## UNITATEA NATITONALĂ

Cea mai grea, cea mai delicată din problemele vietei noastre actuale, e cea care priveste unitatea natională.

- Cum unitatea natională? m'ar putea întreba cineva, cu nedumerire. "Ea există de fapt înainte de unitatea politică. "Mai poate fi astăzi pusă la îndoiala?
- ,,Mai poate" i-ași răspunde. Căci iată cum se prezintă situația sub raportul acesta.

Inainte de unirea politică, ne simteam atraşi unii către altii, de acel puternic instinct, pe care vesicitudinile istorice nu l'au putut distruge şi pe care toate dominațiile străine nu l'au pufut înăbuși.

Acum că suntem cu totii împreună, legați într'o organizație unitară și în comunitate de aspirații, împrejurările ne-au făcut să vedem că opera trecutului nu se poate desființa așa uşor. Am trảit despărtiti, vieți diferite, în culfuri diferite, sub legi diferte; am contractat moravuri si obiceiuri, care nu se aseamănă intre ele ne-am format suflefe, care parma exprima unitafi etnice străine una de alfa.

Viața în comun a pus in evidentă toate nepotrivirile acestea, care ne fac să ne privim adeseori cu îndoială și cu neîncredere sii care ne duc de multe ori la neînṭelegeri destul de grave.

Apoi frământările politice, rivalitățile de partide, curentele regionaliste, greșelile şi abuzurile administrative, măresc toată această criză de conviețuire și-o agravează.

Unitatea națională e mai ales unitatea sufletească şi unitatea aceasta întârzie.

Nu mai.vorbesc de minorități, pe care n'amştiut să le câştigăm sufleteşte.

Dar mă gândesc cu deosebine la fratii de un sânge cu noi, din diversele ṭnuturi eliberate, care de un timp par stăpâniṭi de un sentiment care seamănă o adevărată decepție.

Stim bine că bunurile acestea erau intrucâtva fatale şi cax în orice caz sânt trecătoare. Dar în greutăṭile pe care le străbatem ele ne încarcă de mari riscuri şi de mare räspundere.

Să lucrăm dar pentru unitatea aceasta sufletească, petru dragostea sii solidaritatea de care avem nevoe, pentru consolidarea statului și naţiunei române. Să n'aşteptăm acest lucru însă nici de la guverne, care au alte preocupări, nici dela partidele politice, care sânt incapabile de a se emancipa de rele de care sufăr, ci să întărim inițiativa privată şi s'o ajutăm în eforturile ei, ori de câte ori o
vedem aprinzând ici şi colo o candelă în învedem aprinzând ici si colo o cancul nehotâralor noastre.
tunerecul

Unitatea aceasta nu ne-o poate da nimeni ; trebue neapărat s'o facem noi înșine. E. HEROVANU, prof. univ.

## Epigramă

In urma mortii lui C. I. din localitate, lumea se preteaza la bârfeli pe socoteala
medicului care l'a tratat pe medrictrui
Atâta știtti și voi.... ca să bârfiţio...
Doar Dr. X tratează cel mai bine,
In loc să te-amăgească cum fac alf̧ii
Iți dă viaţă veşnică, creştíne...
P. B

## O nădejde

După sbuciumul alegerilor a venit calmul ce urmează marilor crize. Dacă calmul acestagestează sí începutul unei ere mai bune pentru finutul nostru, o va dovedi vítorul. Totuşi, incă de pe acum firea noastră, - incorigibil optímistă ca ori ce fire umană - Enădăjdueste in mai bine.


Dr. CORNEL TISU, noul ales al Zaranduruís
De data aceasta, persoana noului ales al ținutului nostru, ne indritueşte să fim optimişsti ; cunoasstem in deajuns pe doctorul Cornel Tisu: om tânăr, plín de vigoare, animat de dorinţa de a face binele, fire entuziastă şi energică. Viaţa şị cariera sa de până acum dovedesc cu prisosintă acestea şi ne indreptăţesc la orí ce speranţe pentru vítor.

Fíu al acestui tinut, nǎscut la Trebea in anul 1906, după ce a urmat sscoala primară in comuna sa natală, a inceput cursurile secundare la liceul "Avram Iancu" din Brad, terminându-le la liceul "Moise Nicoara"* din Arad.

S'a distins din primul până in ultimul an, absolvind liceul ,,cu lauda", primul in promoţía sa, in 1924.

Studiile universitare le-a urmat apoi la facultatea de medícină din Bucureștí, unde işi luă doctoratul in 1929 cu mențiunea ",cu laudă", după care urmează cursuri de specializare, iar in 1930 e insărcinat de ministerul Sănătăţí cu cercetărí de specialitate in judeţele Gorj sí Iffov. In sfârşit in anul 1931 se stabileşte in Brad, unde practícă medicina.

Fire desinteresată, profund umană, issi casştigă in scurt timp dragostea popu-
laţiei nevoiaşe, căreia î acordă, incă de la stabilirea sa aici, consultaţii gratuite.

In politică, urmând tradiţia familiei sale, devine un membru devotat și capabil al partidului liberal de sub conducerea lui I. G. Duca. Ca consecinţă, partidul său ii pune candidatura, pentru prima oară la alegerile generale din Iulie 1932, iar la ultimele alegeri, de acum 3 săptămâní, e ales in parlament.

Ne place sả vedem in noul reprezentant in sfatul Thärii, un "homo novus" al Zarandului, in accepţiunea cea maí bună a cuvântuluí.

Prevedem toate dificultăţile pe care le va intâmpina: vârsta sa tânără, fírea sa dreaptă și sinceră, calitâtí incontestabile in viaţa individuală - nu sunt fäcute să-i usureze noua sa sarcină, și aşa destul de díficilă in timpurile actuale. Dar inevitabilul, care hotăreşte triumful puterii morale, va face și de data aceasta sả biruiască sforţările ce le va pune pentru infăptuirea intentiilor sale, de prosperitate şi inǎlţare a ținutului pe care-1 reprezintă.

Din partea noastră - Indepăr-tându-ne de la formula urărilor stereotipe - nu-i facem urări, nici pronostícurí, ci-i dorim numai destulă energie șí tenacitate pentru a birui difícultãtile sí a aníhila invidíile, cari totdeauna stau la pândă, in calea oamenilor de bine, - căci de curăţenia şi sinceritatea bunelor sale intenţii nu ne putem indoi.

G D.

## INTERNE

Parlamentul se va deschide la 1 Gebr.
D. Titulescu, si-a reluat ministeral de Externe, ca d. Savel Rădulescu ca sabsecretar de Stat.

Se vorbeşte că guvernal ar face wn nou imprumut extern.

Legea conversiunei va fi schimbatà. Guvernul doreşte o converstune cat mai largà.

Ministerul de interne pregăteş̧te un proect de lege administrativă.

Proectul are ca scop principal să simplifice aparatul administratio.

Regile autonome se vor desfitinta. In local lor vor infilinta directfuni generale afiliate ministerelor respective.

## EXTERNE

Conferinta SMicei Antante se va tine in 21 Ianuarie c. la Zagreb (Jugoslavia).

In Turcia femeile aus fost indepărtate din funcţitle publice. *

Kemal Paşa va visita Belgradul.
Intre Italia și România s'a incheiat un tratat de comerts.

Din partea Italiei a semnat d. DMussolini, tar din partea Romântet d. Lugojana.

In urma acestei convenfic cu Italiia, exportul de vite se da márt.

## Adăpostul vitelor

Pentru a avea vite frumoase si cres terea lor să fie rentabilăa, pe lângă lucrările de îngrijire a corpului, ce le-am văzut într'un articol precedent, de o atenție deosebită tre bue să se bucure chestiunea adăpostului grajdul.

In primul rând, un grajd trebue să se construiasca pe un teren mai ridicat, pentru a se putea scurge uşor urină, afară. Grajdurile ce se construesc pe un teren jos, vor fi tot timpul umede, in cari mierobii patogeni își păstrează virulinṭa multă vreme, iar animalele sufăr de diferite boli ale canalului respirator, aparatului digestiv, reumatism s.s. a.

Orientarea grajdului, va fi în assa fel ca vara să fie răcoros, iar iarna călduros orientare ce deprinde de vânturile locale. In general, faṭa grajdului va fi spre răsărit, pentru a fi încălzit de soarele de dimineață, iar în timpul zilei, vara, va fi mai răcoros. Cea mai desavantajoasă orientare, este spre Nord, când grajdul va fi tot timpul umed si răcoros.

Materialul din care se construesc grajdurile, trebue să fie poros, astfel ca prin pereți și tavan să circule aerul. Porozitatea perettilor permite ca vaporii de apă din grajd să fie absorbiṭi și daṭi afară, păstrând tot timpul în grajd un aer uscat; deasemenea un material poros (lemn, cărămidă, pământ bătuf, pae presate, in niciun caz fier sau cimènt) dau un zid rău conducător căldurå; ${ }^{\text {deci grajdurile au o temperatură mai }}$ puṭin dependentă de temperatură exferioară.

Pardoseala, din contră, trebue făcută dintr'un material care nu absoarbe urtna sau apa, ce eventual se folosește la spălat. De menționat: un bun material pentru pardoseală in grajdul porcilor este următorul : din bocsa respectivă a unui porc, un sfert se pardoseşte cu cărămidă, iar restul de 3 sferturi, se sapă la o adâncime de $30-30 \mathrm{~cm}$., se scoate pământul afară, se umple cu pleavă sau rumegătură de ferestrău. Pe deasupra, pentru ca porcul să nu râme, se pune o plesă de sârmă, fixatá într'o ramă de lemn de margina gropii. Se știe că porcul nu face niciodałă murdărie in locul unde doarme, deci el se va culca înofdeauna pe pleavă, murdăria făcând-o pe platforma de cărămidă. Din când, în când pleava o înlocuim, iar platforma o curățim zilnic.

Usile, trebuesc să fie destul de largi, ca să nu rănească vitele când trec prin ele;
să se închidă cât mai bine, pragul să fie înălṭimea pardoselei şi să se deschidâ în afară (în caz de incendiu, vitele pot fi repede evacuate din grajd). Să se evite pe cât posibil, ca uşile să fie aşe zate fată în față, căci se face curent in grajd.

Ferestrele se vor aseza in peretele dinspre miază-zi, pentru a pătrunde cât mai mult soare, si să nu fie prea jos aşezate, ci la o înălftime potrivită, pentru ca razele solare să nu cadă drept în ochii animalelor. Fixarea lor în balamale să se facă în partea de jos, nu în lături, ca să se poată deschide in partea din 'năuntru și de sus în jos, astfel că aerul rece, ce vine de afară, să bată intâi în tavan, unde se încălzește puṭin.

Dacă grajdul este larg, are nevoe de stâlpi de susținerea în interior. Aceştia trebue să fie rotunji sau cu colţurile rotunjite, spre a nu răni vitele în trecere.

Canalele de scurgerea urinei, să aibă o pantă suficientă, să fie curat întreținute, spălându-se cel puṭin odată pe săptămână cu apă de var.

Platformele de bălegar şi gropile de urină să fie la câţiva metri depărtare de grajd, căci altfel, toate gazele ce ies din ele, pătrund în grajd.
(Continuarea in pag. III-a).

## Noapte târzie

OViciun sgomot. Satul doarme
Luminat de licurici inàlfiunilor albastre. Par sihastre,
Casele ce roagă ' $n$ taină:
Sf. $\mathcal{D}_{u}$ uh să le adaste.
Ulitit mute... cuvioase,
fac în faţa ta - mătănit,...
Şî prin sdrenţe - până 'la oase:
Te pätrunde geral iernit.
De departe... glasuri sizre
sacadează atmosfera - câiniti.
Ruinaţic de frig - bătiânit...
Plâng in somn.
Domn...
pe tot cuprinsul firii, - vântul, Scaldă 'n sărutărí ferbintí, … pământul, care incremenit de atâtua alintăt,
rumegă in sine, - picitrti de dureri... ssi trimite vestea ' $n$ depărtărí...

Pavel Popoviciu

De toate pentru toti

## Chibzuiala

Toată lumea iubește pe omul chibzuit, pe omul aşezat la cuvânt ca şi la faptă. Mai puțini se gândesc care este isvorul chibzuinṭii şi de aceia, deși o pretuesc la alłjii, mulf̧i nu sunt ei înșişi chibzuiţi. Mulł̧i spun cuvântul. fără să se gândească, deși e vecriu adevărul că cuvântul e ca vântul: dacă l-ai spus odată nu-l mai połi ajunge "nici cu armăsarul, nici cu ogarul«. Ai spus o vorbă grea după care îṭi pare rău, dar n'o mai poţi ascunde de unde a plecat. Ai scăpat un cuvânt nepotrivit, pe care ai urea să-l dregi şi nu mai poti, ci cu cât urei să dregi ce-ai stricat, te ncurci si mai rău. Vorba rea se duce ca glonțul, şi tot ca el, unde nimerește rănește

Alţii sunt tot aşa de pripiţi la faptă ca si la vorbă. Lucrează fără chibzuintă sì apoi își dau cu pumnii în cap. Sc vaită ade seori mai rău decât aceia, cărora le-au stricat cu fapta lor negândită. Nu cumpănesc lucrurile, nu le privesc pe toate fetete înainte de a le săvârşi şi pe urmă se aleg cu pagubă.

Foarte multe din neplăcerile pe car le întâmpinăm în viaf̧ă, mâniile, urile, certele pe care le semănăm în jurul nostru, pagubele neizbânzile de cari ne plângem, nasc din ne chibzuința noastră. Suntem noi inşine răspun zători de cel puțin un sfert dfn necazurile vieţii, in urma vorbelor sau a faptelor lipsite de chibzuinfă. Pentrucă dacă ne place tuturora omul chibzuit, noi nu ne dăm seama cum am putea ajunge şi noi la el.

Buna chibzuială, la vorbă ca ssi la faptă, nu este un dar cu care s'ar naște cineva, ci o însuşire, pe care orice om cuminte o poate câştiga, - mai ales după ce a da odată ori de două ori cu capul de pragul de sus,

Pentru a ajunge chibzuit, de două lucruri e nevoe: să te gândeşti bine șii destul asupra vorbei şi faptei în faja căreia stai şi să te învetti ați stăpâni firea. De dragul lucrului repede făcut să nu te-apuci de-o treabă, până nu o rumegi bine. Pentrucă orice lucru are multe feţe, şi până nu i-le cunoşti pe toate, nu-l poți face cum se cade, temeinic Frâu la gură și lacăt la inimă, sunt poruncile chibzuelii. Și nici o teamă că vei rămânea în urmă, dacă nu te grăbești. Din grabă fără gând deplin, fără vederea pe toate fetele unui lucru nu iasă nimic bun, aşa că în zadar te grăbești. Mai mult folos ai din două fapte bine gândite, decât din douăzeci nechibzuite

## Insemnări din pribegie

 (Continctare)Petropavlovsk 10 Nov. 1918.
Am sosit aci de 2 zile. Sunt acum in Comp, XI-a. Cvartir avem noi Bat. III in edificiur numit "Kamenii Korpus", singura clădire de piatrà in tot oraşul. Toate celelalte sunt din lemn. Orasul e destul de intins. Sítuat langả râul Alkmolinsk. are strǎzi largí sị drepte, insa nepavate. Trotuarele sunt podite cu scandurà. Tinutul imprejmuitor - ca dealtcum vàile tuturor râurilor din Síbería este locuit de Cazací, in bunăstare materială. Ei aus ocupat Síberia in cursul celor din urmă trei secoli - din ordinul țarilor şị adesea fărà ordin, din proprius indemn. După ocupare aus oprit pe seama lor pământurille cele mai bune de pe langà cursurile apelor mari. In rest au fost colonizaţ̧̉ Ruşi. Diferitele neamuri indi-
gene - locuitorií cei vechi - aus fost stram toraţi spre Nord, ori spre Sud.

Aci, in acest afurisit ,"Kamenii Korpus", rabd, adecả raxbdăm, un fríg cum numaí pe front am maí răbdat.

E vorba acum să ne organizăm sín noi in mare, adecă sả organizăm un Corp. In acest scop in lagarut de prisonierí de aci aut fost concentrați aproape zece mii de Romàni. Nu se prea inscríu insă, pentrucă au ințeles că nu avem cazarme.

Petropavlovsk, 26 Nov. 1918.
A sosit aci vestea cả s'a incheiat armistititu peste tot. Eraur deajuns cei patru ani sí cateva luni de măcel. Ziarele scríu că nu vor mai fí impaxațí: nicí Habsburgî, nici Hohenzolernií. Ce va face acum Vilhelm II? Nu se va face oare actor? Se spunea ca ar fi având apucături actoriceştito. Această bună veste ne-a maí topit ghiaţa din inimi - ce se aşe-
zase acolo de cand ne aflăm in acest afurisit "corp de peatra".

Gara Petropavlovsk, 27 Nov. 1918. Iar schimbăm. In scopul de a ne ajuta organizarea - ca să putem şi noi merge pe front in Urali - ne-a sosit un Stat major trimis de Comandamentul Ceh. In frunte este Colonelul Kadiec, fostul comandant al Diviziei I cehe, şi fost ofiter in armata colonială a Franţei Colonelul va fi comandantul nostru militar, pânả cand va vení din România un ofiţer mai inalt in grad. Ne-a trimis ssi Comandamentul arm. pop. ruse un maior: Dubinius si un capitan: Agapeev. Maí avem şi cațiva cảpitani cehí. Statul major compus din aceşit ofiteri, apoí telefonişti sí telegrafisti, de cari noi nu prea avem, ocupă un intreg tren. La acest Stat major sunt acum repartizat şi eus - pentru cunoştința limbei ruse - impreună cu sublet. Ilincea. Ciudat lucru: Acum cand ar fí trebuit

## Revolutia Iui Horia, Closca si Crisan Romanili inainte de revolulie - <br> de: Const. Tisu

Incax din cele mai vechif timpuri organizaţiunile sociale şi politice ale românilor, se bazau pe un oarecare sistem milifar; cu toate cǎ poporul român era răslettit prin diferite tări.

Numirlle de Voevozi (militum Duces, Exercitus Ductores) erau nişte titluri, pe cari le-au purtat Principii romani, si pe cari le poarta încă şi azi. Boerii (milites dignioris ordinis, bellatores), Castrensi (castrenses, milites castri) sau apărătorii castrelor, reprezintă, urmǎrile unei instifuţiuni militare, care datează Incă înainte de secolul al XIII-lea.

Cả Românii erau organizaţi militărește, si luau parte la răsboaie, reesc şi din afirmaţiunile cronicarului italian „Protospata", care a trăit prin secolul al XH-lea şi care ne spune ca, in anul 1027, Roinânii din Peninsula Balcanică au făcut serviciu în armata bizantină, luând parte la rabboiul pentru cucerirea Siciliei. -- In privinta aceasta Densuşianu citează din Du Cange, următoarele: Despotus Nicus in Italia descendit cum ingentibu's copiis, Russorum, Wandalorum, Turcarum, Bulgarorum, Blachosum, Polonorum, Macedonum, aliarumgue nationum ad Siciliam capiendam.

Tot in secolul acesta, pe la anul 1091, aflăm pe Români luptând in armata împǎratului bizantru: Alexe Camnenul, confra Pecenegilor.

Afară de aceasta, organizaţiunea militară a Românilor ne-o dovedeş̣e însuşi Ladislau regele Ungariei, care în anul 1457 recunoaste Românilor din Bănat, toate libertătlile avute mai inainte, drept recunoştința pentru meritele câştigate în luptele contra năvălirilor turceşti, afirmând cǎ militarismul la Români, nu era împus prin lege, si nicl în urma vreunui raport de vasalitate, ci era un obiceiu.

Acest caracter militar îl aflăm şi la Românii din Transilvania, şi mai ales la Românii din districtul Devei sil al Hunedoarei, cari prin evul mediu, apărau castelelele, construiau diferite fortificatiuni, sil luau parte la lupte, din care cauză regele Sigismund al Ungariei în anul 1427 numeşte faptul acesta, cu

sà ne pregatím de plecare acasă - dacả într'adevăr s'a incheiat armistititul - acum noi ne pregătim iar de luptax. Pentru care scop noí nus ştim. Asta o ştiu numaí Francezii, carí ne finanțeaza.

Si regimul de acídin Siberia s'a schimbat. Guvernul democrat al lus Avksentiev a fost inlaturat şi conducerea treburilor a Iuat-o amiralul Kolceak, care sí-a luat titful de guvernator suprem si ar fi intentionand reintroducerea tarismului.

Acum e vorba ca noi să mergem tocmai departe la Irkutsk, langa Baikal, unde ar fi o mulṭime de cazărmi goale. In acest scop s'a si trimis in acel oras un ofiţer pentru cartiruire.

Ne-a mai sosit un ofiter roman, fost căpitan maí vechius, anume Brânduşan. Comitetul naţional i-a dat gradul de Locot.-col. ca shavem si noi un ofiter supperior.
drept cuvânt „un vechiu şi lăudabil obiceiu". (antiguam et laudabilem consvetudinem).

Tot sistemul acesta militar îl aflăm şi la Românii din Tara Făgăraşului (Terra Blachornu). In această parte a tării, însă, acest sistem militar s'a păstrat până în anul 1876, când neinduratul guvern a şters şi ultima rază din această organizatie militară "funcțiunea de Căpitan al Jării Făgăraşului".

Din toate aceste rezultă, că poporul român in vechime era un popor legionar.

Am amintit mai sus că elementul românesc, de pretutindeni, era condus, respectiv, avea în fruntea fiecărei provincii, câte un căpitan numit Voevod.

Voevozii în vechime nu aveau asupra lor numai chestiunile militare, ci erau investiti sii cu functiuni administrative, si cu unele chestiuni judiciare, - iar poporul român era împărfit in trei clase :

1. Boerii români, cari in Ungaria şi Transilvania au figurat până prin secolùl al XV-lea sub numele de nobili români (noblles valachi, nobiles ut dicitur Valachorum) cari se deosebiau de nobilimea ungurească, prin originea și natura privilegiilor lor. Ei erau adevărata clasǎ militară a evului mediu.
2. Chinezii cari erau conducâtorli districtelor. Si în fine, la a treia clasă aparţineau Túvanii români, cari erau adevăraţii apărători ai castrelor șì frontierelor în caz de războiu, construind totodată şi întăriturile.

Astfel în evul mediu găsim în Bănat pe voevodul Ioan, Milutin in Mehadia, Stefan Stoica voevod în Caransebes, in Zavand voevodul Bolia de Cristior, Iacob în Abrud, Ioan, Neagu ssi Petru voevozi in tinutul Bejusului, Vlad si Nicolae in părtile Clujului si Solnocului, in Maramures Bogdan si Dragu, iar in Tara Făgăraşului se afla un Căpitan.

Aceste aşezăminte românesti însă cu timpul incep aşi pierde din activitatea lor, astfel car prin secolul al XIV-lea Voivodatele se nimiciră aproape cu totul, iar boerii, sau nosi castea română pentru a nu-şi pietde thosile schimbându-şi chiar si numele românesc, de ex. Cândea în Kendeffi.

Prin nimicirea Voivodatelor și prin decăderea boerimii, decăzu si clasa tără̆nimii, astfel că acea tărănime, care până aci se bucura de depline drepturi si libertăti nesupusă feudalismului, arând pământul ei propriu (fundi militares, praedia militaria) care pământ se moştenea din generaţie in generație și in lipsă de moştenitori se putea testa sau vinde, ajunse acum in cea mal grea mizerie, ajunse în sclăvie.

Poporul acela care in secolele trecute apăra tara contra diferitelor invaziuni, vărsân-du-şi sângele, ajunse iobag.

Neînzestratul cu milă neam unguresc, îl despoaie de toate drepturile si libertătile avute, declarându-1 un popor care se tolerează aici in tară numai provizor (pro tempore) adecă atâta timp, cât vor voi principii si locuitorii et Regnicolarum) nerecuioscându-le nici chiar religia ca religie de stat.
(Va urma).

## Adăpostul vitelor

leslele și igheaburile vor fi aşezate la o înălțime potrivită, să poată animalele să eie mâncarea în voe, iar materialul din care se construesc, să se poată curăți și desinfecta.

De exemplu: pentru porci, cel mai bun material este fonta sau ceramica. Pentru cai și vaci se recomandă iesle de ciment, iar pentru oi, de lemn.

Mare însemnătate pentru sănătatea animalelor este temperatura grajdului. Pentru cai, cea mai potrivită temperatură este de $12.5-18^{\prime \prime}$; pentru vacile de lapte ssi viței, ceva mai ridicată, $20^{\circ}$; iar pentru boii de muncă, o medie de $14^{\circ}$. Oilor e trebue o temperatură mai,’scăzută $10-13^{\circ}$, exceptând timpul fătatului şi perioada după tundere, când va fi ceva mai ridicată. Pentru scroafele fătătoare, o bună temperatură este de $12-16^{\circ}$, iar porcii puși la îngrăşat, de $13^{\circ}$.
lrtr'un grajd prea răcoros, animalele folosesc o parte din alimente pentru căldura animală, ce se pierde mai ușor, în loc să folosească aceste alimente pentru producția de lapte, creștere în greutate sau muncă.

In cazul când grajdul este prea mare, pentru numărul de vite, în mediu, se socoteşte pentru un bou sau cal 23 m . c. se vor depozita înăuntru pae sau coceni, iar aştermetul va fi cât se poate de gros. Dacă în grajd este prea mare căldură, animalele devin prea senșibile la frig, se debilitează.

Aerisirea grajdurilor este punctul cel mai principal, afât în grajdurile reci cât şi cele călduroase. Cum animalele elimină o mare cantitate de acid carbonic şi vapori de apă, cari în scurt timp viciază aerul din grajd, trebue luate toate măsurile să se îndepărteze aceste corpuri vătămătoare. Pe lângă cei 120 litri de acid carbonic, ce îi elimină o vacă de 500 Kgr . greutate, pe oră, mai avem ssi gazele (amoniac) ce se ridică din urină, balegă și aşternut. Un animal, ce stă multă vreme in grajd, are nevoe de 60 m . c. de aer proaspăt, pe oră. Din această cantitate, numai o parte întră în mod regulat prin porozitatea peretilor, încheeturilor dela uși, sau fereştri; de rest, urmează să ne înprijim, să împroaspătăm aerul pe cale artificială, din grajd.

In partea de sus a zidului, lângă tavan, se fac găuri cu un diametru de $10-15$ cm ., cari dau afară sub streaşina acoperişului, ce permit ieșirea aerului cald și încărcat cu gaze vătămătoare. Se pot face și direct în tavan, găuri, (una la $20-30 \mathrm{~m}^{2}$ ) cu acelaş diametru, ce se continuă prin nişte coşuri făcute din scândură, până deasupra acoperişului, prin care se elimină aerul viciat. Un simplu capac, poate să închidă aceste răsuflători, în timpul iernei, când frigul este prea mare.

Inlocuirea aerului viciat din grajd, ce este cald, cu un aer proaspăt, ce este rece, trebue făcută încet şi continuu, alffel iau nastere curenṭi, expunând vitele la răceală.
M. GÂTAN

Ing. agronom

Sunt Cu Cehii suntem in bune relatiuni
Omsk, (capitala Siberieí) 2 Dec. 1918.
Suntem plecaṭí spre Irkutsk. Asearǎ, ać in gară, a fost cearta intre un grup de Români şí alt grup de Sârbi. Era vorba de Banat. Romannii zíceaus cả e al nostru, Sârbií că e al lor. Pe cand erau să se incaere am ajuns şi eis intre ei sí le-am zís: la ce vă certaţí fratilor, doar chestía Banatului o vor regula la conferinṭa păcíi - fără a ne intreba pe noí din Síberia. S'au liniştit maí repedé aí noştrií sí maí greu Sârbii. Unul m'a intrebat: "Oare de aceía am luptat eus in Dobrogea pentru Românía ca fraţii mei din Banat să ajungă robii Românilor".

Gara Novokikolaevsk, 4 Dec. 1918.
Am sosit in acest tinut, care e unul din cele mai bogate ale Rusíei. Azi a fost targ de săptămână in oraş. Din cele väzuste
in târg ne-am dat seama despre buna stare a oamenilor. Mii de purcei fripti, mii de gâşte fripte sis sute de butoaie cus unt. Dacả s'ar aduna tot untul din Ardealul nostru nus ar fi atât cât am văzut azí in acest oraş. De acíse trimiteau mari cantităţi de unt in Anglia, inainte de 1914.

Gara Nijnii Udinsk 8 Dec. 1918.
Am trecut noaptea prin Krasnoiarsk oraşul revoltelor. Aci stăm de cateva ore. Am cetit in ziare cả Comitetul naţional roman din Ardeal a hotărty unirea cu România. Ce n'as da acum să pot fí acasả ? Câtã bucurie va fí acum şi in Ardeal şi la Bucureşti. Doamne mare eştí Tus, care după Noembrie 1916, poţi aduce Noembrie 1918.

Ací la noí prima nemulţumíre. Ofiterul trimis - de colonelul comandant - 1a Irkutsk, pentrs cartírsire s'a reintors sis din raportul lui reiese că n'a căutat local sí pentru Comitetul

## Cronica externă

Vizita d-lui Litvinov la Washington si recunoasterea Sovietelor de către America, ole nu putea frecutx
Noul echilibrus ce se stabileşte in Ex-trem-Orient adaxposteşte China, pentrus catva timp de ciuntiri noui şi nu o maí lasă ca până acum la adaxpostul Ligii Natiunnilor.

Şi pentrucă veni vorba de marea adunare dela Geneva - nus putem trece peste hotärarea luatả de "marele consilius fascist".

Ducele nu voeste decat un lucrus marile puteri sả aibe cuvantul șí putinţa hotăririti la Liga Naṭiunilor. Că prin aceasta lipseşte de suportul etic ssi moral - insåşi ligei - sunt amănunte, care nu-1 emotioneaza pe d-1 Mussolini. Un lucru e limpede după nous conceptie, care ar servi de bazả asezẩrí dela Geneva "dreptul e in funcție de putere" orice incercare de judecatä, in afara acestei concluzzii trece granita simţulus politic.

Cu sprijinul german - politica duceluit, nu poate fí ignorată.

Dar jocul Italiei - intre Germanía şí Anglia, poate deveni periculos pentru ea. Face ocul Germaniei - pentrus a contracara politica Frantei - dar repetatele incercări ale Reichus lui de a pune mâna pe Austria găseşte in acelas prieten de dincolo de Alpi, un adversar inverssunat. Ducele nu poate ingàdui pe cuslmíle inverşunat. Ducele nub poate ingaduri

In uiltimul timp, Franta s'a hotărat să nceapă tratative directe cus Reichul. Ambasadorul Franţei la Berlin Francoís Poncet a avast mai multe intrevederi cus cancelarul german, care nus aus dus de altfel la nici un rexultat. Cererea germană, in ceeace priveşte egalitatea narmärilor, face orice fel de ințelegere intre cele douà țaxri, imposibilă.

Ceeace in Apus este cearta franco-germană - pentru Balcani era cea JugoslavăBulgarax. Doua campanii, au găsit ambele state, in tabere adverse. Şi după fiecare räzboí vechea Serbie, isi rotunzea teritoriul in dauna Bulgariei. Sii de cand tratatul dela Versailles dase Jugoslaviei cea mai mare parte din Ma-

## Concurs de licitaile

 In urma incuvininarrip Ven. Consiliu eparhial ort. rom. din Arad Nr. 6508/1930 si aprobarea Ocolului Silvic din Baia de Cris Nr. 636|1931, prin aceasta se publică licitatie verbală la faţa locului în com. Strâmba jud Hunedoara, gara Vała de Jos, pe ziua de 21 Ian. 1934. oara 11 a. m., in localul scoalei primare de Stat, din Strâmba, pentru vinderea alor 1585 fire lemne de goron, in grosime dela 25 cm ., in sus circa $500 \mathrm{~cm} .^{3}$, proprietatea comunei bis. ort. rom. din Strâmba.Pretul strigării 100,000 (una sută mii) Lei

1. Licitaţii amatori înainte de începerea licitației vor depune la epitropia parohială un vadiu de 10.000 Lei.
2. Pentru intocmirea amenajamentuluis și garanţa de reînapoiere cumpărătorul înainte de începerea exploatării va depune la Ocolul Silvic din Baia de Criş in total suma de 12.000 Lei.

Materialul lemnos sus arătat din pădurea bisericii şi a scoalei confesionale ort. rom., nici la un caz nu se vinde mai jos de pretul strigării.

Pentru orice alte informatiuni in legătura cu aceasta licitatie, doritorii au a se adresa: Oficiul parohial ort. rom. din Tomesti.

Din sedinta Consiliului par. din Strâmba dela 27 Dec. 1933.

Presedinte,
Pr. Toma N, Florea
naţional român. Cǎpitanul Comṣa care e subseful St. major si face legatura intre comandantul militar sii comitet; are mult de furca pentrus a potolí animozitåţíle.

Irkutsk, 15 Dec. 1918.
Sositi aci s'a instalat Statul major in hotelu1 „Decorsl central strada mare" iar unitaxtịle (trupa) in "Orǎşelul milititar" - situat la 3 Km . de oras - in cazarme. Comitetul national s'a instalat intr'un hotel mai de a doua mână. Se vede cả colonelul ṭine sà aíbă el toatả diriguirea şi nu se prea bucura de existenṭa comitetului. Căpitanul Comşa are iar de lucrus.

A inceput deja formarea Rgt-uluí II „Maxrăseşti".

Oraşul Irkutsk - cel mai frumos din Siberia - este situat langa rauti Angara sau Tunguska inf., care are mărimea Dunării la Budapesta. E râul cur apa cea maí limpede ce Bum vazust. La adancimea de 10 metrí se ved
petricelele pe fund. Oraşul e mare. Edificiile de piatrå orí cărämidă. Sträžile destul de bine pavate cus trotuare de asfalt. Are comanda de Corp, Episcopie şí multe aşezảminte de culturaă. Nu lipseşte níci teatrul şi vreo trei mari sale de adunărí şí spectacol. zentatiii de opera de caxtre trupe refugiate din Moskova sí Petrograd. trecut abundă şi aci articolele alimentare. Paine alba cata dorești. Şi toate sunt foarte ieftine. Austria prin 1915 sir chiar de aceea ce rảmăsese bogatul tinnt al Volgaxi in 1917 ; 1țí vine sả̉ crezi cal Síberia $e$ in altå planeta sí nus potí crede cà face parte din o fara ce se rasboieşte de 4 ani. Câtả deosebire intre aceastá Síberie bogatả şi intre Síberia despre care am invatłat 1a Geografie. E adevaxrat cal acum in toíul iernii avem un frig siberian.
cedonia - atat política ofíciala, cat şi accia a organizației Macedonene, a fost fâtis duşmănoasǎ Belgradulusi.

Incercarea lus Stambolinski, de a apropia cele doua state, $e$ inecata in sange. Si primul ministru fugar prin coclaurile muntilor e ucis fàră mila.

Şi totuşi zílele acestea gaxsesc pe Regele Bulgariei - Ia Belgrad.

Exista un mperativ categoric si in viaţa popoarelor. Statul, care nus vrea să tina seamà de lucrul acesta, va trebri - mai de vreme saus maí tâtrís să-1 recunoascà.

Dacả Bulgaria pare cal s'a resemnat, aceasta nu inseamnă că nu suntem in plină agitațic revizionista. Germania ssi Ungaria duc aceiasí lupta tenace sí plina de sacrificií. Se construssc uriase posturi de radio, care sa prinda väzduhul in reteaus lor de paianjen se impråş̧tie tipăriturí Cus statisticí mincinoase - se pun la cale excursii scumpe - sí toate nus au decât un sccp, sả atragă atentia asuppa nedreptåtíi tratatelo: de pace.

In Cehosloracia, la Kosice a avut loc - intalnire intre d-nii Benes si Titulescu. Ministrul nostru de externe a fost categoric ,orice incercare de revizuire a tratatelor duce 1a ràzboi. Nu trehtue sà se uite că alăturí de Mica Inţelegere - e şị Franţa.

Cronica noasträ, nu ar fi complectả dacă am incheia-o fără a ne oprí o clipă asupra Spaniei.

Incercările anarhiştilor in unire cus sindicatele de a pune mâna pe putere, nu audat pană acuma, nici un rezultat. Zicem, până acum - pentru cä, trebue tinut seama cal in Spania există o puternică míşcare muncitorească. Incercăríle desnădảjduite făcute de elemente de stanga - se isbesc de mäsurile luate de guvern. Dar repetarea lor dovedesc o periculoasa vitalitate.

Din luptele acestea revolutionare sgomotele surde ale bombelor ce se sparg in manåstirile spaniole, aduc vaietele unei lumi care se duce. („,Romannul')

ION BRAILOI

## Strigǎturi de horă

Vai de mine rău sunt beat
Si vinul nu l'am gustat.
Vai de mine mă'mbătai
Si vinarsul nu-l gustai.
Nu poate merge re cale.
Când plonă, alunecă,
Cani e 'n cas' se 'mpiedică.
Stiii tu mándro ce ziceai
Cand langă mine erai?
Că să intve draci in time
Dacă te-i lăsa de mine.
Poate dracii s'au băgat
Că de mine te-ai läsat.
Jucafi fete, chiotitititi
Pană sun eti la părinti,
Că dacă va ve-fi mărita
De bărbat n'ołi cuteza.
Din colectia "Comort Ingropate", de: St. Ciwesess Inv.

## ATENTIE !

Ceasornicele si bijuteriile cele mai bune si ftine,
mari, se poate cumpăra la:

## Ignatie Sidor,

- ceasornicar, BRAD, fondat 1903 -
- Articole optice si verighete. Facem reparatiuni bune si garantate.


## Din Rusia Sovietică

Am amintit in nnmărul trecut, ca in comuna Mesteacăn - Brad, a sosit, in 5 Ianuarie c., din Rusia Sovieticå, Lazăr Dugan, fost prizonier.

Dăm mai jos cele povestite de el din viała comuniştilor. „Am fost prins, impreună cu alți camarazi, de Ruşi, pe frontul Galitieie"

Dupăce am fost transportaţi prin mai multe oraşe, ne-au internat intr'un lagăr din Siberia. Aici am fost câtva timp puşi sub observaţie.

Convingându-se insă cax nutrim sentimente prieteneşti Ruşilor, ne-au impătit pe la boieri, la lucru. Atunci eram abia în anul 1914; adică exact cu 20 ani in urmă. Domnea incă, Tarul Nicolae. Şi ce bine era pe atunci, in Rusia! Tara bogată, pâne destulă, oameni multumititi. Ca să vă facetí o ideie de ieftinătatea traiului din Rusia de odinioară, vă amintes numai cả 1 Kgr . de pâine se vindea cu 2 bani si jumătate.

In 1916 m'am inscris ca voluntar in armata română. Insă nu am fost trimis. Cauza ? Dumnezeu ştie.

Văzănd că nu pot trece in România m'am hotărit să mă căsătoresc. Lucram în satul Amanski-Elisabeta, din apropierea oraşului Ciumin (Siberia), când am cunoscut pe actuala mea sotie. Ni-am intemeiat o gospodǎrie frumosică in satul sus amintit, sii-0 dudarrie frumosica in satul sus amintit, silo du-
ceam bine, eram fericit. Doär dorul de ce lăsați în Mesteacản, mă mai chinuia cateodată.

Insă aceste timpuri bune pentru nol totii din Rusia n'au durat mult, cǎci nori negri veneau depe frontul de luptă și se lăsau asupra Rusiei.

A isbucnit revoluția. Impăratul a fost omorlt. Comuniştii au pus mâna pe cârma tării și... cu ei au venit şi vremurile grele pentru toţi muncitorii.

Hei ! d-le nu de flori de măr am plecat eu acum din Siberia. Să fac atât amar de drum... sii după ce am stat 20 de ani acolo.

Dar nu mai puteam trăi, viata a devenit un adevărat chin pentru tofı din paradisul rosu. Dacǎ le-ar da voie toti Ruşii ar. părăsi tara; dar nu pot. Numai Dumnezeu ma stie cât am chinuit şi câte ploconeli am farcut pe la consuli, si autoritătji străine (cǎci România nu are reprezentant în Rusia) pentru a căpăta pasaport.

In Rusia lui Stalin, toţl sunt săraci, lipiţi pământului. Tot ce ai : casẵ, şură, vitel pasărl, etc., sunt ale stăpanirei. Ti le ia sil le pasaseste cum vrea si catnd vrea.

Dar ca să fiu mai bine inţeles să vă dau un exemplu: Ai un cal. Cineva din satul tău, sau din alt sat, ar dori să facả o plimtau, sau din alt sat, ar dori să faca o plim-
bare, sau să-şi aducă un car de lemne de la bare, sau sä-şi aduca un car de lemne de la pădure. Stiii ce face ? Merge la primarie, cere
un bon, cu care vine si-tii ia calul, Isii face un bon, cu care vine si-ti ia
nevoia şi $\mathfrak{t i - 1}$ aduce apoi acasá.

Tu nu mai ai drept să protestezi, că te reclamă stăpânirei, și capeți nici mai mult nici mai putin de 3 ani inchisoare.

Se plǎteşte pentru timpul cat a fost folosit animalul, dar nu la stăpân, ci stăpanirei comuniste.

Cum se munceşte in Rusia Sovietica?
Toată lumea lucrează după un plan de organizare dat de Comunişti. Pământul este parcelat. Parcelele sunt foarte mari. Unele au in lumgime cate 50 Km ., ba chiar și mai mult. Toate satele ce pică pe raza unei asemenea parcelă sunt obligate sŭ-1 lucreze.
(Va urma).

Se daus aproape in fiecare seara repre-

Ca și in toate orasele prin care am Dacä-tí aduci aminte de aceea ce era in

Ioan Fodor

- Doi sărbătoriți... Cu ocazia zilelor onomastice d. dr. ing. Marinescu si d. ing. P. V. Petrescu, au fost sarrbătoritio de colegi și prieteni.

Devotamentul netărmurit cu care ambii inţeleg să slujească la altarul naţionalismului romanesc si al sstiintei le-a câstigat de mult respectul si dragostea colegilor dela soc. ,,Mica", precum si intelectualilor din Brad si imprejurimi. Aşa se explică dece la aceasta sărbătoare:

Ziua numelui, au fost multi prieteni.
Felul cum au fost sărbătoriti, aşi putea spune farră să gresesc, că iese din comunul celor multe... sărbători aranjate cu asemenea ocazii.

- Termenul pentru preschimbarea biletelor de 1000 lei, a fost prelungit până la 1 Martie 1934.
- Salariile secretarilor dela scoalele profesionale si de meserii, care in Aprilie 1933 fuseseră trecute pe seama comit. şc. vor fi achitate de ministerul instructiunii.

