

## Păianjenul muşte prinde

Numai o zi ne mai desparte de inceperea noului an scolar.

Si dacă vom căuta să privim cu obiectivitate lucrurile, vom constata că nu s'au micşorat cu nimic greutățile cu care are de luptat şcoala şi învătătorul ei; cu toată că avem o Asociaţie a noastră, pretinsa apărătoare a drepturilor scoalei şi dascălului,

Aceleaşi şcoli nevăruite şi necurăţate, aceleasi scoli fără combustibil necesar, fără bănci corespunzătoare, material didactic, și desigur şi fără elevi.

Aceiaşi dascăli necăjitit, cu sufletul sfârtecat de durere de dezastrul moral in care se sbate azi scoala poporului.

Ei, - învăţătorii
 - nu au pierdut nici un prilej, pentru a nu arăta tuturor, şi mai ales acelora cu rost de conducători în destinele acestei tări, că şcoala primară datorită politicianismului -0 ! politica asta cu faţade înşelătoare de democrație, - a ajuns mai mult un simulacru, decât o instituţie vie.

Dar cine să-i audă ? Cine să-i innțeleagă? Cine să le întindă mână de ajutor modestilor lucrători, cari duc o viață întreagă de muncă grea, monotonă şi foarte puţin răsplătită, ca să-ş̧i îndeplinească chemarea în mijlocul sẳtenilor, acei minori ai tării, - a cărui suflet ar trebui cultivat cu sârg, de o politică culturală înțeleaptă, - şi astfel ca să contribue cât de cât la programul național cel aşteaptă statul, clădit cu atâtea jertfe de oameni şi de bunuri?

In congresul ţinut zilele trecute la Cluj, toti au scos un adevărat strigăt de desnădejde din inima lor românească, aratậnd situaţia deplorabilă în care se află școala.

Asociaţia noastră și oficialitățile au luat cunoştinţă, făgăduind că vor face tot ce le va sta în putinţă pentru a remedia răul.

Au făgăduit astăzi..., pentru ca mâine să uite tot ce au spus.

Acelas càntec, se repetă ori de câte ori se tin adunări dăscălești.

Dar până când va merge aşa?
Nepǎsarea cu care privește Asociația noastră problemele vitale dăscăleşti, şi politicianizarea ei, a făcut ca dă̆scălimea să se impartă iarăși în mai multe grupe, deocamdată, desigur, fără un scop bine fixat.

Dar ceeace trebue sǎ ne îngrijoreze e că odată cu desorganizarea a-
sociaţiei, ne vor trebui iar un număr de ani pentru a ajunge, de bine de rău, acolo unde suntem. Si atunci ce e de făcut? Să fim rezoluţi. Inlături cu canacurile politice. Inlături cu lozincele dinamită, cari despart dăscălimea în tabere politice.

Aruncaţi jos pe acei cari v'au

La 14 Septemvrie a fiecarrui an Biserica creştină ortodoxă cinsteşte in mod deosebit Crucea Domnului. Istoria aşezării acestei sărbători şi însaşi dogma venerării ssi inchinării Crucii Domnului e împreunată cu două intâmplări miraculoase. Autenticitatea acestor intâmplări e mǎrturisită de cei mai celebri istorici de pe timpul ăcela și totodată e confirmată de tradiția universală păstrată cu sfintenie în Biserica creştină.

Aceste întâmplări sunt: arătarea miraculoasă a Crucii pe cer împăratului Constantin, în anul 312 , si aflapea in mod extraor-

## EXTERNE

In urma opozitfiei dârze, fäcută de către adunarea natională, guvernul spaniol prezidat de d. Azana a demisionat. Presedintele Zamora a insărcinat pe d. Lerroux, fost ministru să formeze guvernut.
D. Octavian Goga, care se află la Roma, a fost primit Oineri de d. B. Mussolini.

Cu ocazia vizzitei Principelui Nicolae la Roma, d. Mussolini a oferit un dinets in onoarea A. S.

Regete Irakului murind, a fost încoronat ca rege, fiul său, printul Gazi.

Se spune că în cursul lunii vittoare vor incepe la Ankara, negocieri in vederea incheerii unui pact intre statele: România, Turcia, Rusia, Butgania sí Grecia.

Germanta se inarmează mereu.
Franta nelinişstita, care core
Gertrolut inarmărilor Germanieí.

Fostul presedinte al Cubei, Machado, va fi deportat din Canada, unde se stabilise.

Se spune că î Ucraina se pregăteşte o nouă revolutife.

Sir Edward Grey, fostul ministra de externe al Anglieí, a încetat din viafă.

## INTERNE

D. Mihail DManoilescu a incercat să constitue o., Uniune Naftionalä", insă acfiunea sa a eşuat.
"Blocul Cetăł̧enesc" a respins oferta d. Manoilescu.

Recursut lut Setetzkt ta Casatie se judecă in ziua de 10 Oct.

SMinisterul de Interne nu a autorizat tinerea Congresului ucrainienilor.

Fruntaşul liberal, d. dr. Anghelescu a plecat SMarţi după a miazā in străinnătate.

La congresul tineretuluí naţional-fărănist - tinut silele trecute la Câmpulung-Muscel, dI. Mihalache a cerut modificarea constitutiei, desfiuntarea senatului si inlocuirea lui cu un consiliu sau sfat profesional, unde să fie reprezentate toate profesiunele.
In ultimul timp se vorbeste tot mai mult de formarea unui partid fascist român, sub conducerea d. Mihail SManoilescu.

## Inăliţarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci

dinar a Crucii originale, pe care a fost răstiguit Hristos, de către împărăteasa Elena, în anul 326.

Cunoscutul istoric şi părinte bisericesc Eusebie a descris minunea arătǎrii Crucii pe cer ; după indiciile, ce i s'au dat, întărite cu jurământ de către însuşi împăratul Constantin, personal.

Iată cum raportează episcopul Eusebie in istoria sa arătarea Crucii Domnului pe cer.

Constantin se găsea in preajma răsboiului dicisiv cu crudul împărat Maxentie.
"Constantin - tatăl lui Constantin nefiind politeist - scrie Eusebie, contiporanul
(Continuarea in pag. 2-a)
lui Constantin, - se închina unui Dumnezeu atotputernic ; deci a început şi Constantin să se roage Acestuia, ca să-1 întelepțiască in cele ale credinţii şi să-i ajute cu dreapta. Sa în răsboiul, ce-i sta înainte. Pentru acestea ru-gându-se stăruitor, împăratul s'a în vrednicit de minunate lucruri, ce aproape ar fi de necrezut, dacă le-at ft spus altcineva. Ci pe noi (adică pe Eusebie) ne-a încredintat prin jurământ împăratul Gonstantin însuşi, mai târziu după acea întâmplare, când am scris prezenta carte, în urma cunoştinţii şi a convorbirii cu el: Odată într'o dupǎ amiază pe când soarele incepea să se incline spre apus - a zis împăratul - cu proprii mel ochi văzui pe soare chipul crucii format din lumină, cu inscriptria : cu aceasta vei invinge! Vedenia aceasta 1-a înfricoşat pe Constantin, precum şi întreaga armată, ce-1 urma de astă dată fără să ştie unde, căci toţi erau sesizaţi de acel miracol. In nedumerirea sa împăratul se intrebă: ce va să ansemneze aceasta? Noaptea ansă Constantin văzu în vis pe Hristos având semnul cel ce i se arătaze ziua pe cer și i-a poruncit să facă acest chip si să-l aibe cu sine în răsboiu, spre a se apăra de duşmani. Sculându-se dimineaţa, Constantin a povestit prietenilor săi cele văzute în vis ṣi chemând meşteri versaţi în arta de-a turna metale, le-a descris și le-a arătat forma acelui semn, ordonându-le ca după acest model să-i facă unul din aur şi pietre nestimate. Ori lucrul acela ni sa intâmplat, sǎ-1 vedem și noi - adangă Eusebie. Cu această insignă, după modelul arătat pe cer, împăratul s'a folosit în totdauna la răsboiu pentru înfrângerea fortelor inamice, dând ordin, ca pe toate streagurile armatei să se facă şi să se pună astfel de semne."

La 14 ani mai târziu, dupăce Eusebie a descris evenimentul acesta extraordinar, împărăteasa Elena, mama lui Constantin, a întreprins o cǎlătorie in Palestina pentru a cerceta locul sfânt, unde a fost răstignit Mântuitorul. Intre altele, împărăteasa avea de scop, ca să găsească Crucea originală, pe care a fost răstignit Domnul, chipul căreia se arătase fiulu ${ }_{i}$ ei pe cer. După multe eruări, a fost determinat acel loc sfânt, unde făcându-se saxpături s'au aflat trei cruci, căci împreună cu Hristos fuseseră răstigniţi ssị doi talhari.

Despre întâmplarea minunată, mulţumită căreia a fost cunoscută crucea lui Hristos, mărturiseşte - intre alł̧ii - cunoscutul istoric din sec. al V-lea, Sozomen :
${ }_{\text {„ }} \mathrm{Nu}$ era uşor de recunoscut Crucea lui Hristos, pentrucǎ inscripția a fost luată de pe ea şi aruncată; apoi pentrucă cele trei zăceau in disordine... Deci acum trebuia stabilit, care-i Crucea lui Hristos, dar pentru aceasta era nevoie de un indtciu de sus.

Se întâmplase, însă, cǎ era în Ierusalim

## Insemnări din pribegie <br> (Continuare)

## 1 Maiu 1917.

Azi sunt organizate serbări in toate oraşele marí şí mici ale Rusiei. E sărbătoarea líbertătii. Se cântă pretutindeni Marsilieza rusească. Serbarea de ací se termină cu o oră mai inainte. Aus participat autoritaţ̧ile cele nousi, şcoalele şi tot poporti. Tinustà vorbiri inflacărate preamărind sfânta libertate, iar corurile cântarǎ. Toată lumea e voioasă... Mi se pare şi míe că in Rusia cea intunecată de opresiuni politice, a stralucit o lumină mare. Aci s'au dat poporului toate drepturile: vot universal, dreptul asocierii, al liberei intruniri si al improprietăririi. Faţă de aceste, mi se par foarte intunecate starrile din Austro-Ungaria cea astspritoare de naţionalităţí.

Deja din primele zile ale revoluttiei ats fost liberaţi toţi condamnaţii politicí, iar celorlalţi ii sau uşurat pedepsele. Membrii vechisslui guvern aus fost arestaţi, cus esceptial ${ }^{[ } f o s t u l u i$ ministru de externe Pokrovski, care nu a fost
o femee distinsă, ce suferia de o boală grea şi ea era in pragul mortii. La această femee a venit episcopul Ierusalimului, Macarie, însotit de împărăteasa Elena și suita. Aci făcâd mai intâi rugăciuni și spunând celor prezenṭi, că Crucea Domnului aceea trebue să fie, care pusă fiind pe femee, o va vindeca de boală, - el (ep. Macarie) a început a pune pe rând câte o cruce pe cea bolnavă. La punerea celor două dintâi nimic deosebit nu s'a întâmplat, imediat insă ce a fost atinsă de Crucea a titreia, femeia a deschis ochii şi recăpătându-și pute'terile, s'a ridicat din pat sănătoasã".

Aceasta este istoria sărbătorii Inălłării

## Sf. Cruci.

Extras din „Apologie misionară pentru dogma venerării cinstitei ssi de viată făcătoarei Cruci a Domnului" de Prof. V.'M. Skwortzoff.

Pr. V. P.


> Doina ciobăniţei
> Pare-mi rău după ce-mi pare C'o venit Muresul mare Şi nu-i luntre mu e punte Să trec la badea la munte, Să mă pun pe muls de oi Și să cant fără nevoi. Să beau lapte inchegat Si să manc cas indesat. Eu să 'ntorn miorile Pe poeni cu florile, Badea de pe iederă Să zică din flueră.

> Pare-mi rău dupa ce-mi pare
> C'o venit Muresul mare,
> Și mu-i luntre nu e punte
> Să trec la badea la munte.
> Că de când badea s'o dus
> Negură pe sat s'o pus,
> Si de cand badea a plecat
> S'a lăsat negura 'n sat.
> Păi să mă ieie soarele
> Să mă treacă văile
> La badea cu oile
> Să mă ieie, să mă ducă
> Şi 'napoi să mu m'aducă.
> Auzit dela: Popa Anuta - Ruda.
> Dín colectía "Comorit ingropate de: Ciucescur inv.
> मूंहै

duşmănit de revoluţionari. Reprezentanṭii vechilor partide reacfionare aus dispărut. Dintre partidele burgheze numai cel al "cadeţilor" a rămas. Nousl guvern e format din acest partid, precum şi din cel social-revoluţionar şi din caţiva independenṭi. Aci in oraş, dintre oamenii vechiului regim, nu se mai vede decat fostul ispravnic, care e cinstit şí azi pentrus onestitatea sii bonomia luí. Despre ţar, azí, nu maí vorbeşte nimenea.

Aceasta este partea cea luminoasă a medaliei, anume: partea care vorbeşte despre libertăţile şi drepturile câştigate. Cealaltả parte a medalieí nus e tocmaí aşa frumoasă. Incă dela inceput - indată ce s'a văzut că revolutfia a isbutit - pe alături de guvern - s'a format „Sovietul (consiliul) deputaţilor de muncitorí, ţăraní şi soldați". InceputtuI activitàłṭii acestui soviet a fost edarea ordinului numit „Pricaz Nr. ${ }^{14}$. Prín acest ordin s'a sdruncínat disciplina in armată. Urmarea se vede zilnic. Soldaţii nu se supun ordinelor ofiţerilor, pe carí nu-í nici prea salută, - salutul conform Pricaz-ului Nr . I e numai facultativ, - apoí

## Sbuciumul tărănimii

Iobagii, rumânii și vecinii vremurilor străbune, legaţi de glia strămoşească prin cea din urmă picătură de sânge, se sbuciumă!

E sbuciumul unui copil cuminte şi înţelegător, care prin falnicu-i trecut a dovedit cu prisosinttă, caracterele predominante atât de innăltătoare şi măreţe si care, azi, durere... trebue să se agite. Mijloacele represive ale autorităţilor pentru achitarea impozitelor, datoriile nenumărate făcute în vremuri mai bune, sis câte altele nu contribue la agitarea acestor oropsitit ai soartei, din timpurile actuale ?

E sbuciumul izvorît din sufletul nobil, din trupul robust şi inima caldă a Românului.. dẹla Nistru până la Tisaж din Maramures la Dunăre și Marea Neağră.

E liesărirea supremă din letargia mormântală e răzurătirea contra desmățului E un impuls spre mai b.ne!

Promisiuni peste promisiuni si tolul a eşuat, totul a dispărut, şi aceleaşi creţe mărunte pe fruntea crispată de durere a plugarului român, aceleaşi cute pe palmele bătătorite și aspre ale muncitorilor,... aceleaşi sudori de sânge...

Poporul e sătul de promisiuni, a primit experienţa necesară pentru a-şi închide urechea la atâtea promisiuni ce flutură în vânt, pentruca ulterior să dispară pentru totdeauna spre desamăgirea acelora care cu aer blajin şi cu resemnare aşteaptă voia sorţii !...

Poporul nostru e îngropat in datorii, poporul nostru e nevoit să-și ia lumea în cap; la ușa tăranului român sună sinistru toba perceptorului, acompaniată de rugăciunile calde a unor desculți ! Până când starea aceasta? Până când fel de fel de promisiuni și nici o înfăptuire?

Deschideţi sufletul şi urechea la strigătul de durere al tărănimii, ca împreună să ne bucurăm de strigătul izbânzii, care va domina peste intreaga Românie-Mare, făurită cu braţele oţelite si sângele varrsat al acestor oropsiţi. E strigătul de durere al tărănimii !...

Pronia cerească și calităţile celor mari vor nimici acest strigăt şi-1 vor transforma in strigătul de izbândă, strigătul de bucurie al tărănimii si astfel al neamulului!
angustin Hiesiuu
student.
Rugăm pe onorații noștri abonaţi să-și achite abonamentul.
joacă cărṭi ziulica 'ntreagă şi când nus maí aus bani, vând din efectele militare. Aşa se prezintă ce e bun şí ce e rẵu, la o lună după inceputul revolutíié.

## 10 Iulie 1917.

Starea míe neschimbatax. Cu cariera de calfă in brutărie sunt mulţumit. Şi dacã nu as fí mulţămit rezultatul ar fi acelaşivo

Din ziare aflus câ armata română s'a reorganizat deplin şi a inceput chiar ofensiva. Mi se pare insă că - nící acum, ca ssí anul trecut n'a fost sprijinita de Ruşí, pentrucả după puţin timp ofensiva a incetat. Ruşii - la cererile aliaţilor - aus inceput şi ei a se mísca in Galiţia. Şi aus inaintat binişor. Cu aceasta ocazie s'a distins o Divizie formată din prísonierii de aicí, de naţionalitate Cehă. Aceasta ne-a mirat, deoarece Cehii, când Iuptau de cealaltă parte, eraus consideratí ca soldați foarte slabi. Iese la iveală cal ef, atuncí, intenționat nu luptaus, ca să nu promoveze interesele Nemtilor - duş̧manii lor de veacurí. A-fịí face datoria de militar intre orice imprejurărí - cum

## Sfinţirea monumentului eroilor din Hălmagiu

In comuna Hălmagiu din judeţul Arad, s'a sfintit in ziua de 10 Sept., monumentul ridicat eroilor zărăndeni, morți în răsboiul din 1914-1919.

La această sărbătoare, afară de oficialităţile bisericeşti, militare și civile, a luat parte toată comuna: bărbați, femei şi copii, precum şi un mare număr de locuitori din satele vecine, peste 1000 de suflete. Printre cei prezenţi am remarcat pe d-nii: Petru Sârbu, notar public, Hălmagiu, Dr. Mihai Nicula, advocat, Aurel Sirban, advocat, Silviu Moldovan, comerciant, I. Ghişa, P. Lazăr, etc.

Monumentul a fost ridicat de un comitet, in fruntea căruia a fost d. maior Popovici, fiu al acestor plaiuri, care n'a cruţat nici osteneli, nici bani, pentru ridicarea acestei


Uzina de ștampare din Gura-Barza

Cruci, prinos de recunoştinţă pentru acei cari prin măreaţa jerlfă a vieţii lor au scris şi au pecetluit unirea şi întregirea pentru totdeauna a neamului nostru românesc.

S'a remarcat mult faptul, cǎ bărbatiii cei mai luminaţi ai tinutului şi-au dat mâna pentru a da serbării o deosebitả importanță.

După săvârşirea serviciului divin - de către P. S. Sa episcopul Dr. Grigorie Gh. Comşa al Aradului, însof̣it flind de un sobor de preoti - s'au tinut mai multe discursuri:

Cel dintâiu care a vorbit a fost P. S Sa episcopul Aradului, care în cuvinte pline de învăţăminte şi patriotism, ne trece pe sub ochii mintii ca intr'un film vertiginos inntreaga epopee a neamului românesc, scotând în evidenţă vitejia glorioasei armate române in 1919; şi se opreşte mult - asupra contribuției populațiunei de aici în răscoalele lui Horia, Cloşca şi Crişan din 1789, şi a lui Avram Iancu din 1848.
D. General Argeşanu vorbeşte in numele armatei române.
D. prof. Traian Mager, fostul comandant al gărzilor din ţinutul Hălmagiulu, a de-
scris foarte fidel intr'o strălucită cuvântare, evenimentele din toamna anului 1918, si luptele legiunii din Hǎlmagiu, care in calitate de avantpost al companiei regale române din Baia de Criş, a opus rezistentă armatelor ungureşti.

Saptezeci legionari din Hǎlmagiu spune d-sa - au tinut plept timp de trei zile duşmanului în număr de peste 1000 de Unguri, in defileul dela Ciuci, luplă ce s'a soldat cu patru morți şi 16 răniți, între care şi un ofiţer mort din tabăra duşmană. Garda din Hălmagiu a avut patru morţi. Oratorul inchee cu cuvintele: Cum se explică că, din Arad până în Hălmagiu, pe o distanţa de 140 Km nimeni n'a tras un foc de armă asupra armatelor maghiare, cari jefuiau şi schingiuiau pe locuitorii satelor româneşitit?
D. $d r$. Suciu, fost ministru, a făcut o incursiune in istoria luptelor noastre pentru desıobire, evidentiind virtuţile Românilor din munţii Apuseni.
D. Candin Ciocan, directoral liceului "Avram-lancu" Brad, a vorbit in numele ofiterilor şi soldaţilor ce au făcut parte din reg!mentul Horia, înfiintat in 1919 în Brad, sil care a luat parte la luptele din 1919 contra bolsevicilor Unguri.

D-sa în cuvinte înduioşătoare, ne povesteste cum s'a înfiintat regimentul Horia, ne povesteşte frânturi din viata lui, amintiri mărete ce incălzeste inimile si, înaltă sufletele tuturor celor de fată.. Adunările oamenilor se făceau, - spune d-sa - prin sunete de tulnic, făceau, - spune d-sa - prin sunete de tus̆ cu
prin focuri, sau mergând din casă în casă cu prin focuri, sau me

DI Ciocan - adresându-se camarazilor sǎi și populației de fată spune: In vremurile de grea incercare cu d-tráa am știut să ne apărăm sărăcia, nevoile și neamul. Dar nici astăzi nư m'am dat înapoi dela datorie. Sunt la postul de comandă în lupta ce se dă pentru culturalizarea masselor.

Pe vremea când dominațiunea străină, dela Buda-Pesta, nu admitea ridicarea de monumente in amintirea evenimentelor petrecute aici în munţii moţilor, inaintaşii noştri au ri-
dicat cel mai solid ssi cel mai trainic monument: liceul ortodox român "Avram Iancu" din Brad, înfiinṭat din contribuții benevole ale comunelor din plăşile Brad, Avram-Iancu şi Halmagiu. Trimiteti-vă copii la această scoală, unde en voiu şsi să-i cresc in innuătăturile sf. Scripturi si in ideile mosilor si strămosilor nostrvi. Iar dacă soarta ne va cere, intr'un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, voiu fi gata să pornesc in fruntea d-tră din nou la luptă; și dacă tagma preotească pe care am îmbrățişat-o nu-mi permite să pun mâna pe sabie, voiu lua crucea lui Hristos şi alături de voi, vom apăra patrimoniul şi demnitatea populatiei din muntiii Apuseni.
D. $d r$. Ioan Ciuca, subprefectul jud. Arad, elogioază virtuţile neamului românesc.
D. Vasile Lazar, primpretorul plasei Hălmagiu, in cuvinte alese, arată insemnătatea ridicării acestui monument în ținutul Hălmagiului.
D. Petre Ugliş, înv., vorbeşte in numele voluntarilor legionari,

Seria cuvântărilor este încheiată cu vorbirea caldă şi colorată a d. protopop Stefan Bogdan. D-sa a făcut apologia eroismului, spunând că cei cari se jertfesc pentru patrie, nu trebue socotitit în felul mortilor de rând... Ei nu zac sub pământ, în adâncul gropilor lor, ci sunt în fundul inimilor noastre. Ei trăesc in noi, precum noi murim intr'insii. Numele lor stau scrise mu pe lespezi de piatră, ci pe tablele inimei neamului românesc. In încheiere d-sa multumeşte P. S. S. episcopulu, precum şi celorlaltii oaspeți.

Nu putem trece cu vederea să nu amintim, că in tot timpul desfăsurării ceremoniei, când se rostea numele M. S. Regelui, se trăgeau focuri de tun.

Răspunsurile la sf. Liturghie au fost date de corul din Hălmagiu; organizaţia părintelui protopop. Am avut prilejul să gustăm câteva momente de adevărată înălțare sufleteascǎ. (Părintelui protopop îi trimitem şi pe această cale, felicitările noastre.

La ora 1 s'a dat un banchet in rest. "Corporației meseriaşilor" din Hălmagiu. Au luat parte peste 80 persoane. Aci au toastat: d. General Argeşanu pentru M. S. Regele şi d. protopop S. Bogdan pentru P. S. Sa.

Banchetul a luat sfârşit la ora $5 \mathrm{~d} . \mathrm{m}$. când $P$. S. Sa se retrage pentru a merge in vizitaţiuni canonice.

Dăm mai jos şi inscripṭiunile monumentului: „1914-19. Au luptat şi au murit pentru moşie si Domn".
„Spre mărirea lui Dumnezeu si pomenirea "Martirilor luptei de desrobire dusă de Horea, Cloşca, Crisan la 1784 și de către Avram Iancu la 1848.

In amintirea gardistilor morti pentru apărarea acestui tinut in zilele de $14-16 \mathrm{Fe}-$ bruarie 1919. Si pentru vecinica pomenire a Eroilor căzuți în marea ofenzivă pornită din Hălmagiu în 16 Aprilie 1919, când Divizia 2 Vânǎtori a glorioasei Armate Române și Regimentul de voluntari "Horea" au luptat vitejeşte pentru infăptuirea României Mari"
g. e. c.
|liticả. Fíccare vrea să fie şef şi conducător. Adunărí peste adunărí, in oraşe şi orăşele, in fabrici şi peste tot. Iumea dela oraş issi trece vremea ascultând şi ţinând discursuri. Par'că in fiecare este transplantat un Cícero ori Demosthene. De muncit acum muncesc numai țăranii dela sate, carí nu se prea interesează şi níci nus inţel:g ce se face la oraş. Aprovízionarea abea se maí face, din cauzză că şí personalul de trenurí işi pierde vremea tinând meetinguri. Se mai adaugă şí faptul că i-a apucat nebunia voiajului pe toţi Ruşii. Toată lumea călătoreşte, cus şi fără treabă. Că1ătoresc maí ales soldaţi ssi insceneaza fel si fel de scandaluri.

Armonia intre partidul burghez al cadeților şi intre cele socialiste s'a dus demult, demult. Culorile frumoase ale curcubeului politic s'aus şters. Dín guvern aut eşit fând pe rând toṭi reprezentanṭii burgheziei. Azi seful guvernuluí este social-revoluţionarul Kerenski. Din armată in urma căderii đisciplinei sị a amestecului comisarilor in comandamente aut eşit generalii Comandanṭi de armate: Lecitki
şi Kaledin, fostul Comandant supprem Alexeiev si fala de anul trecut a armatei ruse: Gen. Brusilov. Asemenea sí Gen. Ruzki, Comand. frontului Nord-Vestic.

Banii de metal aus dispărut acum şi in Rusia, şí sunt pe cale a dispare şi bancnotele din vremea țarului. Circulà bilete de hârtie emise de guvernul provizor şi sunt tot mai fără valoare.

Tarul - puternicul autocrat al Rusiei de eri - a fost ținut o vreme in localitatea Tarskoe-Selo, intr'unul din palatele imperiale. Mai târzius ceva la cererea socialiştilior cari se temeau că credincioşí monarhié l'ar elíbera, a fost dus in Sibería tocmai in Tobolsk. Şi aşa puternicul zileí de ierí - din a cărui poruncă mulți au infundat Síberia - a ajuns să infunde insussí el Siberia. Aşa se intoarce vremea. Maí lipseşte numai fundul minei de plumb. Si e probabil - semnele sunt de aşa natură că nu va trece mult până când roata se va intoarce total cus sustri in jos.

Ioan Fodor

## Calendarul agricultorului pe Septembrie

Acasă. Alege de präsilà gräunțe deplin desvoltate : fruntea boabelor. Reparează unneltele de semănat. Curăṭă grăunṭele cu trióo rul sî stârpeşte tăciunele cu píatră vânătă. Isprăveşte treeratul bucatelor síi primeneşte grăunntele de iernat. Drege coşarul. Unge osifle deseori. Cus prilejul culesului, alege de semannța ştiuleţii cât maí lungí şí groşi, innzestraṭí peste tot cu boabe marí, grele, răscoaptz.

Dacă $n u n u$ aveţi paie in deajuns, stràngeţi frunzís uscat sau cetínă de 'brad.

Curăţă pivnitta şí inlocueşte nisipul din ea cur altul proaspăt, mărunt şí svântat. Pregăteşte uneltele şí vasele de curles strugurii şí poamele.

Cailor de ham dä-le adeseorí ovǎz; nut innsă tocmai proaspăt; nici trifoiul tocmaí proaspăt nu le face bine. Scoateți vitele neintrerupt la passune, dar nu le ingăduititi să roadă curpenii de cartofi. Puneţí porcii la ingrăşat. Mai potriviţí sunt spre acest sfarş̧it porcii de doí aní, carí se ingraşe maí bine. Daţi ovǎs berbecilor.

In grădínă. Culege poamele cu mâna, sí pe timp uscat, apoí pune-le să asude la întuneric intr'un loc cât maí aeros. Din poamele mai de rând pregăteşte oţet, compot, miere (líctar) şí vin. Amână culesul poamelor iernatice până in ajunul iernii. Săpațí locul pentru semănarea sâmburilor de poame, adunaţí sâmburií trebuinciosṣí şi pe la sfarş̧itul lunei ii semaxnaţi. Sâmburií pietroşi, ce răsar cu greut, la toată intâmplarea să-í semănaţi de cus toamnă.

Seamănă fragi de grădină, salată iernatícă şi pătrunjel. Scoate ceapa şi usturoiult, culege pătlăgelele innossite sị fă dín ele bulion saus taiele in bucăţi şi le usucă pentruiarna.. Usucă păstăíle tinere de fasole saus pune-le la inăcritt. Amână scoaterea morcovilor, pătrăngeilor, celerului şí sfeclelor pâna după ce le-a ajuns bruma din grets. De asemenea aşteapta taxiatul verzeí până ce a bătut-o bruma de două-trei orí; căpăținele lasă-le la întunerec timp de vre-o două săptămâni, sit apoi pune-le la inăcreată. Culege şi pune la uscat seminţele coapte de legume ş̧ florí. Adunaţi fără preget sii nimiciţi omídele şí păpuşele acestora, carí in acest an aus fost destul de multe, ssi indeosebi cele de varză.

In ogoare, fâneţe şi vit. Seamănả cât mai de timpuriu bucatele de toamnax; holdele timpuríi intâmpină maí cus inlesnire asprimea iernií. Nu uita a trage brazde de scurgere in direcţia cerstă de firea loculuí ; aceste brazde fac un servícius nespus de bun holdelor. Amână culesul porumbuluí până intr'un târzíu; porumbul (cucuruzull) răscopt se păstrează mai bíne, dă nuttriment maí sănătos şíi e maísǎnătos şi e mai bun de semănat.

Scoate cartofii pe timp uscat sí-ípune să se sbicească la intuneric.

După cosirea otăvií, grapă cruciş şí curmeziş fâneţile asemenea şị trifoíul şíl lucerna. Intrebuințează pe cât se poate grapa cu dinţi, mult maí bună decât cea obícinuitã. Grapa cur dinţí scormoneş̧te foarte bine parmântul dintre plante, dessădăcinează muschisil sí nimiceşte sumedenie de gângănii stricăcioase sí viermí. Imprăştie muşuroaile şi stârpeşte furnicarií, scaeţii, mărăcinii şi richitele. Ingraşe fanneţele cu gunoiu, fà brazde şí şanturi de scurgere şi seamăna floare de fann, unde erburile s'aur raxrit orí chiar aut pierit, rămânând vetre goale.

Dacǎ sǎpatul din urmǎ al vílor ṣí greblatul încă nus s'ar fif făcut nus mai trebue amanat.

Din vânzarea strugurilor ce se coc de timpuritu, locuitorii din aproprierea oraşelor pot face bani frumoşi.
"Albina"
In oşaşul Chigago din America, aus fost condamnațí doi banditti la câte 199 ani de inchisoare, pentru participare la un asasinat făptuit asupra unui comerciant.

## Sfaturi practice.

## Doctorie nouă pentru guturaiu.

Un doctor vestit ne încredințează că, dintre toate doctoriile cari se iau pentru guturaiu, nici una nu e mai bunǎ ca zeama de lămâie. Storci zeama de lămăie într'o lingură, ori mai bine în pumn şi apoi o tragi pe nas. Zeama trebue să intre în nas până ajunge în gâtlej. Dintru'ntâiu simți usturime ; strănuţi de $2-3$ ori ; apoi sufli nasul cu putere si mai tragi, încă odată zeama de lămấie. Să fii sigur că guturaiul o ia la sănătoasă, ne mai aşteptând să-1 cinsteşti şi a doua oară cu lămâie.

Albina

## Sportive.

"Mica" Brad - "Unirea C. F. R." Gurahont." 7-0 (1-0)
Duminecă 10 Septemvrie a. c. pe arena sportívă din Gurabarza, sa disputat mătchui de foot-ball amical intre echípele: „Unirea C. F. R." Gurahonţ şi „Míca" Brad.

Prima repriză s'a terminat cu $1-0$ pentrus "Míca", deoarece şi oaspeţii noştrii au jucat bine. In a II-a reprizz fînd presaţi maí in tot timpul, au inceput să cedeze prin marcarea goalului 2 de către centrus inaintaş Pop.

Incercarea lor de a ține piept, a fost zadarnica deoarece scorul se marca fantastic ajungându-se ca până la terminarea matchului să fie 7-0 pentrus "Mica".

Intreaga formaţie a echípeí "Mica" a jucat foarte bine: Pop 4 goaluri ssí Bortoş 3. M. Jianu

## Informatiuni

Scolare. Sàmbătă 16 Sept. se vor incepe cursurile la liceul "Avram Iancu".

Programul zilei de 16 Sept.: 1. Sfinţiea apeí celeí mící. 2. Cuvântarea d. Ciocan, directorul liceului.

- In seara zilei de Sâmbătả 16 Sept., va avea loc in sala "Casineí Române" Brad, - „Productie teatralä" - organizatà de functionarii Soc. "Mica" Brad. Vor juca: "Finul Coniţii", comedie in 3 acte.

După producţie va urma dans. Inceputul la ora 9. Preţurile : 40, 30, 15 lei. Suprasolviri se primesc, fiind destinate Bisericii ort. din Brad.

- Atragem atenţiunea populațíei din Brad şí jur, să se ferească de a mai comanda ștofe dela individul ce se dă ca reprezentant al firmei "Rosenthal Marton" din Oradea.

Individul e un excroc. Am reclamat polititiei, pentru a pune mâna pe pungaşul care a inșelat pe o bună parte din funcţionarii din Brad.

- In Canada este un oraş ce se numeşte Churchill, sigurul din lumea întreagă in care nu trăeşte nici o femee.

S'ar părea de necrezut acest lucru, sì cu toate acestea as̨a este.

- Tribunalul Corectional din Londra a pedepsit pe un lucrător englez, la trei luni de zile muncă silnică, pentrucǎ într’o bună zi s'a apucat să chinuească pe cei patru câini ai sǎi.

Iată cum stiu autorităṭile in strǎinătate, să-şi facă datoria când e vorba de protecţia animalelor.

Si la noi...?

- Regele Sobiesky este sărbătorit de Austria şi Polonia cu ocazia a20-a ani versare a bătăliei dela Viena în contra Turcilor.
- Un tren, care mergea de la NewYork la Neul Orleans, a deraiat și a căzut în apă, când trecea peste un pod. Doi mecanici au fos omorâți şi vreo treizeci de pasageri răniţi.
- $\mathbf{C u}$ ocazia serbărilor semicentenarului Castelului Peleş, consiliul de ad. a C. F. R. a aprobat un credit de 2 milioane pentru infrumsełarea gărei Sinaia.
- Din cauza ploilor cari au reînceput, porumbul de munte suferă mult.

La şes situatia este mai bună.

- Zilele trecute, republíca St. Marino a celebrat a 1633-a aniversare a existenteí sale.
- Pe ziua de 1 Sept. s'aus pus in circulatie timbre speciale pentru facturi sis borderourí, de 20, 50 şí 100 léi:
- In America se măresc lefurile functionarilor cus 15 la suta.

Şi la noi...?

- Vineri au murit patris ofiterí, căzând cur avionul. Doi dintre ei au căzut cu avionul pe acoperişul gării Apahida.

Lar ceilalți doi c'un alt avion s'au prăbuşit in apropiere de Constanta.

- Noul palat regal va fi inaugurat în toamnă. - Massa Cavalerilor Ord. Mihai Viteazul va avea loc in sufrageria noului palat.
- In America sunt 10 milioane \$0meri.
- La Cluj in 8 și 9 Sept. s'a tinut congresul Asociației Generale a învăţătorilor din Romănia.

Au participat un mare număr de învătaxtori din întreagă tară.

- La oficiul P. T. T. Brad, s'a infiinţat serviciul de Cekuri cu taxă de 50 bani pentru una míe leí.

Deasemenea funcționează şí o Casă de depuneri cu garanţia Statului. Se poate depune orice sumă $\mathrm{cu} 4^{\circ}{ }_{0}$ 。

- Duminecă în 3 Sept. a. c. s'a ales la Băita comitetul „Frătiei Ortodoxe Rouâ̂ne". Preşedinte a fost ales dl. căp. Cornel Drăgan, secretar di. Emil Perian, cassar dl. N. Marcu.
- In Ormindea, o societate arădană, a început ceva lucrǎri de exploatare.

Un țăran din Vâlcele - Tg. Mureş, fiind muşcat de un câine turbat, turbeazà, si-şi muşcă intreaga familie : sotia sí patrus copii.

Fiind prins sị pus ìn lanturi, după câteva ore de chinuri a incetat din viaţa.

- La Săliştea în locul Draica, soc. „Petroşani" a început lucrări de probă la o mină veche.


## Posta adminisirafiel

Am mai primit abonamente dela: d. Priminginer Klein, 80 lei ; d. B. Păcuraru, secr. general Camera de C. Arad, 80 lei; d-ra Oprean Elisabeta, inv. Câinelul de sus, 80 lei; d. Nicolae Vlad, înv. Birtin, 80 lei; Directiunea scoalei primare de stat Gura-Barza, 80 lei; d. Simion Popescu, Crucea de jos, Putna, 80 lei ; d. Nicolae Dud, Luncoiul de sus, 40 lei ; d. inginer C. Racovită, 40 lei; d. C. Buglea, 40 lei; d. Teodor Lungu, înv. 80 lei ; d-ra Baloşiu, înv. 40 lei ; d. I. Burnea, advocat, Consulatul American, Bucureşti, 80 lei; d. Ion Stana, Tebea, 40 lei ; d. Sterian Ciucescu, înv: Ruda-Ghelar, 80 lei; d. Const. Plǎişeanu, inst. str. Justiţiei Ploeşti, 80 lei; d. T. Diaconu şi d. I. Moacă, invătători, Păussești-Măglaşi jud. Vâlcea, 80 lei; d. inginer Michejeff, Gura Barza 80 lei; d. Alex. Farcaş, mecanic Musariu I. 80 lei; d. Teodor Măclucas, prim maestru miner Gura Barza 40 lei; d-ra Elisabeta Lucaciu, funct. Satu Mare, 80 lei; d. E. Tomuş, înv. BerthelotHațeg, 40 lei; d. Iosif Tisu, preot, Tebea, 40 lei; d. Vanciu Dumitru, miner Brădişor, 25 lei; d. Ciobanu, înv. 50 lei; d. Rusu, înv. 40 lei; d. Borza, înv. 80 lei; d. Silviu Oprişa, impegat 40 lei; d. Munteanu, suprav. Șteampuri Vechi, 50 lei; d. Ionel Feier, funcţ. 80 lei.

Prin d. Criştiu am primit abonamentul d-lor: Faur Florea, 40 lei; Faur Vasile, 40 lei Iga Ion I. Avram, 25 lei; Balosu Ion 25 lei; Costina Simion, 25 lei; Gh. Popa 25 lei; Vasile Ometa, 25 lei ; Serafim Tudor, 25 lei; Bexa Petru 25 lei; Barza Anghel 25 lei, Cristea Tovi 5 lei; Golcea Ilie, 40 lei; Circo Visalon 25 lei; Bobaru Nicolae 50 lei; Deneş Ioan 25 lei.

## REDACTOR RESPONSABIL

G. E. CAMBER

