

ORGAN INDEPENDENT - CULTURAL, ECONOMIC ȘI DE INFORMATII -- DIN VALEA CRISULUI ALB
APARE SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. || ABONAMENTE: 80 lei anual, 6 luni 40 lei,
150 lei.
50 lei.

## Chemarea traditiei

de: Gheorghe Minovici

Un fenomen uimitor se petrece, de câtva timp, în substratul sufletesc al generaţiei noastre de astăzi ; un fenomen, la inceput latent, oarecum sfielnic ; apoi din ce în ce mai accentuat ; astăzi manifestându-se aproape violent, ca izbucnirea unei forte elementare din adâncurile insondabile ale conştiintei neamului nostru: este întoarcerca la tradiție.
Uimitor pare însă acest fenomen, numai la o cercetare superficială căci evoluția logică a stărilor sufleteşti ale until feam - incer 2 cat si chinuit cum a fost sii este al nostru - era natural să ne aducă unde am ajuns: la exaltarea tradiționalismului, la biruinţa tradiției.

Era logic, credem, ca după încercarea tuturor experiențelor noui, după aplicarea tuturor formulelor moderne, după falimentarea - pretutindeni - a teoriilor umanitariste, sǎ ancorăm în sfârşit - istoviţi, dar îucă nu desființaţi - în rada singură ce mai poate promite linişte şi salvare: tradiționalismul.
„Tradiționalist " nu înseamnă însă „conservator", după cum apologia trecutului nu inseamnă anchilozare în forme invechite. Tradiționalismul reprezintă o continuitate - deci evoluare - în linie directă, de la înaintaşii noştri, în toate manifestările vieţii noastre naţionale. E desvoltarea pe bazele fireşti, specific româneşti, transmise din trecutul îndepărtat, a viethii noastre etnice.

Fundamentul nostru naţional generator al tradiţiei - este o mosstenire imuabilă, care impune si natura desvoltărei fireşti a poporului, pentru mai târziu, dupǎ cum - spre a Intrebuinta o expresie cunoscută - in sâmburele de ghindă sunt cuprinse toate caracteristicele stejarului ce va urma. Ori ce nesocotintă a acestui fundament si a imperativului care răsunả din el, nu poate decât sǎ împiedece, sau cel puţin să întârzie, o desvoltare naturală şi deci sănătoasă a unităţii noastre etnice, după cum dovedesc cu prisosintă - dar atât de dureros - svârcolirile noastre pe toate tărậmurile, de la ultimul războiu încoace,

Iată de ce, după cum spuneam la inceput, nu trebuie să ne surprindă
procesul psihic-național, la care asistăm de câtva timp. E curios cel mult faptul, cã semnalul deschiderei acestui proces a pornit dela generaţia tânără, în timp ce generaţiile noastre mai vechi, -- acelea cari tocmai au făcut experiențele dureroase şi falimentare, inspirate de ideile zise moderne, dar străine de spe-


Mormântul lui AURAM IANCU, din Țebea.
cificul nostru naţional - mai inntârzie încă în făgaşul lor. Totuși și în rândurile generaţiilor stăpâne pe o deplină maturitate, un revirement de opinii și convingeri se petrece pe nesimţite, dar in mod constant.

O explicație a acestei manifestări, semnalate mai sus, ar fi, credem, în instinctul sănătos care se poate realiza mai nestânjenit la generaţiile tinere, neîncovoiate încă, stăpâne pe o viziune clară, care n'a avut incă timpul să se altereze de vicisitudinele complexe ale unei vieţi mai îndelungate. Dar nu mai puțin trebuie atribuită iniţiativa acestei manifestări, şi impulsului generos, caracteristic ori cărui tineret pătruns de menirea lui, al acelui tineret care astăzi e "mustul care fierbe" aşteptând să devină mâne vinul clar şi întăritor, "după ce fermentaţia a incetat, unda s'a limpezit și drojdiile s'au coborât la fund".

In faţa acestui val tineresc care ne ridicǎ ${ }_{\text {grcu }} \mathrm{c}$ impetuozitate - pe noi ceilalţi deveniţi, cu vârsta, mai indolenţi sau poate mai sceptici din cauza loviturilor repetate ale viettii - şi ne repune pe tărâmul tradiţiilor româneşti, singurul tărm solid care ne mai rămâne pentru a ne sprijini picioarele, - în faţa acestui val zic, trebue să ne descoperim cu emoţie şi cu recunoştinţă.

Poporul nostru, ospitalier pânǎ la sacrificiu, tolerant până la abnegaţie, indulgent până la laşitate, a zeificat din convingere sau din snobism, nu im-

Buletin politic

## INTERNE

D. g. maresal Averescu doreste să introducă in partidul său o disciplină militară.

S'a si inceput organizarea partidului
pe legiuni; iar sefii să fie orientafi, si astfel să lucreze in vederea comandantului suprem, s'a tipăvit o broşură cu instrucłiuni.

Se spune că in curand, guvernul va relua tratativele ou creditorii străini.

Cu ocazia vizitei a d. Titulescu, in Turcia, Romania a incheiat un tratat de amicifiea si neagresiune cu Iurcia.
D. Titulescu, ministru nostru de externe, a fost proclamat doctor „honoris causa" al universităṭii din Atena.

Duminica viitoare se va finea la $T$. Severin' o 位trunire a partidului poporwlui. Cu această ocazie d. maresal Averesch va face declarafii politice.

## EXTERNE

Generalui Balbo, ministrul aviatiei Italiene, este grav bolnav.

Statele Unite recunoscand Sovietele, in primele zile ale lunei Noembrie, se vor relua relafiile diplomatice.

Ambasadorul americnn la Moscova va fi numit senatorul Borah.

Se spune că Sovietile, cu această ocazie ar fi angajat 100 ingineri specialisti americani, pentru industria sovietică.

Roosevelt, pres. Statelor Unite, se va intalni cu Litvinov. *

Sovietele îsi Construesc noui modele de avioane, destinate propogandei.

Un asemenea avion ar cuprinde 14 pasageri. Avionul are 2 motoare si poate parcurge 2500 Km . fără să ater iseze.
portă, - destui idoli falşi până acum. Am cunoscut cultul modernismului, al democratismului, al străinismului, al'tembelismului. Numai cultul traditiei nu-1 cunoşteam încă, pentrucă nu fusese până acum nimeni să aplece auzul la chemarea ei.

Astăzi tineretul nostru, din trâmbiţe răsunătoare, ne trezește la acest cult.

Iar noi, ca să desluşim mai bine glasul trâmbiṭelor lui, ne-am strâns câţiva, dăunăzi, sub ngorunul" dela Tebea.

Si acolo, după cum spune poetul care sintetizează toate elanurile neamului nostru, „în aerul proaspăt al brazilor, la mormântul lancului, sufletul nostru, bătut de atâtea vânturi, amestecând amintirile de eri cu îdemnurile de azl, dornic de lumină și puritate s'a inchinat la un cult nou: cultul tinereţii"...

Tebea, Octombrie 1933.

## Boalele pomilor și combaterea lor

Condititunile geografice şi climaterice ale ţarrii noastre sunt, după cum se ştie, deosebit de prielnice pentru cultivarea pomilor. Brâul de dealuri subcarpatice, dealurile de podiş din Transílvania, Moldova, Basarabia, terasele râurilor ar putea fí acoperite de o grădină nesfârşită de pomi, de un capăt la altul al țării.

Dacă naturra a fost darnică cu noí, ni se cere insă şi nouă o mai bunả inţelegere a condíţírnilor naturale, in care, trebue să se desfaşoare pomicultura romanească de acum inainte, pentruca multe din anomalifite șí din discordanţele antrepogeografice despre care a vorbit de curând geograful Mehedinti, să dispară. Mai intâi de toate, printr'o metodicả şi raţională alegere a spectilor đe pom e uşor; greutatea mare pentrux fiecare regiune, s'ar putea produce o schímbare radicală spre bine. Aceasta ar fí insă prea puttinn, căcí a sădí un pom e uşor, greistatea mare este a-1 ingrijí, ca să rodească mereu cus roadă multă şí bună.

In trecut gospodarii de frunte, proprietarii, inväţătorií, preoţii, călugării au introdus sau aut produs pomí ce le făceau faimă ; dar această producţie exa izolată şı răspundea numai unui consum redus. Astazi consumul de fructe a crescut uimitor, şí va creşte din ce in ce mai mult. Pomicultura veche, patriarhală nu nu maí poate satisface nevoile noí de consum ṣi vremurile cer sà fie inlocuite printr'o pomicultură comercială.

Pomícultorul român va căuta să-şí asigure o clíentelà din ce in ce maí mare, atât in țară cât şí peste graniţe. Pentru a-şi asigura această clientelă el trebue să țină piept concurentii, pe care pomicultorii străini ìo fac prin produsele lor, de multe ori inferioare celor româneşti in ceeace priveṣte gustul, dar mult maí bine conservate (fără pete, putregaiurí sau viermi) și mult maí frumos infâțisate. Pomícultoral român, ca sâ-şí valorifice produsele sale, va fí silít să tinà seama de multe lucrurí pe care până acum saur nus le-a cunoscut, sau dacă le-a cunoscut, le-a trecut vederea.

Statul s'a pătruns de insemnătatea, pe care e chemată sả o aibă pentrus economia naţională cultívarea pomilor și valorificarea fructelor sí dela un timp incoace issi da osteneala de a sprijini pomicultura prin toate mijloacele de care dispune: procurarea de varietăți bune, selectionate sii adaptate pe regiuni, introducerea metodelor știnnţifice in pepinerele sale, inlesnirile pe care le acordă pomicultorilor.

Dacă in ceeace priveste alegerea soikrilor bune, potrivite pentrus diferite regiunís s'aus realizat lucruri de toatà lauda, in schimb in

## Inceput de carierà <br> 3 Călătoria <br> de Mibo

Era o după amiază frumoasă de toamnă. Frunzele ruginite cădeau legănat, depe arbori. Intreaga fire, imbracă pe nesimțite un vesmânt de doliu, de tristetăa.

Tristeţea aceasta, care înversmântă natura, adesea îmbracă şi sufletele celor ce o privesc...

Prveam cu amărăciune pe fereastravagontului, in timp ce trenul urca gâfăind spre munţi. Sufletu-mi era copleşit de deprimare. Simteam in mine, un gol neînteles, dar care mă durea. Gânduri sfioase se prindeau prin conştiinţa mea, cu repezicinne. Aci se grămădeau aci dispăreau fără urmă..

Călătoream la postul meu. Neincrederea in viitor şi mâhnirea îşi facea loc tot mai mult. Cu fiecare frunză, despicată depe ramuri, creştea cu un picur nou și neliniştea mea. Si versurile poetului, necontenit ìmi sunau in urechi.

Et dans chaque feuille qui tombe
Je vois un presage de mort.
ceeace priveste ingrijirea pomilor in timpul vegetatiei şi fructelor din momentul recoltàitii pană la desfacerea lor, mai este incă mult de făcut.

Pentru a se asigura o productíe de fructe constantă, sufícientă şi de bună calitate, statul şí partícularí sunt đatorí sả acorde toată atenția problemeí tratării pomílor. Rezolvarea acestei probleme nu maí poate fí lăsată, ca până acum, la initíatíva izolată a câtorva pomicultori mai grijulii sau la discreţia colportorilor de produse fungicide sí inseticide. Prin cumpărarea de aparate in comun, prin constituirea de echipe specializate (comunale saus sindicale, pe Îangà Camerile de agricultură saus pe lângă serviciile agricole judeţene), prevăzute cus tot utilajucri necesar, s'ar ajunge la ceeace este astazi lege in materie de combatere a boalelor la pomii fructiferi - tratarea tuturor livezilor unei comunităţi saw a unei regiuni.

Pe de altă parte Statul va trebui să supună unui control riguros. produsele fungícide şi insecticide ce se găsesc pe píatã̃, produse care in bună parte sunt sars ineficace, saus cus o eficacitate limitata, in totdeauna insă prea scumpe faṭă de valoare princípiuluí activ pe care il contin.

Inamicii vegetalís şi animalícare atacă pomii fructiferí sunt foarte numeroşí sí se inmultesc din an in an, adusi pe diferite mijloace de transport din alte țări. Unii dintre aceşti inamici al pomilor au produs in uiltimii aní distrugeri insemnate, iar pe alocuri chiar adevàrate dezastre.

Frumoasele livezi de pomi fructiferi de se intind dela vest de Hotín pânả la Cernäuţi at fost distruse de pxduchele testos: 10curitorii, care-şi ingroapă şi morţii in livezi la umbra prunilor, aus scos pomii si aus pus in toc porumb. Tot in Moldova de peste Prut, renumitele livezí de meri din judeţele Orhei, Soroca şi Lăpuş̧na sunt amenintate să se usce din cauza uneí cíuperci, Physalospora Cydoniae, care trăeşte pe scoarţa ramurilor,

Merii şi perii tineri din pepinire sunt in ultimul timp foarte atacaţi de o bacterie, Bacterium tumefaciens, cave produce niste umflături, adevărate cancere, pe rădăcini şị la baza tulpinií.

In livezile tinere de meri in Bucovina a aparut in acest an in unele localităţí, o boală foarte primejdioasă, care se manifestă prin uscarea scoarţei pomílor atinşí sî scurgerea din räní a uneí substanṭe cleioase. Boala aceasta e produsả tot de o bacterie, Bacillus amylovorus.

Livezile de caişí din intreaga țară sunt amenințate de o moarte rapida a indvizilor, comparată eus apoplexía care curmă subít

Cu astfel de gânduri, am ajuns la trecătoarea Ghimes-Palanca. Luna apăruse de după munți si scălda prăpăstiile neumbrite, într’o lumină argintie. Am trecut printre munti, cu oarecare groază, ca unul care am crescut la ses.

Pe după miezul nopṭii, am ajuns la Feldioara-Războieni. In jurul meu, începuse a nu se mai auzi limba dulce romầnească. Cei mai mulţi vorbeau o altă limbă, o limbă pe care o mai auzisem numai de două ori in viałă, dar şì atunci, fără să dau atenţie.

Acum insă, ca omul care nu știan de ande poate veni primejdia, am ascultat cu mare atenție. O limbă, fără nici o sonoritate, cu un accent sacadat, ìmi dădea împresia unui sgomot făcut de o căruţă cu trei roate, sau de un cal care aleargă in trei picioare.

Nu -i găseam nimic asemănător, nici cu franceza, nici cu germana, nici cu rusa iar cu limbe română, cu atât mai puțin.

Vorbeau tare, parcă erau toti surzi, gesticulau ş̣i se înflăcărau la fiecare frază. Dela o vreme mi-au devenit nesuferiti. Aceasta, poate din cauză că după îndelungi sfortări, tot nu inţălegeam nimic...
viaţa unuí om şí a fost botezată chiar cu acest nume. Piersicií suferă de o scurgere cleioasă - gomoza - ei sunt atacaţi de o cíupercă, Exoascus deformans, care produce inncrefirea frunzelor, uscarea ramurilor şir cu timpul peirea persicului. Fructele de merí, peri, pruni, caiasi an de an sunt atacate de diferite specii ale ciupercii Scleroiinia (Monília). Fructele bolnave putrezesc şí cad, iar pe pământ se intăresc ca piatra. Putregaiul acesta al fructelor dijmuește fără cruţare recoita.

Merele şi perele depe piaţa noastră prezintă intotdeauna pe ele nisste pete cenuşiinegricoase, care le dau un aspect foarte urât şí din cauza eărora nu pnt fi paxstrate nicí până la Crăciun. Petele aceste sunt produse de specii ale ciupercii Venturia (Fusicladium).

Dar pomíi noştrí mai suferă şí de multe alte sacile datorite unor ciuperci bacterii sis insecte pe care nu le mai enumer pentru a nus lungi pomelnicul.

Toate boalele pomilor pot fi combatute, dar ceeace trebuie să ştie orice pomicultor, e faptul cả nu există incă un mijiloc de combatere universal eficace in contra tuturor parazitilior sí aplicabil la toți pomí. Nu există un mijloc, universal eficace pentrucă fiecare paraziti işi are modurl săư partictular de viaţă, iar fiecare specie pe pom işị are paraziţii săi. Dacă curăţirea pomilor de omizí, săpatul lor 1a rădăcină, curatţirea in timpul ierneí de uscätură sunt practice indispensabile oricărei cufluri de pomí; combaterea inamícilor fiecărui pom se face deosebit dela speci la specie si pentru fiecare parazit in parte.

Pentru combatarea boalelor la alţi pomí fructiferi, rugăm pe ceí interesaṭi a se adresa sectiunei de fitopatologie din Instifutul de cercetări agronomice, Buccureştí, căsuţa poştală 207 şi vor primí toate lămuriríle. Dacă particularii doresc să intrebuinṭeze preparate gata, ii rugàm in propricul lor interes, de a ne cere informaţiuní şi a ne trimite o probă din ele pentru a le analiza.

Pentris combaterea boalelor si inamicílor pomilor să fie generalizată. ea trebue neapărat să fie simplificată şí ştrinţific organizată. Ministersi agriculturyi e obligat sǎ stabilească procedee standard, pentru fiecare specie de pom, să fixeze produsele care prin experienṭa ş̂i practică s’au dovedít . eficace. şí sunt şi cel mai eftine, să uniformizeze aparatura ş̣i să impună ofícial procedeele pe care instituţile sale ştiinţifice i le indică. (Din Universul).

Prof. Tr. Sävulescu.

- In Japonia, zilele trecute, valurile oceanului au înghiṭit 1000 de bărci în cari erau 3000 de pescari.

La gară, pierdusem legătura. Trenul cu care trebuia sǎ continu călătoria plecase cu câteva minute înainte.

Parcă-i dăduse drumul anume.
Toată noaptea n'am putut dormi. Adouazi mort de oboseală am plecat mai departe

Ce bucurie... Trenul acesta-mi era mai drag. Parcă-1 aşteptasem un veac...

Suit in el, n'am mai putut urmării nimic pe fereastră.

Eram moleşit, desgustat. Mă ocupam numai cu planurile mele, cu gândurile mele sbuciumate, pe care adesea le puneam î concordantă cu harta cumpăratâ din Bucureş̣ti și cu toate cunoştinţele geografice dobândite in şcoală.

Iacă aşa, am călătorit toată ziua şi toată noaptea, cu cele mai rele trenuri şi cele mai nepotrivite legături...

Am ajuns in capitala noului meu judeṭ. Eram din cale afară de obosit.

Dimineață la revizorat, aștept puțin şi iată un domn gras, spân, la care toţi se inchină cu respect. Il urmăresc câteva clipe pentru a mă convinge, dacă e el. Da. Era d-1 revizor

## Dascàili

Unitatea naţională, inchegarea noastră a tuturor intr'o singură aşezare de stat, nu e de sigur rodul unei singure epoce, nici rezultanta unei singure sträduinţi. Ca într'o minunată urnă, in care s'a strâns cenuşa tuturor visurilor de demult, in unirea noastrà s'au fràmântat cu lacrimi sịi sânge indemnurile atâtor generaţii şí atàtor tagme de oameni.

In această armată de veacuri insă dascallii, socot eu, aut fost avantgarda.

Fäclia lor a luminat inainte şi a deschis drumurile. Tot veacul al nocuàsprezecelea, care inseamnă ridicarea noastră deasupra instinctului de conservare si formularea unei doctrine de independentă natională, dascălii au răspândit prin munca lor abecedarul politic a românismului. Neatârnarea neamului, deci, s'a propagat paralel cu toate atributele logice ale cuilturii și biruinta noastră s'a incadrat astfel in preceptele fireşti ale civilizaţiei.

Astăzi, când suntem una, trebuie să punem in valoare energiile latente ale acestei tări ṣi să complectăm universalitatea cu specificul nostru. E o operă grea de răscoliere in adâncuri care ne aşiteaptä. Cine să coboare acolo, să desțelenească tarina milenară şi să scoata la lumină din culcuşul ei ancestral taina noastră ?

Cine ?
Eu zic : tot dascălii !
Eí cari au netezit càrările spre România Mare, ei să aprindă farul şí pentrut România nouă...

OCTAVIAN GOGA

## Conferință preoțească

Preotimea Zarandeană, organizată în cadrele Asociației clerului, "Andrei Șaguna", si-a tinut obicinuita sa conferintă de toamnă în Brad, în zilele de 18 şi 19, ale lunei curente, sub preșidenția păr. Protopop I. Indrei.

Conferința a fost precedată de slujba sf. Liturghii, de invocarea Duhului sfânt şi de un Parastas pentru toți protopopii şi preoții decedaṭi în protopopiat. A făcut bună impresie asupra preoţilor întruniṭi în număr aproape complect, răspunsurile liturgice date cu preciziune de către Societatea „Sfântul Gheorghe" din Rişca sub conducerea unui tânăr tăran de acolo, dupăce acest cor a fost instruit de cântǎreţul F. Turcan. La sfârşit Preotul Alex. Fugătă a ținut o instructivă predică combătând păcatele vremurilor noastre.

Mă apropiu de dânsul cu sfială

- Să trǎitị d-le revizor !
- Dimineața bună, domnule
- D-le revizor, am onoare să mă prezint: sunt finvăṭătorul B... numit la scoala din U...
- Aaa I... d-ta eşti d-I B... Dece nu te-ai prezentat mai repede la post? Sunt aproape trei săptămâni de când ai fost numit.

Am mai rămas pe acasă, d-le revizor, ştiind că mă pot prezenta în termen de o lună, si apoi de aci, aşa de parte, nu ş̧tiu când mă mai pot duce acasă.

- No bine d-le coleg, să te duci la post cât mai repede. Ai de grijă, cǎ acolo n'a fost învăţător dinainte de răsboi. Anul trecut am trimis acolo un suplinitor, dar care, mai mult au stricat... Nu i-a plăcut să muncească. Cred cǎ d-ta, bǎit tânăr, ai să pui totul în rând.
- Da, d-le revizor. Dar cel puṭin este local propriu?
- Este local corespunzător, este locuinţă pentru director, două sale de clasă, dar cam neîngrijite. D-ta trebue să te pui pe muncă. - Cam neingrinte. d-le revizor...

După constituire preoţimea in corpore s'a transportat la Şcoala primară de fete din localitate, unde Preotul Virgil Perian a finut două lecţii practice din studiul Religiunii cu elevele claselor III și IV.

După masă s'a continuat conferinṭa cu discuţii instructive asupra metodelor de predare a Religiei in, scoalele primare, intrucat - după cum se ştie - catehizatia in aceste scoli începând cu anul trecut se face de către preoti. A urmat conferinta Preotului losif Tisu iun. despre rolul aşezămintelor religioase in desvoltarea vietii religioase inorale a satelor. Aceeași conferinţă a fost tratałă şi de către Preotul Ştefan Perian.

## Ordinea de zi s'a încheiat cu Vecer-

 nia zilei.In ziua următoare după slujba Utreniei a predicat Preotul Iosif Tisu sen. despre cele 2 firi din om - binele și răul - cari încontinuu se luptă într'olallă, arătând metodele de luptă, ce trebue să ducă un bun creştin pentru triumful binelui. S'au mai tratat pe larg de către Preoṭli: N. Stanciu, A. Barna, I. Bototiu şi A. Florea despre „Metodele de cari trebue să se folosească preotul la înfiintarea următoarelor aşezăminte religioase și culturale : "Oastea Domnului", Soc. "Sfântul Gheorghe", „Reuniunea de femei" și "Casa culturală". In jutrul acestor chestiuni s'au desfăşurat discutii frumoase, fiecare Preot arătând greutățile ce le intâmpină la infăptuirea acestor nobile asezezăminte ale Bisericil, precum și metodele, ce le-au intrebuinfat în singuratecile parohii.

Preoṭimea s'a depărtat dela această conferinţă a sa, fortificată sufleteste și înzestrată cu noui puteri de muncă întru ducerea la îndeplinire a nobilei, dar grelei, misiuni, ce o are in mijlocul dreptcredincioşilor.

S'au constatat însǎ de astǎdată mai mult ca ori când necazurile cu cari trebue să lupte un preot in parohiile noastre resfirate şi cu căi de comunicaṭie impracticabile; pe de o parte, cu salarul de batjocură - in raport cu pregătirea și cu misiunea ce 0 are - variind intre 1500 și 2500 lei lunar, unii trebuind să se întoarcǎ la coarnele plugului, alții neputân-du-și da copiii la scoală ; pe de altă parte trebuind să lupte cu atâtea idei subversive, cari au început să se încuibe pe satele noastre.

Creştini grupați-vă î jurul Bisericii noastre strămoṣeşti, daţi ascultare conducătorilor voştri fireşti, preotii şi învătători, sprijinițiti-i în misiunea lor grea de luminare a minții și nobilitare a sufletului și nu lăsați să se încuibe vrajba şi ura fałă de Biserica noastră strămoşească şi faţă de neamul nostru românesc

Pr. V. P.

Am plecat cu gândurile mele, nedespărtite, la gară. Aveam tren indatǎ. Mă reped la cassa de bilete.

- Vă rog 0 jumǎtate clasa treia, până la U... ill rugai eu pe casierul dela bilete, cu un ton obosit, dar sigur.
-Nu sunt d-le bilete, până la ștaţia U...
- Nu se poate, d-le casier, dacă nu avefti bitete gata, vă rog să-mi facetti unul de mână. Sunteţi obligat să-mi daṭi un bilet până unde călătoresc.

Casierul, stă puṭin încurcat, se uită in toate păŗ̧ile și-mi răspunse scurt.

- D-le nu "ezisiă ștaṭia" U... in judeţul nostru.
- Ei, asta-i extraordinar, - mă răstli eu, ca'n fata unei noi piedici.

Se poate sa nu cunoşsti d-ta gările din acest judet??!... Itii dovedesc cu harta.

- Ascultă-mǎ d-le te inţeleg, ştația asta nu ezistă.

Fără să mai aştept alt răspuns, scosei harta, şi-i arătai.

- Iată, d-le asta n'am făcut-o eu I.. Uite, pe linia X... ultima gară este U...


## Ne furăm căciulele...

Nu scriu cu intentia nici de-a supăra pe nimeni și nici de-a mă angaja cu cineva în luptă care s'ar simṭi ofensat, ci pur şi simplu ca lumina zilei, voiu arăta ceea ce glăsueş̧te titlul acestui articol.

Ne furăm căciulele unul la altul şi iată cum: Regiunea aceasta blagoslovită de Dumnezeu cu bogății subpământene, dar săracă în ceeace-i este mai de trebuintă locuitorului de aici - cerealele - este intotdeauna sortită speculei.

Puținele cereale ce cresc pe aici, nu sunt îndestulătoare locuitorilor cari în cea mai mare parte sunt economi de pământ. De aceea, apelează la câmpiile Banatului și îndeosebi ale Crişanei - jud. Arad, - aprovizionându-se de acolo cu grâu şi porumb. Le-a mai venit şi statul - dacă nu mă 'nşel - cu mult în ajutor şi i-a scăpat de fabuloasele sume ce trebuiau plătite la transportul cereatelor, iar acum ar fi bine să mai vină cu o măsură : „stârpirea speculei"

Intotdeauna cerealele au fost mijlocul de care unii au căutat să profite și acest profit a fost făcut pe spinarea locuitorului Mot. Aprovizionarea cu cereale se face de cattiva, tot Moți și ei, însă de cei ce ştiu numai să spună că nu li se face nici-o imbunătătire de stat, iar când îmbunătăţirea se face privind nu pe ei, ci gloata muncitorilor de pământ cari cumpără cereale, eísuñt aceia ce trag foloasele. Se cumpără grâul şi porumbul cu un pret care la drept vorbind e destul de scăzut insǎ când ajunge aici la noi, se dublează pretul. Astfel că o-măsură de porumb cumpărată nu mai deparfe decât dela Arad cu 42 lei socotind maja cu 190 lei, care este cel mai scump, pentrucă la Brăila este 170 lei - ajunge la Brad sii în comunele de prin imprejurimi să se vândă cu 60 lei. Acum o mică socoteală și să vedem cât se câştigă la o măsură. Transportul dela Arad la Brad, se ridică la 2200 lei - taxa transportului la c. f. r. socotită întreagă. Mai punem încărcarea sacilor si transportul dela gară până la magazie inccả 1000 lei, assa că suma cheltuelilor se ridică la 3200 lei. Ar veni măsura cumpărată dela Arad cu cheltueli cu tot 48 lei. Și aici să se vândă pe 60 lei? Să câştigi 12 lei la o măsură de bucate când știi că o vinzi tot aceluia care se cheamă Moṭ ca și tine, nu se zice atunci că ne 'nşelăm unul pe altul, - ne furăm căciula ? Statul caută sax-fi facă fie, angrosist de cereale - care urci pretul din 12 in 12 ore - 1 m bunătăţiri de transport, iar tu numai singur să tragi foloasele ?

Şi mă întreb, cât de mari foloase ar avea negustorii de cereale dacǎ li se va re-

- D-le dragă, te sfătuesc să arunci harta asta'n foc. Ș̦ta̧ia U... nu ezistă".
- Ei bine, d-le dă-mi bilet până la ultima gară, care există după geografia și după harta, d-tale. Ce să fac? Dacă am ajuns și zilele acestea, trebue să mă resemnez...

Pe la ora sase seara, am ajuns la ultima "statie", a d-lui casier. Dar, spre marea mea surprindere ṣl indignare, am aflat, că intr'adevăr, ultima gară, era aceia, indicată de "inamicul" meu casier şi că "ștaţia" U. nu există pe acestă linie.

In furia ce mă cuprinsese, era să arunc haria in foc. Noroc că nu s'a nimerit vreo sobă 'n vagon.

Am scos harta din buzunar si am pus-o în geamantan, ca să nu o pierd. Trebue s'o păstrez, ca pee o mustră a spiritualităţii ?!... - faţă de adevărata realitate.

Mi-am lăsat bagajele 'n magazia gării, - căci
(Aşa obişnuia mama, ca la cei opt feciori ai ei, să le dea tot ce li se cuvine, ca unui om singur, și să-i petreacă până la poartă, cu șiroare de lacrimi pe fałă).
duce preţul la transport pe jumartate așa eum sa scris în ziare si dacă vor continua să vândă măsura tot pe 60 lei! Dacă acuma câßd so-cotindu-se pretul transportului întreg, se câştigă 12 lei la măsură, atunci ar insemna să se câştige 15-16 lei la măsură. E cam mult, dar totuṣi se vinde şi aşa, pentrucă cei flămânzi de acasă - copiii bietului Mot care-i fură alt frate de-al lui căciula - nu pot muri de foame și bietul lor tată plăteşte şi le aduce mălaiul zilei.

Aceasta ar trebui observata aici în tinuturile noastre sichiar ar trebui luate măsuri, să nu se câşstige ca la tuică, îndoit, ci mai omeneşte. Da , la alte articole de cari se mai poate dispensa omul - admit un câstig mai mare, dar la cele de primă necesitate, pentru traiu, cred de cuviinţă să se câşttige mai puţin. Să. să fure aproapelui său flămând "colegul" şi să-i lase „căciula".

Ciobanu

# Stiri de tot felul 

Cel mai bătrân om din Europa este muntenegreanul Iuzuf Vozara, in vârstă de 132 ani.

Tăranul acesta s'a hrănit toată viaţa lui numai cu lapte şi pâine. Făcându-se socoteală cât lapte şi câtă pâine a folosit pentru hranǎ s'a găsit că a consumat 150 mii litri de lapte şi 14 mii kgr. pâine.

Cea mai mică ficǎ a lui are vârsta de 80 ani. Şi ea s'a hrănit tot cu lapte și pâine. - Până lunile trecute cel mai mare turn din lume a fost turnul „Eiffel" din Paris. Acum însă cel mai mare e turnul din Chicago, cladit cu ocazia ezpozitiei mondiale, tinuta in acel oraş.

- Din cauza mizeriei în care se sbat, muncitorii din portul Brăila, cinci mii la număr au cerut prin d. prof. Nae Ionescu, audiență la Rege.

Camera de muncă, din Brǎila, a organizat, pentru salvarea familiilor de someuri, o săptămână a plângerei.

- Virgil Nicolaescu, eroul principal, din faimosul proces, ce s'a desbǎtut zilele trecute in fata Curtei cu Juri, a fost condamna la 20 ani muncả silnicả
- Din Mihăleni. Pe ziua de 15 Oct., în comuna Mihăleni, s'a pus bază societății, ,Sf. Gheorghe, a tinerimii în vârstă de 14-24 ani. - Inițiatorul acesteia este părintele Miron Popoviciu, care inţelegând scopul societăţii - de-a desvoltă in tineret interesul faţă de biserică și de a-i iniția în virtuţile creştineşti - s'a dovedit şi cu această ocazie demn de prestigiul de care se bucură, prin participarea tuturor tinerilor, cari răspunzând la chemare s'âu inscris toti in societate.
- Dela Casa Corpului Didatic. Casa Corpului Didactic, aduce la cunoştinţa membrilor saxi, că cererile de împrumut sau ajutor nu se primesc decât înaintate personal de solicitatori, când sunt trimise prin poşta.

Deoarece s'a constatat prezenta unor escroci, cari se dau drept membri ai Corpului Didactic fraude incasând sumele din ordonante prin substituire de persoane, s'au luat măsuri ca toate persoanele ce se prezintá pentru încasări să prezinte la casierie o fotografie recentă.

De asemenea se cere ca titularii ordonantelor să aibă spre identificarea lor carnete în stare bună de c. f. r. sau carnet de populaţie, adeverinţe de plata impozitelor sau ori ce act oficial care să facă dovada precisǎ a identităţii

Toate aceste măsuri sunt luate spre folosul membrilor Casei, cari trebue să fie puşi la adăpost de manoperile necinstititlor.

- Studenții dela facultătile din București, au manifestat Duminică, în faṭa Universităṭii, protestând impotriva taxelor excesive.
- S. S. V. Lăzărescu.
- In satul Florida din America, s'a petrecut un caz înfiorător. Un tânăr, in vârsta de 17 ani, visând că este bătut, se sculase din pat, şi pentrua se apăra de bătaie, luat un topor, cu care și-a omorît părinții şi doi frați.
- In apropiere de Constanta, s'a întâmplat în groaznic accident de aviație. Un hidroavion s'a prăbușit in mare. Au fost omorị̂ti trei ofiteri, iar al patrulea grav rănit. Satu-Mare cu onoare Vă invită la Serbarea culturală pe care o va aranja la Carei în ziua de 28 Oct. 1933 la orele $8^{1 / 2}$ în sala Teatrului orășenesc cu următorul

PROGRAM:

1. Cuvând de deschidere de D.-ra Ellsa Balogh vice președinte.
2. Declararea înfiintării Soc. Fetelor Rom si predarea Eșarfei de D.-ra Eliza Luçi preduarea prezedentă.
3. Quartet de mandolină de Frații Grego rovici, acomp. la pian de D.-ra Alice Mihalca.
Dans spaniol de D.-ra C. Dimitriew.
4. Anecdote... de DI. Ionel Tarta.
5. Dans National... executat de Domnişoarele din Societate.
6. Doine, executat de Dt-ra Elena Tatăr acomp. la pian de D.-rra Georgina Sima
7. Tablou viu (Sezătoare cu dans) de D.-rele E. Tătar şi Margareta Sabău.
8. Solo de mandolină executat de Gregoro vici acomp. la pian de D-ra Alice Mihalca.
9. Dans Marinar... D.-rele Elena Balogh şi Marg. Sabău.
10. Desteaptă te române (tablou viu) de Dl. Vasile Iancu.

Pretul de întrare: Loja 100 Lei Stal: 20 Lei - Galerie 5 Lei.

După serbare Dans în saloanele restaurantului ",Regele României"

## Intâmplări și fapte din Zarand.

Furt. Un furt de o îndrăzneală ne maipomenită s'a petrecut, luni seara, in comuna Tebea.

Hoții rămași încă nedescoperiṭi, au spart un geam la primăria comunală, care-i şi locuinṭa notarului, şi introducându-se înă-
untru, au desfăcut casa de bani, de unde au urat 196.000 lei. E surprinzător faptul cà notarul desi acasă n'a auzit nimic, atunci când s'a lucrat la spargerea casei de bani. Si hotii au întrebuinṭat ciocan, daltă, etc.

Tinăm să atragem atențiunea autorităților competinte, că în ultimul timp și în regiunea noastră, liniştită până mai ieri, au inceput a se întâmple furturi tot mai dese. Jandarmeria trebue să fie mai energică, - pentru a reda liniștea locuitorilor. muncitorul Gh. Lung, din Tărătăl, pe când se gǎsea la o înalttime de 28 m , venindu-1 rău din cauza fumului de la lampa de carbid, a căzut ios, murind imediat.

- leri, in colonia Valea Mori, o pisică turbată, a muşcat cinci persoane. Pisica a fost omorîtă, iar victimile transportate la Institutul Antirabic - Cluj

Achitarea salariilor functionarilor publici pe luna Oct., se vor fac între 25 Oct. si 15 Nov. a. c.
Poşta redacției și administraţiei
D. Aristide Hotărescu, învăłător Bereşti-Hațeg.

In principiu s'a hotărît ca această scoală să ia fiintă la 1 Nov. a. c.

Când voiu avea informații mai precise, fiṭi sigur, că vă voiu comunica.

Am mai primit abonamente dela: dna Mărioara Peteanu, Buotari, 80 lei; d. pr. dr. Nicolae Iliessiu, senator Timişoara, 100 lei ; d, Ilarie Felea-preot Arad, 80 lei; d. Brâncoveanu, Hunedoara, 80 lei ; d. Simion Baloşiu. dir. ssc. primare Brad, 40 lei ; d. Virgil Bulzpreot Gurahonț, 40 lei ; d. Gh. Pârău, dir. sc. pr. Hateg, 80 lei; d. Gh. Sebeșan, advocat, Baia de Criş, 80 lei ; d. medic cápitan dr. Theodor Constantinescu, Craiova, 100 lei ; d. Nicolae Birău, notar-Buces, 80 lei ; d. Adalbert Szabo, s. chimist, 80 lei ; d. Nicolae Başa, Birtiu, 27 lei.

## Pentru mumcitori

D. Ing. Damian, duminica trecută, sil-a continuat conferintele - urmate de experiente practice, in comunele cu muncitori: Criscior si Zdrapt. Cu vǎdită părere de rău, a trebuit să ca muncitorii nu vor sa inte ceiace face Societatea este spre binele for La conferinṭa tinută la Zdrapt sil la Criscior nu s'au prezentat decăt foarte puttini minieri

Au fost - după cum afirmă d. Inginer, - mai mulţi oameni, strǎini de societate.

Sii aceste prelegeri, teoretice si practice sunt de o importanta mare pentru pomicultor căci il învata ce lucrari trebue sà facà acun ca să aibe in vara vitoare, roade mai frumoase

Duminică 28 Oct. c. d. Damian va merge la Tărătel şi Ruda, unde va arăta in mod practic, lucrarile ce trebuesc făcute pentru a feri pomii de insecte vătămătoare.

## Cinema ORIENT Brad.

## Dumineca in 29 Oct. <br>  <br> Operetă modernă in 9 acte cu:

 Renate Müller-Hans Brausenvetter si Hermann Thimis.- Tot înainte. „Mereţi d-voastră oblu pe strada ahasta, în sus", îmi răspunse săteanul, aruncându-şi cu un deget, pe ceafă, o pălărie, cât o farfurie de dezert.
- Da, ce crezi, o fi departe ?.....


## Câţi km ?

- Nuuu !... cam doi km. si un sfertar.

Mulţumesc foarte mult. Şi o luai
repede la picior, căci deja se intunecase. Ce
bine că nu-i aşa departe. O eroare de doi km. se mai iartă la o hartă ca a mea,

Dar oare ceia ce mi-a spus omul
acesta să fie adevărat?
la sǎ mai intreb pe unul.
Şi nu după mult, intâlnesc alt tăran îmbrăcat la fel, aceasta cu mult mai bǎtrîn.
-Ascultă moşule, încotro e satul U... de aci?

- Tot oblu înainte domnişorule, răspunse bătrânul.
- Crezi, moşule, o fi departe?
- Că doară nu meref ${ }^{\prime}$ acuma pe pi-
cioare, la U...
- Dece să nu mă duc ? Până să în-
tunecǎ blne, ajung.
- Api, domnuşorule ii departe rău Că câţi kilometri or fi, nu ştiu sigurat, da or fi peste optsprăzece hitometări.
- Cum, optsprezece kilometri? Apo adineauri, mi-a spus un om, că sunt numa doi kilometri. Se poate?
- No, api domnişorule, aşa-i cum î zîc io. D-ta creză-mă o, ba, că io n'am ce face

Ei și asta-i una! Cum să fac ?... Pe care să-l cred ?

Dar ia să mai întreb pe cineva. De data aceasta, aleg unul îmbrăcat in strae nemtesti. Am pierdut încrederea ' $n$ costumul nostru. Mă întorsei îndărăt, descurajat și is tovit de oboseală.

Peste câţiva paşi, iacă un om. Pe aceasta îl mai întreb și....

- Domnule, d-v. nu stititi câţi kilometri sunt de aici până la U...?
- Da, până la U. sunt peste treisprezece kilometer.

Extraordinar! Hotărit, oamenii aceştia si bat joc de mine. Se poate să nu stie niciuni atâta lucru? De necrezut. Unde să mă duc acuma noaptea? Unul spune 2 kilometri, alt 18 km . şi celălalți 13 . Ce să ințeleg eu?

Nu-mi rămâne, decât să dorm o noapte aci. Să caut o cameră, si mâini se continuu exploararea mai departe...
G. E. CAMBER

