## Scoala superioară țtarănească

D. prof. Gusti este omul care, în aceste vremuri de fundamentală prefacere pe teren scolar, lipsea ministerului culturii poporului. Siredelind afund în pătura prea puţin studiată: mediul rural, având o adâncǎ intuiţic a realităţilor, - trece la înfăptuiri.

Preocuparea de căpetenie a d. ministru Gusti este ridicarea prin cultură a satului. Deci, ochii săi sunt aţintiţi mai mult asupra scoalei săteşti, aceea care e chemată să rắspândească lumină şi căldură sufletească până în cele mai adânci straturi ale poporului. Si e bine aşa.

Trebue ridicată prin cultură pătura ţărănească, arborele nostru național; căci prin știinţă de carte îşi va fixa clar, in suflet și inimă idealul national Nu se ştie ce ne aduce ziua de mâine; trebue să fim pregătiți.
„Poporul nostru este cel mai desǎvârşit aluat, Cu care se face totul pentru mărirea neamului, dacă arătân-du-i cu bunăvoinţă, vom deştepta în el încrederea, perdută prin secoli de suferinţă și înşelătorie; dacă vom căuta prin pilde să-i dovedim ce poate să scoată el de pe pământul sãu.

Să-1 convingem cu exemple că el e unul din rurali cei mai fericiți, ca întindere de pământ, din Erropa; că el locueşte c tară binecuvântată prin situația sa fizică; că pământul pe care asudă la muncă este unul din cele mai rodnice și că-i trebue numai pricepere mai de aproape a sistemului de cultură actuală pentru a fi mai cu cuprindere şi mai mulţumit ca în prezent".

Si în acest scop d. ministru a hotărît sǎ înfiinţeze o scoală, cu scopuri practice, ce a denumit-o „Şcoală superioară ţărăneascǎ".

Deocamdată vor lua fiinţă cinci scoli superioare săteşti, cu titlul de experienţă. Cu organizarea lor a fost însărcinat d. inspector general scolar P. Petrescu, o strālucitǎ personalitate a învăţământului nostru primar sii d. I. C Petrescu, prof. universitar, fost învăţător.

Deoarece si Bradul va fi unul dintre cele cinci centre, unde va functiona o astfel de scoală, d. inspector general P. Petrescu a venit săptămâna trecută in oraşul nostru, pentru a se consfătui cu profesorii, învătătorii și ceilalţi intelectuali din ţinutul nostru, care-i interesează problemele școlare

In şedința ţinută în sala profesorală a liceului, d. inspector general a făcut următoarele comunicări:

Scoala, pe care o preconizează s'o infiinţeze ministerul, propriu zis va
face parte din ciclul al II-lea din învătământ. Ea-nu dă drept la nici o diplomă, ci intenționează să pregătească Şi să dea pe viitorii conducători ai satelor: primari. preş. comit. şcolare. notari (in vechiul regat) etc.

Durata cursurilor vor fi de 4 luni. Cursurile vor începe la 1 Nov. fişi se sfârşesc la 1 Martie.

D. Inspector general scolar P. Petrescu

Elevii cari vor fi obligaţi să frequenteze scoala vor avea vârsta intre 18-25 ani. Indiferent că sunt căsătoriţi sau nu... Numàrul total al elevilor într'o asifel de şcoală nu va trece peste 35 , find deocamdată, câte unul din fiecare comună.

Selecţia tinerilor designaţi a merge la această scoală se va face cu ajutorui invăţătorului și preotului,

Cunoștințele ce le vor căpăta în aceasiă şcoală vor fi în legătură directă cu viaţa dela ţară; astfel, vor învăţa despre agricultură: sol, subsol, analize, intretinere, etc. Pomicultură : semănare, îngrijire, altoire, etc Păşuni, păduri etc. Contabilitatea agricultorului. Cultură generală: Isto tia românilor, geografia tării, religie etc. Educaţia cetăţeneascā : drepturile şi datoriile cetăteanului etc.

Tot timpul cât vor dura aceste cursuri, elevii vor fí interni. Ací se va aplica in largă măsură conducerea de sine a scoalel.

Directorul, - căci va fi un director designat de minister, nu va avea alt rol decât să supravegheze, Elevii vor fi acei cari lucrează efectiv. Ei vor face cumpărăturile pe piată, ei vor impărti alimente colegilor lor, ei vor face contabilitatea cheltuelilor; într'un cuvânt ei vor conduce totul.

Materiile ce se vor preda sunt împărthite pe sedinte

Intretinerea elevilor, plata profesorilor ar costa pe minister 250-260.000 lei. Abssolventii acestei scoli vor beneficía de reducerea serviciului militar. In principiu s'a hotărít infiintarea acestei scoli la Brad, fiind afiliată liceului „Avram Iancu".

Buletin politic.

## INTERNE

Membri detegattiunit permanenie at partidului liberal ducist au fost chemaţi pentru ziua de 30 Sept. Sâmbăta in Capitalä.

Duminică 1 Oct., a avut loc sedinţa comitetulut central al partidului.

Partidul ONafional-agrar a avut ointrunire la bistrița-Z\ăsăud.

Aut luat parte ssi dnii Octavian Goga, I. Petrovici, Stan Ghitescu, Oăljan etc.

Conventia comercială şi economică încheiată cu Spania cari a expirat in 4 Oct. c., a fost prelungită pe 2 luni până la 4 Decemorie a. $c$.

Preşedintii organizaftillor judefene precum si membrii Comitetului Central ai partidului li-beral-georgist, aut fost convocaţi pentrú o sfätuire in siua de 4 Oct. *

Mareşalut Prezan se află grav bolnav la moşia sa din judetul Roman.

Principele Nicolae, Sâmbătă a sosit in Bucareşti.
D. M. Popovici ministera de justitie a plecat Sâmbătă seara la Sovata, unde va avea o intrevedere cu d. J. Maniu.
$I_{a}$ Sovata va sost st d. MAthatacke După aceste intrevederi va fi convocat comitetul executio al partidulutui national-f̧ărănesc.

## EXTERNE

Principesa Elisabeta a Grecieit, a logodit ca contete bavarez Toering.

In Cuba a inceput altă revolufic.
S'a produs o gravă ciocnire între comunisti și trupă. Cinci persoane aut fost ucise iar 16 grav ränite.
D. Stoica, ministrul României la Sofia a fost primit în audientă de Regele Boris.

Se comunică că d. Titulescu, a avut la Geneva - Sâmbăta 30 Sept., intrevedere de două ore si formàtate cu d. Paut Boncaur.

Alpoi. d-sa a vàzut pe d. Beck, ministra de Externe al Poloniei şi pe pres. delegafliei turcestio.

- Zilele acestea se va deschide la Bucureştí conferinţa internaţională de cǎi ferate.
ti Conterinţa internationala de cai ferate.
Vor lua parte 240 reprezentantí ai administrattilor de caxi ferate eurropene. Deasemenea vor participa şi delegații Sovietelor.
- Se vor schimba bancnotele de 1000 lei. Operaţiunile de schimbare vor incepe ia 16 Oct . c., Biletele noui vor avea un desemn diferit de cele actuale șíivor fí executate in mai multe culori.
ficultyy - Ideea dezarmării inntâmpinà díficultåtí.

In China - tinutul Ping Kiang bântue frigurile palustre. Aceasta epidemie a săcerat, până acum, peste 50.000 oamenis.

Cadavrele - cele mai multe - răman neingropate, deoarece nu se găsesc oameni carí să se ocupe cu aceasta meserie.

In Franța, - in tinutul Beauvais, poporul englez şi francez aus ridicat un monument in amintirea victimelor - 47 la nurmãt de pe dirijabilus „R. 101".

## Suferinţe basarabene

Cei cari cred că e mai rău la no decât oriunde pe lume şi-şi blastămă țara n'au decât să se uite ce se petrece la Ruşii comunişti de peste Nistru.

Sânt acolo sate moldoveneşti mari, frumoase şi vechi. Unele diutr'însele sânt din timpurile cele mai depărtate: alţi oameni decât dânşii nu s'au pomenit acolo. Pe o samă dintre dânșii i-au mânat ostaşii ruşi când duceau războiu cu Turcii prin locurile noastre.

Acuma omul Guvernului îi despoaie de tot ce au. Agonisita de atâtia ani se împrăştie în mânile tălharilor. Clopotele au amuțit în biserici. Iar, pentru că sărmanii de ei își apără avutul, credinṭa si familia, călăii s'au pus asupra lor să-i mute în celalt capăt al Rusiei, în Siberia cea îngheţată.

Uni, fug spre noi căutându-şi mântuire. Dar pe ghiaţa Nistrului îi urmăresc puştile și mitralierele. Morţii nu se îngroapă; îi rup cânii flămânzi.

Ajutor nu le putem da la ei acasă ; numai pe fugari îi putem primi cu toată dragostea. Dar din nenorocirea lor grozavă să ne deprindem: a ne preţui şi iubi tara asta miloasă și bună. (Neamul Românesc).
N. Iorga

## Citiţi cărțile bune!

Unul din mijloacele prin care se poate ridica starea morală, intelectuală şi materială a unui popor, este sccolar.

Privind asupra situaţiunii sccolare din tara noastrà, vedem cu bucurie (maí ales acum după războiu), că numărul lor s'a inmulṭ̂t pe fiecare an, aşa incât putem zice că nu mai există comună fără şcoală. Cu toate acestea insă, rezultatele nus sunt atât de îmbucurătoare. Multe sunt cauzele. Cele maí insemnate sunt: copilul săteanului absolvind cursul şc. priman se đă cus totul ocupaṭiunilor de gospodărie afară de puţinii carí urmeară in alte şcolí, aşa că de carte nut-şi maí amintesc.

Cunoştințele căpătate in şcoală, multe sau puţine se uitả. Din cauza aceasta mulți ajung a nus maí putea să citească, orí să scrie ceva. Acest neajuns innsa, oamenii cu dor de binele neamului, au cautat să-1 inlăture prin diferite mijloace, intre cari primul loc 11 ocupă bibliotecile. In ţările civilizate atât prin oraşe cât şí prin sate, se găsesc bíblioteci de mult. In ţara noastră cele mai vechi biblioteci le avem in Bucureşti, Iaşí şị alte câteva oraşe. Bibliotecí pentrus săteni insă, s'aus infînțat abía in anul 1897, când neuitatul sí marele Spiru

Haret, pe atunci Ministru al Cultelor sí Instructíunei publice, infiinṭeaza de odată peste 320 bibliotecí pe care le ataşează pe lângă şc. rurale. Că era nevoie a se infiinṭa astfel de bíblioteci nu mai incape discuţie. De ce! Fiindcả mijloacele săteanuluí pe atuncí eraur restrànse ca şi acum. Atuncí, ca ssi acum chiar de se găseau sau se găsesc din ceí carí curmpără, din neştiinţă dau banií pe cartṭi rele, in in care in loc de poveţe bune, de indrumări spre bunuil traí, de sfaturí cum să-şí alcătuiască gospodăria sau să-şí caute sănătatea, cumpără nutmaí lucrărí care le otrăvesc suffetul şi le stricà inima. Trebuie ştiut de toată lumea că, precum printre florile câmpuluí se găsesc unele carí ascund otrăvurí vătămătoare, tot aşa ssi printre cărţí se găsesc unele cu otravă suffleteascaz. Câte mií de sinnucigaşí şí asasinaţí n'au fost decat tristul rezultat al cetirii romanelor veninoase? E ştiut că sunt unií oamení fără suflet, unii negustorí vrăşmaşí nouă, cari nu doresc binele neamului, şí catí caută să câşíge parale ne päsindu-le nimic dacă scrieríle lor, plíne de otravă, aduc rău țărí ș̣í neamuluí nostrus. Sfătuesc pe oricine şí maí ales pe sătení, sǎ alerge sí să ceară căttí (ce se daus gratís spre a se ceti) dela bibliotecile depe langà şcoalele primare, unde se găsesc tot felul de cărţí, care le arată cum se cresc albínele, cărţi care să-í inveţe despre cultura șí păstratea legumelor, despre sistemele de altoit, despre agricultură, arătândus-le felurile de pământ şi plantele ce reuşsesc în fíecare pământ, apoí modul de ingràşare şi lucrare al pământuluí, despre ingrijirea vitelor, alegerea lor; despre ingrijírea sănătăţí şi tot ce-i va fi folositor in víaţă.

Se maí găsesc şi cărţi cus poezzii şi poveştí frumoase şí instructíve, apoi cărţi in care e scrisă istoria neamului, faptele bărbaţilon carí aut muncít fără preget şị carí chíar ş̣i-ar jertfit viaţa pentru apărarea patriei. Iubițí sătení şi cititorí, când aveţi tímp líber căutaţi sì Cititíl, căcíl gustul de citit este cel mai bun chezaş al cuilturií, căcí el, fînd o necontenită nevoie de ştiinṭă şí desfãtare suffetească, vă tine mereus in legătură cus cartea prin care ca printr'o fereasträ fermecată, te poţi uíta peste timp sis spaţius, văzând toate cate aut fost şs câte sunnt ; căcí cartea e arhiva umanităţii. Cinne are gustul de citit nu se teme de urât ș̣i de singurătate, căcí n'are decât să deschídă o carte şi să stea de vorbă cu inţelepţii şí cur poeţii, sà vadǎ indepărtatele frumuseţi ale fírií, să admire virtuţcle prea rare şi să-şi lumineze mintea şi paşii prin sfaturile ce-i dă experienţa veacurilor sî prín indemnul ce-í aduc cărţíle nouí. Citititi dar cât maî mulutt cărṭí bune, căcí cititul lor, nu e decât o convorbire cu oamenii cei mai cinstiţí ce aus fost, sunt şi vor fí Ioan Trifan

## Din Aninoasa

In Aninoasa, de câtăva vreme, nu există inceput de an şcolar, fără agitaṭị şovínişte. Harnicí prooţii (reformaţí ş̣i rom. cat.) se dedaus cus mare indrăsneală la aprigă actitune de maghiarizare, a tot ce nut este ungur, dar slab din punct de vedere al caracteruluí. Ei striga cu gura mare şi scríu in toate panflete unguresti (ex. Keleti Uisag din 16 sí 19 Septemvrie 1933 sí Erdely Lapok din 19 Sept. a. c.) că toṭí copii de Ceh, Polon, Rutean, Italian, German, Sârb etc... trebuesc, in virtutea libertătii vinovate, acordată de statul român, să fie injectațí cur virusul ṣovinist maghíar incât din ei să crească, ceí mai buní ungurí sí cei mai infocați revizioniştí.

Ba mai mult, chiar Românii, cari din obişnuința mai vorbesc in familie, limba maghiară, trebue să-şi crească odraslele in acelas spirit revizionisto-sovinist. Pentru ajungerea scopuluí nu se ostenesc a se folosi de orice míjloace. Incearcă chiar să intimídeze autoritătile.

In calea lor a adus D-zeu pe directorul şcoaleí primare. Acasta, a sesizat MinisteruI Instructíiunii de toate abuzurile ssí indrâsnelele acestor preoţi, incât Ministerul, a ordonat aplicarea legî́ faţă de toṭí aceí carí s'ar lăsa seduşí de iridentiştii interesaṭi.

Deaci, directorul şcoalei are zilnic neplăcerí, iar ziarele ungureşti, flueră a pagubă. Credem că ar fí cazul să se ía măsurí mai drastice contra lor.
M.

## Cântec popular

Foaie verde mărăcine
Ce-o avea lumea cu mine?
Nu-i fac nici-o stricăciune,
Doar iubesc ce-i drag pe lume.
Doamne, duswancele mele,
Fă-le, Doamne, petricele,
Sătrec on neica pe ele.
Doamne, dusmaneii meii,
Fă-i, Doamne, bolovănei,
Să trec ou mandra pe ei.
Doamne, duşmanului men,
Dă-i Doamne... da nu-i da rău:
Dă-i un plug cu patru boi
Şi ia-i ochii amândoii,
Dă-i un car cu patru roate
Şi ia-i mâinele din coate!
Culese de P. Pătroescu-Polovragí.

- Statele-Unite ale Americei sil-a construit un hidro-avion (avion care merge şi pe apă) ce a costat-o 20 milioane lei.

Pe oră face 240 Km . şi poate purta zece bombe marine.

## Inceput de carieră

2. Alegerea posturilor de: Mibo
Am eșit din şcoală cu o erezie. Ajunsesem să ne disprețuim corpul sil să trăim mereu atraşi numai de "spiritualitate"...

- „Spiritualitatea este ce este în lumea aceasta" - ne-o repeta directorul adesea.
- Spiritualitatea este eternă. Omul trebue să tindă către acea spiritualitate divină din care a fost creiat. Nu stomacul și umplerea lui, este adevăratul scop al vieţii.,

Și cu acest idealism pur, ne mai trecea de foame. Căci, fără să vorbesc cu patimă, pe atunci fasolea era la mare onoare. Zilnic, nu lipsea de pe masa noastră. Era răsboiu; şi tara trebuia să dea ostaşilor ce avea mai bun...

Ne mai cumpǎram dela Nistor, - şofeurul şcoalei - atunci când aveam bani, câte „un sfert de pâine", cu 5 lei. Și, Doamne, bună mai era 1. .

Dar de se nimerea să ne găsească directorul, ne mustra cum se cade:

- Lasă cârmoaja bǎete. Staţi tătî zâua cu cârmoaja sub nas! Luaţi vreo carte şi citițti. Nu vă gândiți numai la burtă.

Astfel, ne-am obişnuit sǎ trăim, mai mult inn imaginaţie, să ne închipuit viata neîntinată, ca între îngeri, iar realitatea ca ' n vis.

Din pricina aceasta doi, cei mai buni colegi M. Buruiană și D-tru Mihalache, s'au distrus, indată ce au dat cu capul de realitate. Ei au fost primele pierderi, pe frontul luptelor dintre „spiritualitate" si. realitatea crudă...

$$
{ }^{*} * *
$$

M'am dus la Bucuresti, ca să-mi aleg post, cu ceva mai târziu decât ceilalți colegi. Functionasem puţin în satul vecin. Viaţa reală mi se părea cu totul ostilă. Acum însă, era anuntat, că nu vom fi numiţi decât în teritoriile alipite. Cu toate acestea, speram, că voi fi favorizat de soartă şi voi fi lăsat acolo unde doream.

Voi cere audiență la dl ministru si trebue să-mi aprobe să rămân în patria mea.

Dar numeroasele audiente pe la mai marii zilei, m'au făcut să înţeleg, că sunt un
„ce", alât de nê̂nsemnat, încât, oricât aṣ insista, este zadarnic.

Trebue să mă deprind cu ideia plecării în necunoscut. Dar tare-mi era groază de lume, de besna in care se sbate.

Si unde să mă duc? Nu cunoşteam nici Ardealul, nici Basarabia. N'aveam pe nimeni la care să mă duc. Fusesem la Cluj, o singură dată și mi se păruse totul, foarte frumos, dar cumplit de neînteles

Ardealul însă mi-era drag din copilărie. Imi vorbise mama, care era de origină ardeleancǎ. Citisem orice carte-mi căzuse în mână şi care spunea de viaţa și suferinţele de acolo. Ne vorbise mult, fostul nostru învăłător, mort în răsboi pe la Ghimeş. Imaginea şi cuvintele lui, erau mai vii ca oricând, în conştiinṭa mea. Acest om , avea adevărate presimţiri.

- Copii, mai sunt fraţi de ai noştri peste Carpaţi şi peste Prut - ne repeta in leç̧ii, cu orice ocazie potrivită.
- Ei sufăr sub stăpânire străină. Nu uitați. Va suna ceasul in curând. Vom fi che-


## Arborii fructiferi si importanta lor

Arborii, şi cei fructiferi îndeosebi, sunt foarte trebuincioşi în jurul caselor dela ţară.

Vara şi toamna ei ne dau fructele lor atât de plăcute si gustoase, iar prin ei înşişi când aceşti arbori sunt intreţinuți conştiicios împodobesc foarte frumos locurile pe unde trăesc.

In toate anotimpurile arborii fac un adăpost contra vânturilor, ferindu-ne casele de o parte din furia lor. Iarna mai cu seamă acest adăpost este foarte bine simţit. El devine şi mai apreciat atunci când în jurul fiecăre ${ }^{\mathrm{i}}$ case dintr'un sat întreg găsim copaci, căci s'a văzut din experiențe sigure că in mijlocul arborilor clima este mai puţin aspră.

Arborii fructiferi pot deveni la ţară şi un isvor pentru traiu, dându-ne un venit oarecare. Acest venit este cu atât mai important cu cât intreṭinem copacii mai bine, cu cât punem mai multă grije, mai uultă dragoste chiar în cultura lor.

Ei ne dau o ocupație ușoară, căci după ce au fost puși în pământ, nu cer decât puține îngrijiri, anuale şi cât se poate de plăcute. Sământa lor se seamănă mai întâiu într'un loc deosebit numit răsadniţă şi de acolo după doi dela răsărire putem să ducem tinerele plante in locul unde va trebui să-și facă viața

Acolo se fac gropile trebuincioase pentru acest scop. Ele trebuesc făcute largi (pot să aibă chiar 1 m . diametru și 0,40 adâncime) și la o depărtare între ele atât de mare încât copacii când vor creşte să nu se atingă niciodată între ei. Gropile le umplem cu pământ bun şi în acest pământ aşezăm rădăcinile copacilor, căutând a păstra rădăcinilor poziţiunea ce au avut-o în pământul răsadniţei.

Fiecare gospodar dela țară trebue să aibă la îndemână pământ bun, căci are trebuinṭă de dânsul foarte adesea în grădina sa. Pentru a-1 avea, trebue să facem mai la o parte în grădină o groapă (de formă dreptunghiulară de obiceiu) în care punem toate gunoaiele și toate resturile vegetale ca să putrezească. In această groapă e bine să pǎzim trei despărţituri şi în fiecare din aceste despărţituri se aruncă resturile din timpul unui an.

Când vara este secetă, cum se intâmplă foarte des la noi, atunci pentruca putrezirea să se facă mai uşor, este trebuincios să mişcăm gunoiul și să-1 udăm.

In al treilea an, pământul bun despre care ain amiutit mai sus, este făcut din putrezirea acestor rămăşiţe şi deşerlând a treia parte din groapa cu gunoiu, putem să-1 întrebuințăm umplând groapa făcută pentru a aşeza plantele aduse din răsadniţă.

După doi sau trei ani dela răsădire va trebui sǎ altoim copăceii. Arborii fructiferi neal-
maţi să ne dăm viaţa pentru ei. Şi dacă noi nu vom mai trăi, să fiṭi voi, viteji ca smeii din poveste.

Si lacrămii îi umezeau ochii... Avea trei copii, pe care nu știu cine-i va creşte...

Dar Transilvania, îmi era din ce în ce mai dragă. Credeam, că oamenii aceia, cari au suferit o mie de ani, ne vor mânca de bucurie, pe noi cei cari suferind sub altă stăpânire, am avut norocul să ajungem la libertate, cu un ceas mai devreme si am avut timp să picurăm o lacrimă și pentru ei.

Gândurile acestea îmi dădeau mai mult curaj de a pleca în lume...

Mă reped în oraş si-mi cumpăr óhartă. Imi concentrez in minte toate cunoştințele geografice despre Transilvania. Judeţul H... este cel mai românesc.

- Domnule, mă adresai unui domn care împărțea posturile cu multă bună voință...
- Cari posturi sunt vacante în judeţul H. ?
- Nu căuta d-le posturi în Transil-
vania, d-ta n'al cetit dispoziţia d-lui ministru:
toiţi nu ne recompensează îndestul munca noastră, pentru că fructele rele căpǎtăm dela ei, nu sunt plăcute la gust, dându-ne mai mult un arbore de pădure sălbatec, de cât un arbore fructifer propriu zis

Altoirea se face foate uşor și fiecare om poate să învețe această operațiune, care este un foarte frumos exerciţiu pentru cineva, ce locueşte la ţară.

In adevăr, ce lucru poate fi mai nobil decât acela prin care se caută să se perfectioneze creaţiunea? Ce plăcere mai mare poate să simtă cineva decât când vede că poate face minuni, când vede că din părul ce făcea pere care nu puteau fi mâncale, poate sặ scoată nişte fructè ce se topesc în gură ?

Da , îmi place foarte mult să văd cum prin mâna mea trandafirii es frumoşi, cum pe copăcelul acela fără valoare îl pot face să dea nişte flori atât de frumoase.

Dar fructele ce le dau copacii altoiți de mine îmi par mult mai bune, mult mai plăcute la gust, pentrucă mă văd oareşicum părintele lor şi părintele cum să nu-şi iubeascằ fiii, ori şi cum ar fi ei? In grădina noastră însă putem să facem cât am voi de bine, să alegem ce este bun si ce ne place, încât cu mâna sigură putem face dintr'un măcieși un trandafir frumos, iar dintr'un mărăcine putem face arborele fructifer ce-1 dorim.

> (Va urma).

## Plata înuățătorilor suplinitori.

Ministerul Instrucţiuni a dat o decizie prin care stabilește modul de salarizare a învăţătorilor suplinitori.

Pentru cazurile de boală şi de naștere, când ministerul nu poate plăti salariul întreg al suplinitorului precum si pentru studii universitare se pot acorda concedii membrilor corpului didactic primar plătindu-se suplinitorii din salariul titularului, după cum urmează:

1. 1700 lei lunar în muncipi şi în oraşele de categoria 2 si 3 ;
II. 1500 lei lunar pentru scoale primare din celelalte oraşe:
III. 1200 lei lunar petru scoalele din comunele rurale.

Acelaş tratament se va aplica şi membrilor corpului didactic primar, cari nu au putut fi detaşaţi pentru apropiere între toţi, însă numai cu avizul motivivat al Inspectorului şcolar respectiv.
"Nimeni nu mai ocupă posturi, decât în Basarabia". Căci toţi se fereau de Basarabia „comunistä" ?

Ei ce să fac? Mi-au trebuit două zile pentru a mă convinge să plec în Ardeal şi acum, nici acolo nu se mai poate.

Dar această convingere trebue s'o duc la 'ndeplinire.

Pentru ce am sacrificat eu atunci toate planurile mele, toate combinațiile de viitor, şi m'am hotărît să plec în necunoscut?

Am inceput din nou seria audienţelor. Cu mari greutăti am primit favoarea de a mi se da un post în Ardeal. Si numeroase planuri, au început să se tese în mintea mea. Şi din ce în ce idea că voi cunoaşte Ardealul, că voi putea face şi eu ceva pentru ei, prindea rădăcini tot mai adânci.

Am căutat pe hartă. Mi-am ales postul din comuna U.

- Aţi putea dv. să-mi daţi vreo lămurire în legătură cu şcoala din comuna U., judeţul H. Intrebai pe dl cu tabloul posturilor vacante.


## Ajută celui năcăjit

Dumnezeul nostru al creştinilor este Dumnezeul păcii, al dragostei și al iubirei de oameni. De aceia nicio lege de pe lume nu invață pe oameni atâta de mult să facă fapte bune cum ne învată sfânta noastră Evanghelie. De aceia nici nu este 'pereche învăţăturii sale blânde în lumea întreagă. Şi potrivit învăţaturilor Domnului nostru lisus Hristos, scrise în sfânta Evanghelie şi în povăţuir!̣le sfinţilor părinți ai Bisericii noastre, creştinul este dator a face numai fapte bune. Iar printre acestea stă ajutorarea celor în năcazuri şi în suferinţe sau in primejdii.

De ştii vre-o văduvă bătrânăşi săracă, du-te și-o ajută; de cunoş̧ti copii săraciși fără ajutorare, hrăneşte-i, îmbracă-i şi dă-le sprijin să inveţe carte; de auzi de vre-un bolnav sărac, du-te și-1 mângâte șii-1 ajută să cumpere leacuri; că mare pomană sânt toate aceste fapte şi mare răsplată vei avea de la Dumnezeu.

Nu trece cu nepăsare pe lângă omul năcǎjit, ci întreabă-1 ce năcaz are şil-1 mângâie cu o vorbă bună, sau cu o povał̧ă, sau cu vre-un ajutor. Că mare pomană este a ajuta celor năcăjiti.

De eşti pe cale și vezi că altuia i s'a stricat căruța sau îi moare vita, sau i s'a întâmplat vre-o nenorocire, nu trece cu nepăsare pe lângă dânsul, că greu păcat faci, ci oprește-te sii vină-i in ajutor cum vei putea mai bine.

De eşti in cărută și vezi vre-un drumet pe jos, opreşte-te şi, de ai loc, ia-l cu tine până la locul în care îl poţi duce, şi de-i bătrânn și de-i tânăr, cunoscând că mare uşurare îi vei face şi frumoasă faptă creştinească săvârseşti.

Să fim blânzi şi iubitori de oameni, precum și Dumnezeul nostru este "Dumnezeul milelor și al îndurarrii și al iubirii de oameni".

Milă trebuie să avem şi de vite. Să le hrănim, să le adăpăm şi le cǎutăm la boală. Nu este iertat a bate vitele, nici a le chinui in munci peste puterea lor.

+ Visarion, Episcop de Hotin.


## Cinema „ORIENT" Brad

Duminecă 8 Oct. »Gloria«

## zborul peste ocean

O dramă zguduitoare de aviaţie, in 10 acte
cu: Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Fritz Kampers și Hugo Finher.

- Da! imediat. (după o mică pauză).
- La U., aveţi local propriu, pentru doi învăţători și locuință corespunzătoare.
- Vă mulţumesc! Mi-am luat ordinul de numire şi am plecat.

Acum toată nădejdea-mi era în hartă, o deschideam mereu și mă uitam la comuna aleasă. Mi se părea că văd şcoala aievea pe hartă, cu grădină mare, frumoasă, cu tot materialul didactic necesar, cu bibliotecă, muzeu, o şcoală ideală...

Dar ia să mă uit odată bine: Ultima gară este într'adevăr în acea comunǎ ?

Da, într’adevăr. Ultima gară e U. Ce bine că mi-am ales aşa. In cazul când vo vedea că nu mă acomodez, trenul va fi aproape. Mă voi întoarce acasă la mama, că mai bine ca acolo, nu-i nicăiri.

Cu primul tren am părăsit Bucureştii. Harta o păstram ca ochii din cap. Din când in când o desfăceam și mă uitam la... școala.. mea. Si mintea îmi fugea necontenit dela scoală la gară şi înapoi, făuriud mii de planuri.
(Va urma).

## In amintirea Eroilor

In ziua de 27 August a. c., a fost o
 cuitorí comunei Dealu-Mare.

In această zi a avat loc inauggurarea sii sfinţirea crucii-monument, rídicată in amintirea celor 17 eroí, căzuṭi in rasboiul pentrus intrngirea neamuluí nostrut românesc.

Tot aceastà cruce va amintí generatií(or vittoare pe intregitorul României, regele Ferdinand I, pe eroul Avram Iancu sí Nícolae Ursu Horia, a căror portrete sunt indroduse in cele treí brate ale cruceí, având la mijloc icoana Domnufut listus Hristos.

Serviciul religios a fost oficiat de Pr. Secărea, protopopu1 Baxiteci, asistat de Pr. Ioachim Ivan, senator Podele şi Pr. Simion Nosa din Yâliṣoara. D1 protopop D. Secărea, duspă terminarea serviciului religios, a tinut o impresionantả vorbire numerosului public asistent, asemenea şi d. Ilíe Valea invătãtor. Ambii vorbitori resumand vitejia soldatului nostrus, au carutat să infítreze in suffetul publicului sentimentul naţional. Dovedind că numai in faţa acestor monumente, sí prin astfel de fapte, vor vedea copiii, părinții sii moşii nostri, cum trebuse sa cinstim pe acei cari s'as jertit pentrus patrie.

In cinstea oaspeţilor după terminarea programului religios s'a dat o mică gustare, iar după masa a fost o frumoasă petrecere populară cus dans.

Cu aceasta ocazie, in numele pärintílor, fratitior vǎduvelor şi orfanílor, eroilor, aduc pe această cale cele mai vii mulţumirí St. domni mai jos notatí, cari prin modestul lor obol donat, aus ajutat cu adevǎrat la ridicarea acelei cruce-monument. Au donat câte 100 Leí: Dr. Iustin Pop, senator Deva, A. Creminescu, notar Valisoara, Jand. Gh. Nicolescu, serg. instr. Turdas. Câte 50 leí: Pr. I. Ivan, senator Podele, d-na sídl E. Creminescu, notar Râu-Bărbat, F. Sucius, Vălișoara, A. Popa, teolog Vallişoara, N. Stanciut, Vălisoara. Câte 30 Leí: Dr. Conda, adv. Deva si R. Resiga, Vaxlisoara. Cate 20 Leí: I. Iosif, sef de post Vâlisoara, S, Bałlositus, ditr. Brad sí A, Vracius, Cluij. Cate io Leí: S. Butiz, Båita, To Resiga, Cluj. Cate V. German, T. Muntean din Dealu-Mare, V. German, T. Muntean din Dealu-Mare, Gherman Nicolae, Pessterea. Cate 5 Lei: d. Ciomori, Deva, S. Junea Deva, M. Roman, Baxita, P. Alba, T. Lazar, L. German şi G. German, Tămaş Aron 3 leí sí Nícolae Aron 2 Lei.

Rog pe bunul Dumoezeus să le dea şí in viítor sii maí mult, spre a putea ajuta cât maí multe acțiuní de felul acesta.

Välişoreanul
Să luăm exemplu și să dăm atenţie celor dornici de activitate

Demn de imitat este gestul făcut de tinerimea din comuna Haxţeganí, judeţul Hunedoara.

Un număr de 30 membrí, tínerí şí bătrâní, dinn această comunnă, au ințeles că trebue să muncească pt. răspandirrea luminit in massele populare, care se sbat in nestiintă si mizerie, sí din initiativa d-rei Rafila Lascu, invătătoare in aceea comună, aus pus bazele invătatatoare in aceea comuna, aus put
societaţ̧ii religioase „Sf. Gheorghe

Aceasta societate care-şi trăeşte acum primele momente, luannd fínṭă abia in Aprilie a. c., đă dovadă lumií de utílitatea eí şi caută a răspunde scopului propus.

In urma uneí serioase pregătirí, a făcut un cor religios care, in zile de sărbătoare, dă răspunsurile liturgice.

Tot in cadrul Soc. „Sf. Gheorghe" stau făcut mai multe serbărí in Hărtegani cât șí prin comunele vecine. O astfel de serbare s'a organizat şi in comuna Nevoes.

La orele 4 p. m. in fata unui numeros public, plin de nerǎbdare, are loc desfăşurarea unuí program plin de lucruri folositoare.

S'a executat piesa "Căcíula" cus succcesul dorit. Programul se termină cu un cuvânt de inchidere rostit de parohul din Nevoes, care in fraze alese, mulţumeşte atât participantilor cât şí societãţí.

După serbare, particípanṭii serbărít, sunt distraţi de muzica societeaţ̧í, până la ora 9 , când programul ía sfâtsît.

De menţionat este faptul, ca aceşti membrii, majoritatea baxtrâní, daur cea mai perfectă dovadă de díscíplină fata̧a de şef, con-formandus-se in totul ordinelor date.

Participant

## Informatiuni

- Alegerile de episcopí in cele treí eparhii vacante: Huşi, Caransebess şí Cetatea Alibă se vor face in 19, 20, sit 21 Oct. c.
- Pregătiri de războiu. Germanía se pregăteşte din nou de răsboitr.

Toată atenția conducătorilor ei este indreptata in această dírecţíe.

Se spune că un inginer german a născocit un soís de gaze otrăvitoare impotriva cărora nimení nu se poate apăra cu nící un fel de mascả.

- Nici Rusia-Sovetică nu se lasă maí prejos. In luna August infanteria borşovică a făcut marşurí - prín muntii Caucazí, ca să fie obişnuití sí cu urcuşurile pe muntị, in caz de răsboitu.

Deasemeni aviaţia face zilnic exerciţii aeriene.

- La lași - s'a descoperit o scoală de hoţi. Elevii, - cari cercetau această şcoală, eraus invăţaţi cusm să poate fura mai mult şi şi maí uşor.

Frumoasă invvattătură.

- Casa Corpului didactic - are șí un gimnaziu al eí. Cu timpul se zícă că â va transforma in liceu.

Dỉrecția vană̌toare din ministeral agriculturii şi domeníilor a autorizat pe data de 1 Sept. a. c. vânătoarea următoarelor specí de vànat: fazanii, dropii, spurcacii, găìnușele de alun, potârnichifile şi prepeliţile, porumbeí săilbaticí, cǎsteli, turturele şi cocoşarí. Gǎinele de fazan numai cu autorizaţía ministeruluí, asemenea sis urstul.

- Recolta livezilor de pruní, anul acesta, a fost slabă.

Numaí in judeţele : Hunedoara, Dâmbovița, Muscel, Argeş. şi Arad, recolta este ceva maí bogată.

- Un bogătas din America are o carte de aur, atât fílele cât și scoartele sunt fäcute din aur. Se spune cä e e cea maí scumpả carte din lume.
- In Anglia este o femeie de 102 ani. Si lucru curios, ce a atras atenţía intregí lumi, este că a inceput să-í apară câţíiva dinṭí noi. Maí mulțí medici studrază acest caz curios.
- Cel mai mare om din lume este un român ce se numeşte $G$. Ştefănescus. E1 are 2 metrí şí 42 cen . Are 173 kg . şí poartă ghete numărul 57.

Şi ce vâstà credeţi că are? Numaí 20 aní.

- Se zice că in Abísinia (Africa) s'au descoperit minele de aur ale regeluí Solomon.

Iată imprejurăríle: mai mulṭí inginerí fiind angajaţí cu trasarea unneí şosele, au trebuít sả se folosească, pe alocuri, de dinamită. Cu astfel de ocazie au descoperit un tunel care ducea intr'o peşteră ; iar in această peşteră s'au găsit maí multe obiecte de aur.

- Episcopul romano catolic Mailath v'a vizita zilele acestea oraşul nostru. Episcopul vine in vizitafticni canonice.
- Tot in curstrl acesteí săptǎmâní se se spune că va sosí la Brad, ministerul Agrículturii sis Domenilor Voicu Nitfescus.

Guvernul a oprit functionarea următoarelor secte religioase, ale căror învătători ating legile tării : Inochentiş̦tii, Mileniştii, Asoc. inter. a studentilor in Biblie, Martorii lui lehova, Penticostalistit, Biserica lui Dumnezeu apostolică, Nazarenii, Hlăstănii, Adventiṣtii-reformaţi si Secerătorii.

- Zileie acestea la Viena s'a deschis un congres catolic.
- In Lăpușna-Mureş s'a organizat o vânătoare regală.

Au luat parte si Suveranii Jugoslaviei.

- In ţinutul Zarandului recolta porumbulut e compromisă, fiind complect bătută de brumă.

Sâmbătă 30 Sept. a. c. a avut la Gura-Barza intrunirea membrilor dela Soc. ",Mica" cari cotizează la fondul de pensie.

Presedintele adunării d. director Sieber deschide sedinta la ora 8 seara.

După ce se face apelul nominal, seciteste bugetul - si se supune aprobărei generale gestinnea societătii pe anul financiar 1932.

La ora 8 ' 12 se nuchide sedinfa oficială.

- Implinindu-se un an dela moartea generalului Coandă, fostul preş. al Soc. "Mica ", s'a oficiat un parastas Duminică dimineaţa în biserica Visarion din Capitală.
- Dolarul a avut o nouă scădere. fiind cotat la bursă numai cu 4,75 și trei sferturi.
- Actualmente se duc tratative in legătură cu importul vitelor din România în Cehoslovacia. O delegatiune va sosi in zilele acestea la Bucuresti - pentru a se fixa condițiunile de import.
- La Cluj s'a judecat zilele trecute un proces agrar ce a durat 461 ani.
- Balonul sovietic, de care am scris si noi la timp, s'a ridicat in stratosferă Balonul a ajuns la 19.000 m . înălţime, depăşind astfel înălţimea realizată de prof. Picard.
- Timpul cald din luna Sept. a imbunătăţit multt situaţía culturilor de porumb,

Suprafaţa semănatä cu porumb dín anul acesta se ridicả la 4.889 .000 hectare.

- Ducându-se sà incaseze darea, agentul fiscului din Ilia, insoṭit de jandarmi, in comuna Lăpuş̧ul Superior, aut fost bătuṭí, de sătení, - carí exaur inarmaţí cur topoare şí ciomage. Jandarmii au făcut uz de arme.

Primul procuror Nestor si maiortil Pohcíb, Comand. legiunei de jandarmí cercetează cazul.

- Duminică 8 Octomvrie a. c. C. S. "Mica" va juca un match amical de football cu C. S. „Iancu Corvin" Hunedoara. Inceputul va fi la ora $4^{1} 1_{2}$ m., iar pentru publicul din Brad si jur, va pleca trenul Soc. dela Bis. ort. rom. la orele 3 1/2 fix.
- Se anunfă că zilele trecute, in Indii o fetită de 7 ani a dat nastere unui copil in grentate de 2 kgr . Amandoi se află in perfectă sănătate.

Da, in tările calde asemenea lucruri se mai pot intâmpla.

## Poșta redacției și administrației

D-şra Eliza Lucaciu, func. în Satumare, este o prietenă sinceră a gazetel noastre.
ii mulţumim mult, mult de tot peniru felul cumı ştie să sprijine acțiunea noastră românească. (Am primit 24 abonați, vom expedia regulat gazetele).

Aceleaşi cuvinte de mulţumire vi se aduce şi d-tră d-le Ilieşiu.

Articolul va apărea în numărul viitor.
Am primit ab. dela:d. Ing. I. Marinescu, dir. Soc. Zlatna, 100 lei; d. dr. Teodor Băbuția, medic Gurahont, 80 lei; d. dr. M. Nicula, advocat, Hălmagiu 80 lei; d. Bontoş, functionar Baia de Criş, 40 lei; d. Maliu Bogoe agronom, Timişoara 60 lei; d. Miron Popovici, preot 30 lei; d. Candin Stanciu, preot, Blăjeni - Plaiu 30 lei; d. Bidiu şef mine,r 40 lei; d. I. Petrescu, Livadia, jud. Prahova, 80 lei; d. Winkler 40 lei; Societatea culturală „Sonda" Löben Austria, 100 lei; d. Silviu Moldovan Hălmagiu 80 lei; d. Gh. Glava - Brădişor 80 lei, d. Ştefan Martincu, 40 lei; d-şra I. Bosccăneanu, innv. Simeria 80 lei; d. Emil Marc, Gura-Barza, 25 lei; d. Rudolf Lövinger, 40 lei; d. Avram Mihoc Musariu 25 lei; Prin d. Crişciu am primit abonamentul d-lor: Balşa, 12 lei, Faur Vasile 40 lei, Doł Gligor, 25 lei; Gh. Dineş, 50 lei; Visalor Jurca, 50 lei, Moł̣a Vichente 25 lei; Dot Ion 25 lei; Popa Hh. 25 lei; Radu I. 50 lei; Lupea N. I. N. 25 lei, Augustin Achim 20 lei, Sicoie Ludovic 25 lei Gh. Grecu, 50 lei; Faur Adam 25 lei; Bărăştean A. 25 lei; Ometa N. 40 lei; d-şra Zoie P. 40 lei; Golcea N. 1. Vis. 50 lei, Marc Ion, 30 lei; Rudean 20, lei; Rus Ioachim 25 lei; Popa Achim 50 lei, Aleta P. 50 lei; Crişan I. 40 lei; Iga T. I. Gh. 25 lei Ometa Gh. 25 lei; Faur Gh. 1. Vis. 25 lei; Borza Anghel 25 lei; Marc Emil 25 lei; d-na Elena Giurgiu, înv. Tărunari Hǎlmagiu, 40 lei; d. Tănase, minier - Crişan 15 lei.

## REDACTOR RESPONSABIL:

G. E. CAMBER

