomul rămâne numai cu frunzele.

La Galaţi s'a descoperit o fabrică de timbre false.

- Sottii Lindbergh au traversat oceanul, pentru a doua oară, în 15 ore şi 55 min .
- In Budapesta în 48 ore au fost 11 sinucideri.

Un record mondial.

- D. Titulescu se va întâlni cu d. Beneş, la Caşovia.
Miercuri - In Calcidiea, lângă Atena-Grecia, pământ sa simtit un puternic cutremur de pàmânt. Locuitorii înspǎimântați au rămas toată noaptea sub cerul liber.
- In Siberia bântue un ger groaznic.

Termometrul a inregistra 35 grade
sub zero. Din cauza gerului au murit mii de oameni.

- După vizita făcută la Roma, Litvinov, comisarul sovietic al afacerilor strǎine, va vizita Berlinul şi Viena.

Ordine severc. Ministerul Goebbels, din Germania, zilei trecute a lansat o circulară, prin care porunceşte femeilor germane sǎ-sil lase toate părul lung. Dealtcum, circulara ministrului, precizează sic coafura; să-1 aşeze în formă de melci pe urechi.

- Piraţii Chinezi au atăcat un vagon francez, din care au furat 1000 pfunzi de aur.
- Cu ocazia zilei onomastice a d . N. Iorga, M. S. Regele a dăruit prof. dela Vâlceni, un automobil.
Valceni, un Se spune că d. Boncour, ministerul afacerilor strǎine, va vizita in curând Varşovia si Praga.

Din judef

- Pentru conducerea camerei de agricultură, a cărui consiliu a fost disolvat zile trecută a fost numită o comisie interimară formată din dnii : Mircea Oprea şi Popa Petru, primpretor pensionar.
- Sâmbătă 16 Decembrie ora 9 seara în sala „Pratscher" Brad, va vorbi dna ISABELA SADOVEANU, despre: "Cum să ne cunoastem neamul şi thara".

Intrarea liberă.

## NOU! <br> Au apărut de sub tipar <br> NOU ,Calendarul Minieruluic <br> si <br> _ ,Calendarul Satelor ${ }^{66}$. -

Deși au peste 100 pagini fiecare, totuşi preţul este numai de 12 lei bucata.
"Calendarul Minierului" se găsește și la "Consum" în Gura-barza, numai cu 11 lei bucata.
Acest calendar nu trebue să linsească "in cnsa n ci unui zărăndean.

