## 15 Augus 1916

Par'că este făcut, ca peste orice eveniment national mai important din viafa acestui popor, să se astearnă praful si paragina nilării.

Acest fapt se repetă si cu memorabila dată de 15 August 1916, zi hotărâtoare pentru soarta si viitorul acestui neam, care insă an de an este trecută sub tăcere.

Câti dintre cei tineri mai sliu ce eveniment important se leagă de aseastă $z i$ ?

Zina de 15 August 1916, este zina intrării in război a României; zi care a insemnat suprema clipă de reculegere a Românilor, in fafa dusmanului, spre a se uni intr'un singur mănunchiu, in limitele firesti ale statului român, sì sub sceptrul regehi Ferdinand I

Ziua de 15 August 1916, „a determinat disparitia definitivă a Austro-Ungariei de pe havta Europei", fiindcă la acea dată a sunat
 ungur, nu numai pentru noi Romanii ardeZeni ci'si pentrui Cehi si Sârbi.

Deci in 1916 Românii din vechiul regal an pornit război contra Austro-Ungariei, pentru ca să ne desrobească pe noi cei din Ardeal, jerlfindu-se pentru un dreptal nostru pentru Ardealul lui Mihai Viteazul.

Dumnezeu a fost, însă, cu noi şi după 2 ani de suferinte, de lupte ssi de sacrificiu,
ostasii români au stint ca prin curajul si patriotismul lor, să zdrobească pe dusmanii nostri la Măă̈sli, Mărăşşsli și Oituz, ocupând astfel Ardealul odată pentru totdeauna.

Sacrificiul celor 800 mii de eroi, $n^{\prime} a$ fost zadarnic căci ei s'au jertfit pentru infăpuirea unui ideal, pentru unirea de veci a $A r$ ${ }^{t}$ dealului cu Patria-mumă.

Deci - astăzi - putem spune că România, s'a intregit şi s'a ridicat, pe sufletele celor 800 mii de eroi. Nowă celor tineri, cari n'am făcut cunoştintă cu schijele obuzelor, ne rămàne numai o singură grijă: să ne păstrăm tara!

Căci nici unul din dusmanii nosstri, (un vrea să ne lase fara aş, întregită, cum este astăsi! Bulgaria se vilă după Dobrogea. Rusia vrea Basarabia. Ungaria vrea Ardealul, sfintit de Auram Iancu, de Horea, Closca și Crisan.

Deci să luăm seama la hotare ssi să nu ne bizuim pe nimeni, decât numai pe propriile noastre puteri.

Dacă totusi dusmanii nostri vor incerca să se atingă de granitele firesti ale României intregite, constiinfa nafională dintre Tisa şi Nistru le va răspune din nou: „Pe aici nu se trece"!

Emil Popa

## Vizita d-lui ministru I. Pop la Brad

Chestiunea îmbunătăţirii traiului locuitorilorilor din munṭii Apuseni, pare că preocupă in mod serios, de câtva timp, pe guvernantiii nosstri.

Astfel comisarul guvernului, d. Ionel Pop, subsecretar de stat la interne, însoṭit fiind de o comisie de ingineri, experti, din care au făcut parte d-nii : ing. insp. general lonel Tilea, ing. insp. general N. Lazăr, ing. insp. general V. Mǎrgineanu, expert Gavril Crişan, Emil Săbău și dr. Bazil Gruia, secretarul comisiei, au descins Sâmbătă, în orăşelul nostru unde, după vreo $4-5$ ore de consfătuire cu autorităţile locale şi repreprezentanții Moţilor, - s'au lămurit asupra nevoilor locuitorilor din ținutul Zarandului.

Conducătorii Moţilor au cerut:

1. Sunt - spune d. dr. Feier - peste $40 \%$ din locuitorii tinutului nostru, cari sufăr de boli venerice.

Cu toată bunăvoinṭa autorităţilor competente de a veni în ajutorul Zărăndenilor pentru a-i scăpa din ghiarele acestei plăgi sociale, cari are o influenṭă predominantă, asupra viettii, vigorii şi vitalităţii naţiunii noastre, nu putem face nimic, căci ne lipsesc ce-i mai important: medicamentele.

Cine a privit un tăran din regiunea noastră şi s'a interesat cu amănuntul de starea sanitară a lui, - continuă d. dr. Feier - a recunoscut, cred, totala lipsă de vlagă, lipsă de energie şi aceasta numai din cauza nesănătăţii. In fiecare an, se sting de boale mo-
lipsitoare copilaşii Motilor noṣtri. Dar și cei scăpaţi ca prin urechile acului de moarte, trăesc slabi şi piperniciṭi, ajungând „umbră" până la majorat.

Cerem - incheie d-sa - medicamente cari să se impartă in mod gratuit Moṭilor, cerem înfiinţarea unei secţii chirurgicale pe lângà spitalul din Brad. Avem şi în Baia de Criş un spital. Dar în condiţitle care functionează: lipsit de cele mai elementare scule medicale, cu un personal foarte redus și cu un buget ciopărtit an de an, nu poate nici pe departe să-si ajungă scopul, pentru care a fost inființat.

Să nu se uite că spitalele sunt instalațiuni în cari vin să-şi caute sănătatea oamenii săraci, cari n'au bani. să plătească doctorilor şi nu pot să-şi cumpere medicamente dela farmacii.
2. Un mijloc eficace pentru îmbunătăfirea stării economice a ṭăranului din regiunea noastră - spune d. ing. Vernichescu - este creşterea vitelor.

Mai ales acum când agricultura se luptă cu o sumedenie de greutăţi, pământul arabil a inceput a slăbi, şi cerealele noastre intâmpină o mare concurență pe pietele Europei, trebue să ne gândim serios la regenerarea rasei vitelor noastre. Este netăgăduit de toţi specialiştii că vitele rele aduc mai multă pagubă de cât folos; şi este foarte natural acest lucru, căci o vită rea mânâncă tot atât cât una bună. Insă o vacă de soiu bun şi bine (Continuarea in pag. 4-a)

## Buietin politic.

## INTERNE

D. Titulescu si-a anuntat sosirea in tară, pentrua 30 August. 'D-sa. vine ca să facă pregatitrile in vederea primirii ce se va face $d$. Herriot.

A murit Pompiliu Ioaniţescu. Fostul ministrux a càzut paralizat pe când vorbea la o intrunire în Buzău. Iar după 8 ore de agonie, a încetat din viałă.

SMartic, la serbările navale, a luat parte Suveranul şi primul ministru Vaida.

Vestitul Seletzki a fost condamnat de justitie, la 5 ani inchisoare.

Ministeral de finante a avut zilete trecute o nowă intrevedere cu atasatul Comercial al Germaniei, cu privire la oferta germană pentru cumpărarea cerealelor noastre.

Ministrul de finante a fost provocat la duel de functionarit financiari, pentru insulte ş injuurături triviale adresate lor.

## EXTERNE

In Irlanda se petrec grave turburări si toate acestea din cauza politicei.

Presedintele Roosvelt a trimis trei vapoare de ràzboi in Cuba pentru apărarea cetătenilor americani.

Japonia se înarmează mereur. SMinistrul aerului a hotärât construirea unui număr de 110 avioane de luptă.

Italia a incheiat un pact de neagresiune cu Sovíetele.

Starea lui Gandhi s'a agravat mult. El a fost internat in spital. Gandhì a declarat că nu acceptă nici un fel de ajutor, sub nici o formă şi este hotărât să moară, dacă guvernul nu acceptă condititile sale. Medicii aut constata că boala de rinichí a lui Gandhí s'a agravat şică sunt puţine speranţe să scape cu viaţă.
W. - In apropierea localitaţtii Reitim Winkel, Cancelarul Hitler, a suferit un accident de automobil. Maşina s'a răsturnat intr'un şanţ. Hitler a scäpat neatins; insă insotitorul său Brukner, primul aghiotant, a fost grav rănit. Deasemenea sunt răníte, sora şi o vară a luí Hitler.

- Discuţiile asupra problemei datoriilor de războiu vor incepe în Octomvrie.
- Liniştea s'a restabilit în Cuba. Noul guvern al Cubei, este prezidat de d Cespedes.
- Anglia doreşte o apropriere între Austria și Mica Inṭelegere. Această apropiere ar avea in ochii lor indoitul avantaj de a consolida statutul politic al Austriei şi de a întări poziţia sa economică.
- România a suspendat plata datoriilor externe.
- Un autobuz car 30 deţinuţi s'a prăbuşit in Rin.
- Asupra localității Berghens, din Scandinavia, s'a abătut zilele trecute o furtună groaznicǎ. Sunt numeroşi răniṭi și 14 morṭi.


## Hrana tăranului

Adesea mi s'a întâmplat, să aud pe tăran rostind vorbele :... „Ce-o fi ; când e omul sănătos, c'o ceapă și c'o bucată de mămăligă ....se satură... sănătate să fie. măligă . ... se satură

Sănătatea! iatǎ un „ce* la care țăranul nostru ține din toată inima; iată 0 vorbă pe care o zice cu oarecare duioșie. Ce folos însă nu-și poate da seama că sănătatea, acest lucru nepreţuit, atârnă dela felul cum se nutreşte şi se ingrijeşte cine-va. „C'o ceapă şi c'o bucată de mămăligă", nu poţi să tii corpul sănătos; dar ce-i mai mult, dacă corpul nu-i sănătos, nici mintea (spiritul) nu poate să fie sănătoasă

Cu toate acestea, din copilărie şi până la bătrânețe, tăranul nostru, se nutreşte cât se poate de prost. Mama nutrește pe micul copilaş al cărui stomac e slab, fraged, cu aceleaşi mâncări, pe care le mănâncă ea în fugă! Acestea fiind pe de-oparte grele de mistuit; iar pe de altă parte nesubstanţioase, nu pot decâ să-i strice stomacul, aşa că e apucat de fel de fel de boale, din care e o minune să scape.

Când ating etatea de şapte ani și sânt aduși la şcoală, te sperii când te uiṭ la ei, așa-s de ofiliți, lipsiţi de vlagă. Cu aceşti copii, peră a educaţiunei şi a instructiunei.! nostru se nutreşte . . . "cu ce dă Dumnezeu".. ința ? Să cercetăm. lapte, brânză, carne de porc, de pasare, etc. şi bată capul cu d'ale mâncărei pe cari apoi cât mai curând se duce să-i „spânzure" la cârciumă. unui element nutritor, law o otravă, iată deci, cum lucrează ei, nu pentru a fi sănătoşi, ci din contră pentru a ajunge într'o stare în cele din urmă - vrednică de plâns.
cepe tu acum, dascăle constioncios, marea o-
Ca om mare, se nutreşte si mai prost.. nu pune nici un pret pe ceea-ce mănâncă, în cât dela naștere şi până la moarte, tăranul Care să fie cauza acestei stări de lucruri ? Lipsesc materiile hrănitoare sau este obişnu-

In curtea lui tăranul, - în majoritatea cazurilor, - are ba găini, ba rațe, ba gâşte, unii au şi câte o vacă, alţii şi una sau două capre; are la dispoziţie materii foarte nutritoare : ouă

Dar cu aceste materii atât de nutrito are, nu se nutreste el ....nu-i place lui să-

Adesea tăranca cu oule și cu găinele ascunse sub şort o şterge la cârciumă sau la jupân Ițic, unde le dắ, pentru câţi-va gologani,
lată deci, cum schimbă ei ; în locul
"Albina" Murgescu
A. Murgescus

## Secuii

După cum se ştie din cele maí vechí timpuri, Secuii au fost inrudiţi după limbă cu Ungurii. Maghiarí luandu-i ca unealtă - in Iuptele lor politice, i-a assezat ca stejerí in locurile mai primejduite, ale Ardealului. Sectrii in zíua de astăzí locuesc in inima ţăríi noastre, vietuesc intr'o massă compactă şi intrasigentă in judeţele Odorhei, Ciuc şi Trei-Scaune.

Când eram elev normalist, şi când paşí mei de excursionist s'au abătut cândva prin acele locuri, sufletul s'a delectat cu prisosinţă de nenumăratele superbe tablouri, $\mathrm{ca}^{\prime} \mathrm{n}$ basme, pe care le prezinta din belsug minunata natură la fiecare pas.

Am rămas incântat de priveliştea pădurilor seculare, fără hotar, de Iuminişurí fermecătoare, cu ochiurí de apă, in carí dansează in joc astral ,„regina nopţii". De atunci mi s'a sǎdit in suflet dragostea de acele locuri, ale căror frumseti purifică sufletul, innobilează inima, odîhneşte creerıl şi intăreşte fizicul.

Ce folos insă de această natură atât de ispititoare şí incântătoare, dacă locuitorii frumoaselor tinuturí sunt atât de repulsiví.

Aceştí locatari şi protejaţi de veacurí, carí au fost că1ăíi şi impilatorii Ardealului nostrú românesc, şi astǎzí ne urăsc de moarte. Si cea mai eclatantă dovadă că aşa este, deşi aus trecut 13 aní dela întregirea neamuluí nostrus. nu s'au invrednicit să inveţe limba statului unde issí capătă ocrotirea.

Să zícem, sí să admitem, că ceí bătrâni aut avut motivele lor. Au fost formaţi sub o altă stăpânire, după curm arată ceí interesaţi. Insă ca să nu te poţí inţelege cu un absolvent a 7 cl. primare, asta nis se poate admite. Toate aceste fapte infamante şi ruşinoase pentru statul roman, in majoritatea ca-

## Legenda Zarandului

Intr'o zi frumoasă de primǎvară, fiind sărbătoare, sedeam cu Moş-Toader la umbra nucului din grădina noastră şi ascultam la povestirile şi glumele lui, că era om bătrân şi ştia multe lucruri minunate, pe care le povestea cu plăcere. Eu încă-1 ascultam cu drag, că erau pline de farmec.

Moş-Toader era om vechiu, dar voinic și sănător ca beuța.

- Hei, nepoate, îmi zice el, - in tinerețele mele era mai bine pe lume. Trăiau oamenii bine unu cu altu, ca și când ar fi fost fraţi, şi ţineau unu cu altu. Era destul o fântână si-un cuptor la un sat întreg! Dar azi? Azi n'are a se vedea frate pe frate, decum alţii străini !... Pe atunci nu vedeai pentru lumea asta un om beat ori pipând, dar şi erau sănătoşi şi trăiau mult, nu se prindea hectica de ei aşa iute ca azi, când îşi ard plămânile cu şpir şi pieptul şi-1 fac ca hornul de fum!
urrilor se datoresc intereselor electorale. E trist dar trist de tot, că incă după atâţea aní dela uníre nu te poţi inţelege nicí chíar cu insussi conducàtorul şcoaleí, cu invăţătorul statuluí român de grad I, plătit de stat; sau cu tânărul propagandist al culturí și stăpânirií „româneşti"*. De acest fapt nus sunt ei vinovatí, ci noi cari î ingăduim, şi suferím pe obrazul nostru aceastà mare ruşine.

Statul român, lasă pe drumurí 7500 invăţătorí româní, şomeurí, şi 273 preoţí, ca sǎ hrănească in schimb 900-1000 de adevăraţi vampiri şi invierşunaţi duşmani ai neamului şi limbei noastre. Pentru binele ş̧i ferícirea patriei noastre, frumoasa şi bogata Românie, imi permit a inşira pentru cei in drept urmaxtoarele eterne zicale :

Ququid agis, prudenter agis et respice finem" sau ,"Quidquid delirant reges, plectuhtur Achivi" şi in fine "Quousque tandem ?"
I. Trifan, inv.

## Avram Iancu

Tună Iancu dela munte
Cu opt mii si patru sute.
Unsurii cand il vedeau
Tancului asa grăiau.
Iancule Măria Ta!
Lasă Turda, n'o prăda
Că- $\ddagger i$ dăm bani cu felder
Si galbeni cati vom avea.
Iancu galbeni nu lua
Si pe Turda se băga,
Cu măciucă de trei coti
Bagă 'ndraci Ungurii tofi.
Auzit dela: Popovici Vichente - Ruda. Din colectia de poezii
de: Sopulare "CIUCESCU

## Sfaturi practice

## Plante de leac

Frunzele de mintă sau ismă, sub formă de ceai sunt bune contra sgârcilor (cârceilor) şi a durerilor de stomac.

Frunzele se culeg vara, pe timp frumos, si se usucă la umbră. Se poate usca și într'un şoprul unde bate vântul si misçă aerul.

Se iau frunze de mintă, uscate si se pun în apă clocote, lăsându-se să stea aşa vr'o 10 minute. Pentru un pahar mare sau o cească de ceai, se pun atâtea frunze uscate, câte se pot lua cu vârful celor 5 degete dela o mână.

După ce au fert 10 minute se strecoară, și ceaiului i-se adaugă zahăr. Se poate lua de mai multe ori la zi Nu e rău dacă se pun și puţine bucăţi de frunză de calapăr și ceva chimin.

Mătasa de porumb, culeasă pe timpul cât e verde şi uscată la umbră, se ia sub formă de ceai la boale de rinichi si băsica udului.

Din mătasa uscată se ia cât ṭinem cu o mână, se pune în apă clocote, si se ti se tine acoperită cu capacul 15 minute. Se strecoără si, din zeama aceasta, se bea câte un pahar de mai multe ori la zi.

Frunzele de nuc uscate la umbră, sub formă de ceai sunt bune contra transpirării (asudării) picioarelor.

Frunzele se culeg în Iulie şi August.

## Umflarea vitelor

Se stie, că atunci când vitele mânâncă trifoi, lucernă sau rapiłă verde şi cu rouă se umflă din cauza unor gaze, cari se desvoltă din aceste plante, în corpul lor.

E foarte bine ca vitelor umflate să li se dea o mâncare pe care o descriem mai jos.

Se iau vr'o 2-3 pumni făină de mălai, se înmoaie cu otet de vin și se amestecă cu bucătele de usturoi (ai) si săpun. Se fac nişte bruşi cari se întroduc în gura vitei umflate. Vom îndemna apoi vitele să fugă cât mai repede. După puţin timp se desumflă.

## Păduchii la vite

Când vitele suferă de păduchi, trebue să le spălăm cu zeamă de tutun sau de pelin In acelaş timp cumpărăm și $o$ unsoare - alifie mercurială -- dela farmacie, cu care le ungem şi le frecăm corpul.
N. L. prof.
de acasă cu muierea şi cei zece feciori ce avea, cu vitele la păşune, departe de casă, şi aşa când venii răimea, el nu era in calea ei.

Dacă auziră veşti rele, nu se mai întoarseră 'napoi, ci plecară înainte cu tot ce aveau, şi tot se duseră treizeci de zile şi treizeci de nopți, până dela o vreme se osteniră şi când ajunseră într'un vârf de deal frumos, tatăl poruncii să se lase vitele să pască’n voie, cǎci ei în noaptea aceea rămân acolo !...
„Multămim lui Dumnezeu că am ajuns aici in pace" - ziseră si se lăsară hodinei,

După ce adormiră toṭi, bătrânul văzu cerul deschis şi printre mii de stele şi curcubeie, se pogorì o grădină plină de pomi și legume, apoi de tarini cu grâu şi cu cucuruz, cu livezi cu iarbă 'nflorită, şi se aşeză jos pe pământ, împrejurul lui... Si grădinar era un inger, care era îmbrăcat în haine albe şi cu fała albă şi frumoasă ca de copil mic. Veni la el și zise:

Cuvinte către săteni.

## Şcoala şi cartea

In rândurile pe carí le voí aşterne aci nus vin cus nimic nots, tot ceiace apalsarea peniţei lasă să umple un petec de hârtie, s'a petrecut sub ochii noştrii a tuturror, deci, aceasta problemă o cunoasste fiecare. Multa vreme inainte de răsbois, noí, Românii de ací am avut şcoală ş̣i invaxtạatori, carí au stat la indemâna firlor de țăraní, pentru luminarea minţii lor. Şcoala românească, cu invatṭătorii ei sín-au făcut pe deplin datoria, căci a scos din mijlocul ṭărănimii, pe toţi conducătorii suffeteşti, de care a avut nevoie poporul românesc. Datorità şcoalé româneşti, am avut un spirit national veşníc treaz.

Când s'a implinit visul de veacurí, se găsiră destule elemente, cari luară in mână conducerea poporuluí, spre a nu-1 lăsa, in momentul sovăelnic al revoluţíei din 1918 să fie o turmă fără păstor. Ce e drept, pentrıs a stăpâní intreg mecanísmul autorităţíi statuluí, nus aveam elemente suficeinte, aşa cả a fost nevoe, ca să ni se trimite oameni cu carte din Vechicul Regat, spre a umple golurile. Fíndeă şi acolo räsboiul secerase mare parte din populaţie, s'a recurs şi la slujbaşii din fosta monarhie, cari in urma depunerii jurământuluí de credinṭă Statului Român, aur rămas şi pe maí departe in slujbele lor. După unire, preocuparea de căpetenie a conducǎtorilor statului a fost, mărirea numarrului şcoalelor, pentru a ajuta, in felul acesta, la sporirea celor dornici de fumină să și-o primească. In prímii aní după răsboitu, numărul elevilor din toate şcoalele a crescut considerabil, aceasta din două cauze:

Prima a fost, propăşirea celor ştiutori de carte, pe care ii prinsese unirea şi cari aut pus mâna imediat pe slujbe desturl de bunicele, in raport cu pregatirea ce o aveaus si de ací setea la mulṭ̂̀ tăraní, de aşi vedea copií domní.

A doua cauză a fost, reintoarcerea de pe front şi pe aceasta o cred, ca cea mai prin cipală. De importanṭa şcoaleí şí a cărţii numai aicí şi-a putut da seama ṭăranul nostrus. Pe front a dispărut legătura prín graís vitu, cu ceí de acasă s'aus eu ceí cărora voía să le comunice câte ceva. Câtă greutate va fi fost, in suffetul fiecăruía şí cu ce teamă se apropiau de unul, care ştia să scrie, rugândus-1, ba poate sị plătindu-í, să-i facả o carte, pe care să o trimita acasax, la cei scumpí ssi dragi Iui.

Neştiinţa de carte sí greutatea ce aus simtit-o, cu atât mai mult Românii din Transilvania, carì făceau parte din armata AustroUngară şi 'n care Romannii erau amestecaţí cu alte naționalităţi, carí nus cunoşteau limba românească. Aceştea intorşí acasă, maí ales acei ce aveau copií, prima lor grijă a fost, să-şi frimitả copî la şcoală, ca sả înveṭe carte, căcí zíceaus ei: „Doamne rău a făcut tata şi mama,
„Frate, când te vei scula, priveşte in jur de tine şi tot ce vei zări, al tău va fi, că aşa a binevoit D-zeu, pentru că eşti om de omenie si cu credinţă. ${ }^{\text {. }}$

Ingerul se făcu nevăzut, iar el se trezí curând. Și iacă era ziuă. Ceriul era roşu aurit la răsărit : ciocârlia şi priveghitoarea se întreceau a înălța cântări de laudă părintelui lumei,

El-îşi sculă familia, apoi îngenunchind toţi se rugară lui $\mathrm{D}-\mathrm{zeu}$. Și pe când gătară cu rugăciunea lor de dimineaţă, răsăria ş̣i sfâtul soare ca un ochiu al celui prea puternic, tri-mitându-le cele dintâi raze lor ca semn, că rugăciunea lor e bine primită.

Omul se sculă în picioare, îşi puse mâana streşină la ochi şi privii depărtările.

Ce văzu, nu-şi credea ochilor! era colt de rai, nu altceva! Dealurile erau numaio verdeatăa de codru, ce se legăna la adierea vântului de vară. l.a poala dealurilor erau sesuri cu spice de grâu ca aurul, iar pe şesuri
cả nus m'au dat la scooală să invăţ sí eus carte", şi 'ntr'adevăr, curată mărturisire. Din neştitutorii de carte, parte din ei, sunt chiar ei vinovaţí, căcí trimişị de părinţii for la şcoală, tot timpul, cât ţinea şcoala, in tímpul zíleí, stau ascunssí prin sat, se inţelegeaus maí mulţi şí intr'un loc maí dosit se jucaur, iar când vedeau că vin acasă aceí, carí intr'adevăr aut fost la școală, se indreptars şi ei spre casă, inşelând astfel buna credinţ̣a a părinṭ̂ilor, neştiind, că pe ei s'aus inşelat şi numaí maí târzitu au văzut ce rău mare şil-au făcut.

Pentru unii vina o poartă părinṭii lor, carí nu-şí dau seama, că ce rău mare fac copiílor, împiedecându-i de-a invăţa carte. In felul acesta le răpesc cel maí scump dar, pe care nici când şí subb nici o formă nus-1 vor putea da copiilor lor. Cartea care luminează mintilie, intocmai ca cel maí puternic isvor de lumină, ce face să dispară intunerecul orí unde te-aí găsí, înlesnindu-ţi inaintarea, fără a te lăsa să te opreştif acolo, unpe lumina zileínu poate pătrunde.

Săteanul nostru, ar trebui să-şi facă socoteală căcí, câştigul pe care-1 aduce un copil trimiṭându-1 să păzească o vită saus gasştele, î aduce luí un câştig, măcar pe jumătate din ceeace a pierdut copilurl său, rămas pentru totdeauna in intuneric.

Deci, lăsafti copit să se bucure, in anit cei maí puţin folositori vouă, de lumina nesecată, pe care o câstigă în şcoală şi nu oă mângăiafti ca innaintaşii voştrii, carti spuneaut ,,da, las să se ducă, să câstige, că de acolo trăeşte, nu din scoală, că n'am să-l fac pooă satu dascăl". Cât de greşit ssii cât de puţin judecaus şi preţuiaus cartea, când rosteaus astfel de cuvinte. Astäzí, când avem şcoli destule, pentrus care StatuI cheltuesste atâția bani, gânditit-vă bine şi aveft grijà de copit voştrí şi trimiteti-i la scoalăa, ca sà învef̧e carte, căci mai mare va fí recunoştința copilului, când va fì mare, decât atuncí, când a rămas la vite şì 'n afară de drumuli, pe care-1 urmează vita, altul nus ştie. Dacă până astăzi mai era o scuză, acum nu maí este nić una. Nu se admite nici copil fugit dela şcoală, nici oprit de părinți, pentrus treburile caseí. Părinţii trebuse să ia ințelegere cus invățătorul să vadă, dacă 'n adevăr copilul se duce regulat la şcoală şi dacả işí dă sílinṭa să invețe, invăţătorul la fel să facă cunoscut părinṭílor lipsa copiluluí dela şcoală sílinţa pe care şí-o dâ, precum și de purtarea, pe care o are. Cus toate acestea ş̣i astăzi se fac triste constatări in şcoalele noastre, maí ales la cele dela munte, unde avem inscrişi la şcoală câte 100 de elevt si nu urmează regulat nici 40 din ei, lucru trist dar adeoărat. In ce privesste cartea, mullfi dintre ceí, cari aut terminat şcoala primară, după ce au
curgeau ape arginții, limpezi ca lacrima săracului asuprit, în nisipul cărora strălucea bogăţia aurului adus legănat pe braţul apelor, din sânul pământului binecuvântat de Domnul.

Şi zării omul colea, nu departe, o vacă, un junc, un porc, o scroafă, iar lângă un brad nalt şi frumos, erau strânși mieluşeii și povesteau cu mamele lor, cari erau culcate la umbra unui mesteacăn trufaş, crescut aproape de de brad; iar pe valea aceea in sus caprele mâncau la curechiu. Pe o rovină păştiau altele.

Si tot acolo, aproape de unde privea el, zării o rudă, şi merse sằ o ieie, dar când prinse de ea, nu mai stia că ce noroc a dat peste el, treaz e, ori visează, căci ruda era de aur! Apoi, mai uitându-se, zări o baie, lângă un râu alb o băită, o peştere, o luncă și alte locuri minunate de care se bucură foarte...

Atunci chiemă pe muiere şi copii lângǎ el si le zise : Acum dragii mei nu mai mergem nicăirea, ci rămânem aici, că D-zeu, nea binecuvântat!. Și le povesti tot ce zarrise fiindcă nu putea vedea bine, că era ceaţă aşa de dimineaţă - cât privise depărtările.

- Bine, tată dragă, ziseră feciorii, dar
cum putem noi şti că unde suntem sii cum
eşit din şcoală, par'că au scăpat din puşcăríe, nici nu mai vreau să audă de carte. Tinerii dela sate ajung, ca după trei patrus aní, abia ingânând literă cul literă să nư maí poată cetí, iar peste câţi-va ani uită cu totul; asta se intâmpla mai ales cus fetele, căci băeţii ajungand 1a armată, sunt siliṭi să-şi improspăteze cunoştințele. Puteṭí vedea pe copii voştri, când vin dela armată, cât sunt de mândrí de cartea care aut invăţat-o şí cum povestesc de camarazii lor, cari nus ştiau carte, că ce chín trăgeau, pânả să invete câteva lucturí, cari if se cereau la armată. Ba de cele mai multe orí, cei fără de carte sunt de râsul tuturor. Ia aminte deci, tu, taaran, stâlp al acestei țări și nu te lăsa in intuneric, ci trimite-ţi copii să învețe carte, ca astfel, să aibă mintea luminată și să nu poată fi ,dus de nas" de oricine şi din afacerile sale să se poată descurca singur, fără a fì silit, să caute un al doilea, când primeşte o hârtie scrisă, oricât de mică insemnătate ar avea.

Mut P. Ioan, absolv, facult, de litere.

## C. S. „Ponorul", Vaṭa de Jos <br> C. S. "Sportul Studentesc", Brad și jur, 2 - 1 (1-1)

Duminecă 13 August 1933 pe arena sportivă a C. S. „Ponorul" din Vaţa de jos, s'a disputat un match de football intre echipele C. S. „Ponorul" Vata de jos sí C. S. „Sportul Studentese" Brad şi jur, urmat de Bal Sporliv aranjat de S. S. „Ponoru1t in parcul báílor din Vața de Jos.

Matchul a inceput la orele $17^{30}$. in fata la vre-o 150 spectatorí. După 15 minute dela inceperea matchuluí, Kubasec marchiază primul gol echipei "Sportul Studentesc", jocul se continuă cur mai mare rapiditate până cătră sfârsitul reprizei, când Baloşius marchiază primul si ultimul gol echipei „Ponorul". Rrepriza I se termină la egalitate.

Repriza II se incepe cu mare inverşunare, la 20 minute Kubasec marcniază al 2-lea gol echípzí „Sportuil Studenţesc", aceştia luptă cu marí sforţărí pentru a egala, dar fără nicí un rezultat, căci aproape tot timpul mingea joacă pe jumătatea doua a arenei de partea oaspeților noştrí. In general echipa „Ponorul" a jucat foarte bine.

## Balul Sportiv

După terminarea matchuluí, incepe balul sportiv la orele 21 , in restaurantul bäilor (Parc), la care auluat parte peste 200 persoane. La concursul de frumuseţe reuşeşte să fíe aleasả "Miss Ponorul" d-soara Lucía Feier, fíca preotului din localitate, cu majoritatea de 205 voturi, căreia i-se dă panglica in coloarea echipei cu inscriptia "Miss Ponorul 1933". S. S. Ponorul a aranjat şí un concurs de Tango la care aus concurat 10 perechi tineri. Comisia de clasificare compusă din D1 Dr. Rişcuţia Sabin, d1 Dr. Tamaş, d1 Draghicius si dl dr. Grosz, a declarat de primul reusit pe di Popovicius din Ilia, Balul s'a continuat până dímíneaţa.
A. C.
se chiamă aceste plaiuri?

- Cum sǎ se cheme? Fiindcă îngerul mi-a zis, cât oiu zării cu ochii, a meu să fie; tinutul acesta se va numi Zărand.
lar voi mergetti, căutati vitele și numiṭi aceste plaiuri cum aveți voie, căci a voastre vor fi, numai să fiṭi vrednici de ele, să nu le ieie strǎinii dela voi! Aveţi grijă, că știtịi vorba ceea, că: dacă lași pe străin în casă, el te scoate dela masă !

Ei merseră după vite ssi făcură cum le poruncii lor. Unde găsiră bradul, făcură sat sị îl botezară Brad, unde găsirax mesteacănul iară făcură sat și îi ziseră Mesteacăn, apoi unde găsiră celelalte toate făcură sate şi le numiră: Junc, Luncă, Vaca, Baie (Baia de Criş) Peștera, Băita, Tebie, Rovină, Curechiu, Scroafa; unde găsiră porcii ii ziseră Porcurea, şi unde găsise tata lor ruda de aur îi ziseră Ruda. Toate rămaseră cu acelaş nume până în ziua de azi și o rămânea cât o fi mălaiu în tară sì picior de român! lar celelalte sate au căpătat alte nume cum li s'o părut lor mai bune si frumoase ${ }^{\text {" }}$

Din cartea regretatului scriitor popular
Adam Bolcu

## Vizita d-lui ministru I. Pop la Brad

(Continuare din pag. 1-a).
îngrijită, produce în fiecare an un viţel bun, o cantitate mai mare de lapte, iar dânsa în sine are o valoare mai mare.
D. ministru cerând soluții practice, d. ing. Vernichescu, spune: Camera de agricultură a județului se obligǎ să aducă din Austria mai multe vaci din rasa pintzgan. Tot odată se va îngriji să facă mai multe grajduri - model în Zarand. Cheltuelile de constructie ale grajdurilor - ce se vor ridica la $200-300.0000$ lei, - vor fi suportate de stat. Sii astfel spe-răm - continuă d. Vernichescu - în câțiva ani să regenerăm complect rasa vitelor din regiunea munţilor Apuseni, ce face parte din judeţul Hunedoara. Tot Camera de agricultură in timpul verii va organiza cursuri, pentru a initia pe locuitorii dornici de a se ocupa cu industria laptelui.

## 3. Pomicultura.

Pomii fructiferi sunt un nou isvor pentru trai, dând tăranului un venit oarecare. Acest venit este cu atât mai important cu cât intreținem copacii mai bine, cu cât punem mai multă grijă, mai multă dragoste chiar în cultura lor.

Camera de agricultură - îşi ia obligația de a împărți gratuit Moților, arbori fructiferi. In câtiva ani se va planta toată regiunea - mai ales, cu meri - din soiul batulelor. Iar în Brad, se va înfiinţa o Societate Cooperativă, care se va ocupa cu exportul fructelor, în străinătate. Sub forma aceasta, populaţia va fi scutită de speculațiile comercianților, cari au tot interesul să ofere preturi cât se peate mai mici pe kg. de fructe.

După ce Camera de agr. va tranşa definitiv cumpărarea „Fabricei de Conserve" din Deva, tăranul moț, va găsi un nou debuşeu pentru valorificarea produselor sale: fructele.
4. Discutându-se si chestiunea îmbunătăţirii traiului minerilor, d. ministru a spus: Actualul guvern intentionează să facă o bancă a minerilor. Proectul este complect; la toamnă va trece prin parlament.

Rostul acestei bănci este de a sprijini pe minier, uşurându-i schimbul aurului, aju-tându-l cu banii la instalaţii de flotaţie (un fel de cooperative - pe care le preconizează dealtcum şi Consiliul superior - din industria aurului - constituit pe lângă ministerul de Industrie - și din care face parte şi d. ing. Gigurtu, dir. general al Soc. "Mica".)

Minierii din Zarand, prin reprezentantii or legali, au cerut : reducerea preturilor explozibilelor, reducerea prefurilor analizelor, simplificarea formality̌ților de explorare şi exploatare.
5. Trecându-se la chestiunile de învătământ d. Ciocan, dir. liceului local, în numele locuitorilor din Zarand a cerut înfiinţarea unui gimnaziu de fete, care sǎ funcţioneze pe lângă liceul „Avram Iancu. "
D. Pavel Lazăr, dir. scoalei de ucenici, a cerut d. subsecretar de slat trecerea acestei scoli pe seama Soc. "Mica". In schimb Soc. ,Mica ${ }^{\text {a }}$ să nu mai plăteascǎ suma de 200.000 lei ministerului Muncii

Invătământul primar reprezentat tot prin d. P. Lazăr a cerut următoarele: a) Să se facă cursuri pe de zi, venind astfel și in ajutorul părinttilor copiilor, - deoarece restul zilei părintii ar putea folosi copii la lucru. b) Anul Şcolar să înceapă la 11 Oct., si cu o vacantă
de trei zile la Crăciun și de trei zile la Paşti, să ia sfârşit la 1 Mai.

In ce priveşte căile de comunicaţie reprezentanții Zărăndenilor au cerut:

Repararea soselelor nationale BradDeva, Brad-Halmagiu și Brad-Abrud. Să se construească o sosea ce ar pleca din Brad si ar trece prin Criscior, Bucureşti, Curechiu, etc. Să se termine soseaua judeteană ce pleacá din Baia de Criş, Rişculita, Bulzeşti până la Vidra. S'a mai cerut sii construirea unui drum de fer pe distanta Brad-Deva.

Problema soselelor este poate, cea mai importantă pentru acest tinut. S'ar rezolva, în
parte, chestiunea somajului - \$i ar schimba cu totul condititile de viaţă ale Motilor, putând
 odată permitând o aprovizionare mai eftină a populaţiei. (Asupra acestei chestiuni vom reveni).

După ce a ascultat cererile autoritătilor si reprezentantilor Motilor Crişeni, d. ministru 1. Pop, a multumit tuturor celor de fată, luân-du-şi obligattiunea că va satisface, pe cât îi va sta în putință, nevoile Zărăndenilor. Pentru o mai bună conducere, regiunea munțijor Apuseni a împărtit-o în subregiuni, cu un comitet în frunte de 20-25 persoane. Comitetul va face propuneri la centru asupra tuturor problemelor locale. Astfel, sediul unei subregiuni va fi la Brad. Din ea fac parte plăşile: Brad, Avram-lancu, Geoagiu, Ilia, şi o parte din Deva.

Comitetul s'a constituit astfel: Brad, d-nii : Nistor, primpretor, C. Ciocan, dir. liceului "Avram lancu", A. Sieber, dir. Soc. "Mića", Tr. "Berbeciu, sef judecător, dr. Glava, adv., dr. Radu, dr. \$̧t. Feier, medic, dr. C. Impărat, Preot I. Ivan, senator, dr. C. Moldovan, Pavel Lazăr, T. Ruja, agr. si E. Vagzsina.

Baia de Crişs d. dr. S. Rişcutia, medic, ing. B. Romoşan, dr. N. Oncu, deputat, d. dr. I. Oncu, avocat, d. N. Turuc, primpretor.

Deva: d. ing. Vernichescu, S. Câmpean. Ilia : dr. S. Dragomir, prof. univ., si Prunas. Geoagiu: dr. Indries, Gorun Valeriu, preot.
g. c.

## Informatiuni

Regiei P. T. T. a fost însărcinat cu redactarea unui nou requlament, pentru reorganizarea serviciilor comerciale ale P. T. T.

Acest regulament prevede o cât mai mare descentralizare a serviciilor pe judete. Si reînființarea oficiilor rurale în toate comunele din tară.

A aparrut în Arad revista literară şi culturală $H_{0}$ tarul redactată de cǎtre membrii Ateneului popular arădan: Al. Constantinescu, Al. Negură, Isaia Tolan, Eduard Găvănescu, Dr. Gheorghe Ciuhandu, Marcel Olinescu, Octavian Lupaş, I. Lascu, Tiberiu Vuia şi Pompiliu Barbu. Scopul revistei este continuarea mişcărei culturale, incepută şi inițiată de intelectualii arădani de pe vremuri: Tichindeal, PopoviciDesseanu, E. Stănescu, etc. Ateneul popular arădan fiind cunoscut prin manifestările sale anterioare, ca șezători culturale, la Palatul Cultural precum şi prin atitudinea sa făţiş românească lângă frontiera vestică, credem că revista va fi sprijinită şi citită de toţi acei ce se solidarizează cu scopul ei.

Redacţia şi Administraţia: Arad, str. Românului 18. Abanamentul 100 Lei anual.

- Nencrocire. In 15 Aug, a. c. în gara Devei a fost omorâtă, de un tren, femeia Rozalia David din Ormindea. Ea voia să deie un pachet bărbatului ei, care mergea cu trenul dela Arad la Sibiu. A fost inmormântată la Sânto-halm de o soră a ei. Se aude că si bărbatul, după înmormântare s'a spânzurat.
- Intr'un oraș din Jugoslavia s'a intâmplat, zilele trecute, un caz curios.
biatå femeie care trăia numai de pe urma creşterii albinelor, s'a pomenit într'o bună zi că moşteneşte o avere însemnată, dela o rudă care murise.

Un hot, care evadase nu de mult timp din închisoare, aflând şi el această veste, se hotărî s'o jefuiască.

Intr'o noapte pe când se pregătea să spargă uşa casei, albinele năpustiră asupra lui înţepându-1 atât de groaznic pe obraz încât banditul a încetat din viaţă la spital, cu toate ingrijirile primite.

Şi astfel albinele au scăpat viaţa stăpânei lor.

Soc. „Sf. Gheorghe ${ }^{\text {st }}$ din parohia Valea-Brad aranjează in zitua de 27 1. c, o producţie teatrală urmată de dans la care invită, membrí Soc. „Sf. Gheorghe" din parohiile vecine.

Învățàtorii fără posturi din Dolj au ţinut, la Craiova, o adunare, votând următoarea moţlune: 1). Excluderea preotilor din invătământ; 2). Pensionarea învătătorilor cu peste 30 ani de seıviciu; 3). Numirile să se tacă de centru, nu de inspectoratele regionale ; 4). Inființarea unui timbru cultural.
C. S. „Mica" Brad - C. S. „Ilia" Ilia $4-2(2-2)$
Duminecă 13 August a. c. pe arena sportivă din Gurabarza s'a disputat un match de foot-ball amical între echipele : „Mica" din Brad şi "Ilia".

La orele $6 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. echipele de foot-ball "Mica" si "Tlia" au apărut pe teren în aplauzele publicului spectator. Jocul ar fi fost frumos dacă tinerii studenți și anume: Crişan, Cărăbus şi Vesa erau disciplinaţi sii nu jucau brutal. Dar ei încrezuṭi prea mulł în jocul lo ocazional, fără a apartine vre unui club sportiv ocazional, fară a apartine vre unui club sportiv
stabil, s'au puriat necuviincios cu arbitru, vorbind şi strigând pe teren in tot timpul matchubind
lui.

Repriza I-a s'a terminat la egalitate, adică $2-2$. In a II-a repriză "Mica" prin inain taşul centru Pop şi extremul stânga Borcy au mai marcat încă 2 goaluri. Cu toată lupta s brutalitatea llienilor n'au mai putut face nimic deoarece echipa ${ }_{\text {nMicei }}{ }^{*}$ i-a fost superioară Portarul dela Ilia a apărat foarte bine, dar pela $1 / 2$ reprizei a II-a a avut un accident din cauza plonjeului in picioarele extremului drept dela "Mica". Un alt accident i-sa mai întâmplat extremului stâng dela "Mica", care a fos lovit in abdomen de către Clopot, fundaşul drept al "Iliei".

Toţi jucătorii dela "Mica" au jucat bi ne in special Nicolau. Dela" "Mica" au marca Pop, Borcy I. si II. iar dela "Ilia" Petrescu şi Knap.

Duminecă 27 August a. c., echipa I-a a C. S. "Gloria C. F. R." din Arad v'a juca pe arena sportivă din Gurabarza un match de foot-ball amical cu C. S. „Mica*"

Pentru publicul din Brad şi jur, trenul industrial al Soc. "Mica* va pleca dela bise rica ort. rom. Ia orele 4 şi $4 \frac{1}{2}$ p. m., iar in ceputul matchului va fi la orele 5 p. m.
Sâmbătă 26 August a. c. la orele 9 p. m., mem brii clubului sportiv "Mica" aranjează in localul cazinoului funcţionarílor din Gurabarza un:

## ,Mare ball sporifuc

cu cea maí bună muzică din Abrud.
Dans pânäłn zorí! - Intrarea benevolă. M. JIANU.

Direcţisunea lic. ort. rom. ,"A. Iancu" din Brad. AVIZ!
Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi că Vineri in I Sept. orele 8, vor incepe următoarele examene :

1. Examenul de corigenţă la una şi două materí.
2. Examenele particulare, integrale si diferențax.
3. In 7 Sept. incepe examenul de admitere in $\mathrm{cl}, \mathrm{V}$-a.
4. Inscrierile sii reinscrierile la liceu si internat, incep in 25 August şi se fac pe baza unei cereri timbrate. Tot cus aceasta datả se inaintează eventualele cererí pentru scutiri de taxe, etc. la care se vor anexa şí actele necesare
5. Examen de admitere in cl. I-a se va tinea numai in cazul că se vor inscrie mai mult de 50 de elevi.
6. Conform ordinul On. Minister No. 55001/1933 uniforma şcolară este strict obligatorie
7. Ca particulari se pot inscrie elevi şi eleve in orice clase până in 31 Oct. 1933.

Director, C. CIOCAN.
Consiliul comunal şi locuitorii din comuna Crisstior aduc pe această cale mulţumiri d. Rudolf Op rean, dir. general al serv. apelor, din Ministerul Lucrărilor Publice, pentru atențiunea dată cererii locuitorilor din sus numita comună, pentru indiguirea Crişu
lui alb. La ord. Dsale, au sosit la din Serv. Apelor si au făcut măsurătoarea, atât la Crís dî Serv. Apelor şi au
cât şi la Valea-Morii.

De vânzare soi cur̉at de Rhode-lsland Red, găini și cocoşi ; creştere din anul curent, la cresca toria Dr. Boros Beni, Gurahont.

Doriți să vedeți un film frumos? Venitid Duminecă 27 August la Ca-
siną unde se va rula fimul sonor
s>Doí ochí albastri<<
In rolul principal: Charlote Ander, Her-
mann Thinnig, Ida Düzt, Ihins Falkenstein.
REDACTOR RESPONSABIL
G. E. CAMBER

