## Cultură，formalităţi şi taxe

Printr＇o circularả a Ministerului In－ strucţiunii se fixează premii pentrus invăţătorii care reussesc，intre altele，sa desfaşoare si o deosebítă activitate extra－şcolară，adică sǎ răs－ pandească cultura intre sătení şí să cimenteze legătura dintre sat ssi sccoală．

Cum una dintre cele mai eficace arme ale invâţãtorulusi pentru ajungerea acestui scop este si teatrul popular （asupra cằrusia circus lara Ministerului in－ sista in mod deosebit） nu ma pot abţine sax relevez unele anomalii．

Vreí sà utilizezí teatrul popular ca mij－ loc de educaţie şi cul－ turả ？Ori vrei pur şi simplus sà mai abaţi lumea din drumul câr－ ciumei ca sax－í oferí la şcoală o distracţie no－ bílă şi plăcutả？Foarte bine，dar stii cui ce trebue să incepi？Cus obţinerea austorizaţiei dela Dírecţía Teatrelor şi Operelor Române ； cu alte cuvinte 12 lei timbru pe cerere， 17 leí taxă de poştă，decí 29 lei．Nu e mult，dar staí cax mai este． Cu cine pregăteşti piesa？ Cu tineretul，desigur，finndcă elevii，cu binecuvân－ tata noastrả de programă aus destul de memo－ rizat．Dar tineretul，bată－1 norocul，ştiţi ：e ju－ căuş．Pretínde ca după atâta muncặ să fie mă－ car un pic de joc，care să succeada reprezen－ taţici．Pretenţia e foarte indrepta九ţitax，şi chiar necesarax，mai ales dacă ţi－ai inscrís in prog－ ram cultivarea dansurilor şi muzicei poporane． Ce să mai lungim vorba？Dacả vrei să aí concursul tineretului trebue să－i indeplineşti aceastå inofensivà dorinţă．Pentru aceasta tre－ bue insă permisul poliţial pe care ṭi－1 eliberea－ zả Pretura．Iarăşi timbre，（ 12 leí pe cerere， 16 lei pe permis）plus drumuri pela Pretură，unde dai de alt hop：Taxa către societatea compo－ zitorilor români．Pretura nus eliberează per－ misul pănă nus prezinţi chitanţa de achitarea acestei taxe，care variaza dela 100 lei in sus， dupå cum ştii sa te târgueşti cu agentul so－ cietäţii．Mai plăteşte apoi luminatul saxlii in care faci probele de teatru，fiindcă aceste probe nus se pot face decât seara，mai pune cheltue－ lile necesitate de montarea piesel，astfel că ajungi，in cazul cel mai fericit la vre－o $2-300$ lei cheltueli．Aceasta in cazul că piesa se re－ presintial fără taze de intrare．

Va veţi intreba：ce legăturră este intre figanii scripcari şi compozitorii românii？Dupả lege jocurile ţarăneşti sunt scutite de taxa către seeastă societate．In practica insă lucrurile se petrec altfel．Dacă jocul se face in sala（nus in loc deschis sau in şură）şi mai ales dacả per－ misul este cerut de un surtucar－fie el chiar invąţaxtor－atuncí jocusile ţărǎneşti sunt so－
cotite drept baluri．Poţi să te juri pe intreg calendarul că nu faci bal，poţì să argumentezi cât vrei că n＇ai nici un interes là inveţí pe flăcăul lui Badea Ion „tango＂saus＂charleston＂ sau „rumba＂că nimeni nu te crede．Eşti im－ brăcat in haine de orăşan，poţí să fii de o mie de ori invǎțător，n＇aí nimic comun cus cultivarea producţiunílor populare，prin ur－ mare ：taxă．


## Casă din Zarand．

Dacă vrei să pui taxe de intrare la reprezentarea piesei ca să－tí scotí cheltuelile şí să maí cârpeşti spărturile din zestrea scoaleí， boclucul e sí mai mare．Ai de－a face in plus sii cu fiscul care te jumuleş̣te cum ştic el，cu impozit pe spectacol，ba gentil cum 1－a lăsat d1．Madgearu ${ }_{i} \ddagger \mathfrak{i}$ mai impune sä－tí cumperi $\mathrm{s}^{i}$ bíletele de intrare şi dacă cumva are bànuiala ca urmăreştí sä－1 tragí pe sfoară ại mai trí－ mete ssi un delegat care să te controleze la faţa loculuí，şi căruia trebuie să－í plăteştí deplasarea．

Socotim apoí sii timbru de aviatic de 2 lei pe fiecare bilet de intrare vândut，mai socotion un al nu ştius catelea permis pe care să $⿰ 扌 丸 i-1$ elíbereze Prefectura，care－$\ddagger \mathfrak{i}$ impune，pe－ lângă timbrele de rigoare，şi cotizaţii la o spuzenie de fonduri（sinistraţii electorali，bustu1 Iui Habernam，indiguirea tinuturilor inunda－ bile din planeta Marte，etc．etc．）．Ce să－ifaci？ Dacă vreí sả introduci distracţi boereşti intre ṭopârlani，atunci plăteşte！Vorba ceia：obrazul subbtire cus cheltuialà se tíne．

După reprezentarea piesei，dacă ai avut cumva nădejdea ca din venitul reprezen－ taţiei să pui geamuri la şcoala saus sả pausezi câteva bâncí schiloade，e maí bine sả nu－tị mai faci bilanţul incasǎrílor șí cheltuelílor， fündcă cus siguranṭ̂a o să ai de pus câteva sute，din buzunar．Odihneşte－fi mai bine mä－ dularele trudite şi scuipă in sân ca la vederea Iuí Ducã－se－pe－pustií．

Asta ci－că se chiamă teatru popular！ Se chiamă culturẳ pentru popor，se chiama distractíe nobila legătura intre sat ssí scooala．．． Pricepeti ceva，oameni buni？Nici eut．

Cum rămàne dar，cus activitatea extra－ şcolarả ？Dacả vrei sả depui actívitate extra－ şcolară，trebuse sà plăteşti deci tot tus．Foarte
firesc，fiindeả primeşti leafă，（Doamne fereşte－ ne de Iorgal）primeşti spor de gradatii si ina－ intarrí（aşteaptả murgule，etc．）．Plăteşte，daca vrei să fii de vre－un folos acestui oropsit popor． Nu te supăra decí，dacả fiscul şi administratia te obliga sả plăteşti diverse taxe sịi sà colec－ fionezi autorizaţii，supra－autorizathi，permise， para－permise，extra－permise，ultra－permise，si nec－plus－ultra－permise．

Vorbind－glumind，dar atata vreme cat invatatatorul ccauta să ocupe tineretul in Iungile serí de iarnă，raxpindu－1 din ghiarele carciumei sau altor petreceri demoralizatoare， atâta vreme calt din mizerabilele incasărí ale unei reprezentaţii teatrale s＇ar mai putea carpi câte ceva pela şcoalà，atata vreme cat invaţã－ torul se lipseşte el insuş de odihna bine－meri－ tatã，este o adevaratà crima sà paralizezi fru－ moasele iniţiative，printr＇o stupida biurocraţie sii taxomanie．

Sa se faca odata deosebirea intre jocurile taxraxneşti cu dansuri nationale si intre baluri；sà se precizeze odata rosturile qi rah－ duiala teatrului cultural；sa se r＇dice odata haraciul si toate angararele ce greveaza inca－ sarrile acestui fel de spectacol，atunci cand ve－ nitul este destinat şcoalei si－ceeace e mai important－să se ducă dracului ploşniţele biurocrate，care－şi justifičả necesitatea sinecuri－ lor numaí prin taxe，şicane sí formalitaṭi．

Daniil Popescu．
－Intre România şi Cehoslovacia aus inceput，zilele trecute，tratative pentru a importa 1000 vagoane porumb sii 3000 vagoa－ ne graus din Romania in Cehoslovacia．
－Guvernul－Duca a luat următoa－ rele măsurui pentrus uşurarea bugetulusistatului： Diurnistii dela toate ministerele，ca－ sele autonome sip prefecturi sunt scos din slujbe．

Deasemeni toate autmobilile ministe－ relor sunt varsate ministerului de razzboius pen－ tru trebuinţele armatei．

Iar printr＇o adresak trimisả Caílor fe－ rate，pune in vedere Regici aust．c．f．f．cal pe viitor nu vor mai mai avea dreptul la vagon salon decât d．Titulescus．Ceilaiţi ministroi vor câlătorí in vagoane clasà obisnusità．
－ $\ln$ partidul naţional－fürănesc sunt mari frământări．D．Vaida，a demisionat din postul de şef al partidulusi．$D$ ，Manius nus primeste sà reia conducerea，dar designeazä， ca sef al partidului，pe d．I．Mihalache．

D．Mareşal Averescu，in alegeri va merge alàturi d．Gr．Filipescus．

Acordul electoral intre partidul popo－ rului sis democrat s＇a incheat incả de vineri． －Temeri de războiu．．．Incordarea dintre Rusia ái Japonia e in plină creştere．

Atat Rusi cat sis autoritatile militase Japoneze，din Mancisria，as concentrat nume－ Joponeze，drupe in apropiere de frontiera．
－Conferinta economica．a Micei intelegeri se va tine la Praga，in 15 Dec．a．c．

Chestiunile mai importante ce se vor discuta cus aceasta ocazie sunt referitor la postaz， vảmií，câtle ferate，ssí navigatic．

Se spune ca Cehoslovacia işi va lua angajamentul formal de a se aproviziona cu ceriale din Romania sii Jugoslavia ；in schimb aceste două ţări să cumpere articole industri－ ale din Cehoslovacia．

# Influențe asupra Românilor din Crișana și Banat |Dela Asociaţia generală a in secolul XVII). învățătorilor 

Eu retragerea Turcilor, guvernul din Budapesta, găseşte in ținutul Bihorului, părţile ungurene si Banat, un pământ mănos cu o popułație deasă, bine închiegată în mase compacte - trează şi plină de viaţă.

Populaţiunea acestei câmpii, cu luncele ei mănoase, ardea în sufletul ei dụpă o cultură naţională.

Guvernul maghiar din acelea viemuri ajunsese la convingerea că, numai ținând cont de dorințele românilor, îşi va putea apropia pe Români de intenṭiunile sale, - tăinuite. Terenul era pregátit, - şi nu pe nimerite, ci pe o numbinațiune. Ca centru, pentru culturalizarea masselor române se alege Aradul, - unde la masselor române se alege Aradul, ₹ unde là anul 1812 se inființează preparandıa, Școală
Normală - in care avea să se crească nọile Normală - in care avea să se crească nộle
generaţii de invăţători; ila care au funç̧ionat ca primi şi vestitii profesori plini de entuziasm ca: Mihuţu Iorgovici, Tichindeal, Ghenadie Popescu, Gavra, Babeşiu, Șandor, Russu; bărbaţi cu merite neperitoare pe terenul literar s in lupta pentru culturalizarea maselor romầneşti, din aceste ținuturi in nemijlocita apropiere a pustei ungare, pe care trăı un popor, cu un început de orgañizare culturală.

Poporul românesc de pe acestè meleaguri; in espansiunea lui tot spre apus, a fost o santinelă păstrătoare a graiului românesc. ce e adevăr, cu multe străinisme, - dar ori cum l-a păstrat, veacuri de-a rândul; care a fost dus până dincolo de Jula, lângă care mai dăinuieşte până azi localıtatea "Gyula vár", Cetatea Voevodului român Gelu, "\$̧i pâtiǎ đdincolo de Bichiş-Ciaba, unde frații noştri işi duc greul viettii mai departe sub dominatia maghiară - și pe cari nu trebue să-i dăm uitării nlciodală.

Guvernul maghiar îşi avea pe atunci in fruntea sa pe palatinul arhidice losif, un aristrocat de o înaltă cultură universitară. Palatinul arhiducele Iosif adunase in Budapesta la tipografia de stat; o colonie de literaţi români: Petru Maior, Roşa, Neagu, Teodoroviciu şi Gojdu.

Profesorii preparandiei române din Arad, şi literaftii românı de pe lângă tipografia de stat din Buda, sub patronajul palatinu'ui arhiducele losif, după o aclivitate neobosită scoaseră la lumina zilei: Cronica lui Şincai, Istoria despre inceputul românilor, de Maior; Fabule, de Tichineeal; Biblioteca română, ca fóoie periodică; Gramatică și calendare

Arhiducele losif issi făcea următorul calcul: Voi aveţi sete după cultură - deci să vă adăpați!

Mai bine de a ci să răspândititi cultura Ia fraţii voştri din răsărit (în România veche). Că pe urma culturei, ii merge influinta; iar statul (ungar) preteră mai bine să influenteze - el în răsărit - decât, ca in setea voastră sã vă aducetti influenţa de acolo

Aradul devenise un focár cultural a românilor din ținuturile: Mureşului, Crişurilor şi Banutului; pe când la Bucureşti şi laşi numai putin se putea face.

## Insemnări din pribegie

## (Continuare)

Elabuga 14 Sept. 1918.
Barca noastră a fost ancoratată aci, astănoapte. In zorii zilei ne trezi răpăitul câtorva salve de ärme. Deoarece fiuitul gloantelor se auzia pe deasupra bărciii noastrè sis stiind că avem. in barcă, de cealallă. parte arestaţii bolşevici, ne cuprinse neliniştea.

Maí ưrmară cấfevà descărcături singuratice de armă şi apoi totul se linisți. Dupăce se lumină de ziuă observarăm in apă vreo 40 ide cadavre omeneşti, goale. Inţeleserăm atunci cǎ salvele s'au dat de soldaţii ce-i executau. Erau bôlşev́cicii dîn orass. Pe la ora 11 alţi 15 au fost executati, in fatça lumii de pe cheiu. Doamne! Domne! decând se urmează aici aceleaşi execuţii ! Bolşevicii execută pe nebolşevici ş̧i nebolşevicii pe bolşevici. Aşa ştiu acesțía a preàmări lăudata civilizaţie a veacului XX-lea.

Dupǎ amiază conduseră in oraş şi pe bolṣevicii de pe barca noastrax. Soarta celor de azi dimineață îi aşteaptă și pe ei. Ce preṭ mic are aži viaţa omeneascǎ !

Pe câmpia aceasta mănoasă si veselă
Ursitele neamului românesc, jucau mândra horă a lor.

Visurile românilor de pe aceste lunci se spulberaseră.

Relaţıunile politice a românilor cu gu vernul maghiar devin tot mai defavorabile

Situaţiunea politică se schimbă mai în spre rău.

In răsărit (România veche) renaşterea culturală şi viaţa culturală începe a lua un avânt nebănuit.

Produsele literare, sub diferite forme încep a lua drumul peste graniṭă, spre fraţii din apus (părtile ungurene). Guvernul cel cu limbă dulce de ieri, începe a intoarce foaia. Prin ordine strassice, se interzice trecerea operilor, literare peste Carpați, la Românii din apus. Totul se schimbă ca prin minune.

Incep prigonirile Românii nu se mai pot inṭelege cu Ungurii, cu toate că atunci, când au venit din Asia, au fost primitii cu o finete diplomatică, de către voevodul Menumo rut care a tratat pe soli zicându-le: "Spuneti lui Arpad, căci cǎlătorul de multe arelipsă, ni-e oaspe și-1 vom provede"

I-am provăzut si am dat tării Ungare pe un lon Huniade, Matei Corvinul, voevodul Stefan Mailat al Ardealului pela 1535-1541, din a cărui origine se trage si prelatul catolic de Alba-Iulia, Mailath Gustav. Primul care a făcut Ungurilor un plan de învățământ general şi sistematic a fost un român, Arhiepiscopul, Nicolau Oláh, pe care îl pomeneşte literatura cu laudă.

Relaṭiunile d ntre Români şi Unguri într'atâta se înăspriseră, încât atunci când, Românii din fosta Ungarie voiau să trăiască pe meleagurile lor, cu portul lor, obiceiurile strảmoseşti, și in cultura lôr naţionalǎ ; conducă torii poporului român din aceste părţi, în thunte cu marele luptător nationaiist Dr. Vasile Licaciu, cu cei 25 condammaţi ardeleni, sunt târâti in faimosul "Proces-Memorandului" in anul 1894 luna Maiu, si sunt condamnafi de către justiţia maghiară la câte $1-5$ ani inchisoare Aceşti condamnaţi, după ce stau in închisorile din orasele ungare: Seghedin si Vat, făcându-s pedeapsa de 1-2 ani, - la interventia Marelui Rege Carol I al Romániei, la Impăratul Austriei, Frantz losif, - sunt pusi în libertate.

In timpul cât conducătorii săi au stat în închisorile ungureşti din Seghedin si Vaţ, făcându-si martirajul national, - poporul a creat şi câteva doine (cântece), ca: Doina lui Lucaciû :
¿,Cânt'o mierlă prin păduri
Rob îi Lucaciu la Unguri,
Vine-o d'albă primǎvară
Liber va fi Lucaciu iară'
Doina lui Rat
Suflă vântul dela Vat,
Că acolo-i inchis Dr. Raț. etc..
D'alba primăvară sosește la 1 Dec. 1918
Petru Incicău
înv. dir.
Ciudată mi se pare frica ce au Maghiarii şi Nemṭii prisonieri, de Cehii şi Sârbii legionari, din care se află 2 batalioane aci, ancoraţi. Pentru a nu le atrage luarea aminte numesc pe Sârbi Englezi, iar pe Cehi Japonezi

Kama, in dreptul oraşului Menzelinsk, 20 Sept. 1918.
Credeam că ne vor lăsa în Elabuga, insă nu. In 151 . c. ne-au remorcat in coada unui transport de artilerie de al ,,armatei poporului". Ne-am bucurat. După cruzimile ale căror martori am fost; nu ne-ar fi plăcut rămânerea în Elabuga. Acum plutim mai departe fără a ști până când și până unde. Inaintea noastră e gura afluentului Belaia.

Se svoneşte că părăsim Kama şi vom continua pe afluent.

M'am prezentat colonelului Ivanov, comandantul transportului de artilerie, dinaintea noastră, și l-am rugat sa ne alimenteze sil pe noi, prisonierii. Mai omenos ca și colonelul Procopiev, a răspuns că va da ordin pentru alimentare, dacă îi voiu da zilnic 20 prisonieri pentru facerea curăteniei, pe bărcile lor. Fireste, învoiala s'a făcut. Curios car nici acestia nune ordonă, ci se învoesc cu noi ca şi cu egalii lor. Nici nu stiu ce destinatie avem noi; ceia ce fireşte nici noi nu ştim.

Presedintele Asociatiei generale, d. D. V. Toni, a fost primit Vineri in două rânduri in audientă, de d. dr. C. Anghelescu, ministerul instructicunii.

La a doura audenţă a fost de faṭă şí d. P. Ghiţescu, directorul general al invaṭàmântului primar
reşedintele Asociatieí generale a expus doleanţele fnvăţătorimií cu privire la următoarele chestiuni :

Gradatiile, sporul de salar cuvenit prin definitivat sí inaintare, intregirea salaticluiti,
conform legii armonizării, salarizarea invațàconform legii armonizărií, salarizarea invata, torilor incepǎtori, plata suplinitorului in cazuri concedirtlui de boala, restantele, intre examematerialà a şcolifor primare, valiarea inute in nelor pentru definitivat satul si inaintarea celor cati aus implinit termenss pentru abtinerea acestor deepturi sî numirea invătătorilor fără posturi.
D. ministru al instructíunii a ascultat cut toatả bunăvointa expunerea presedintelui Asociaticí si apoì a declarat urmǎtoarele:

In ce priveste gradaţifle, sporul de salar cuvenit prin definitivat si 子naintare, intregirea salariilor conform legilor de armonizare sunt drepturi legale ale invattătorilor pe cari si Ie insuşseste sí va căuta să fie satisfăcute prin bugetul viitor.

Tot prin bugetul viitor va căuta să se aducă o ameliofare la salarizarea invaţâàtorilor incepători.

Vă interieni de urgența la ministerul de finante pentru distribuirea neintarziata a bonurilor de impozit pentru restantele pe 1931.

Va interveni la ministerul de interne ca să se dea ordine severe pentru achitarea cotelor ce datoresc comunele pentrus intretínerea scoalelor primare.

Va căuta, chiar in bugetul actual, posibilitatea pentrus plata suplinitoruluí de către stat in cazul concediílor de boală.

Se vor recunoaşte prin lege definitivările făcute pe baza examenului dela finele anului 1932 sit inceputur andir tându-se numai acei cari vor fi fost admil̀.
acele examene făra să fí avut drept legal.

Se va legiterà de urgenṭà definitivul ssi înaintarea pentru vítor.

Toffi cei carí ats termensl implinit pentris a se prezinta la definitivat şi inaintare - chiar dacă vor da examen după 1 lanuarie 1934, - vor fí socotiţi cả au obţinut dreptul cus incepere dela aceasta data.

Va face toate sforţările să se numeascả neîntârziat, dacă nu toṭi, cel puṭin cea maí mare parte dintre invàţătorií fără posturri, in ordinea serié.
e caută acum míloacele pentru aceasta.
Preciziuni nu poate da insà decat peste câteva zile.

Alte probleme invartătoresti vor fi suspuse d-lui ministru al instrucţiunii intrio audienṭă viitoare.

Blagovescenski Zavod 22 Sept.
Am ancorat, ori mai bine zis ne-au ancorat, aci, azi. Artileria rusă debarca. In privinţa noastră, Colonelul comandant al debarcaderului, n'áre nici un ordin. Eu ahi debarcat si m'am prezentat în oraş la Comandamentul rus, al oraşului, şi la cel ceh. Ambii mi-au răspuns că n'au nici un ordin in privinţa noastră, până vor cere îndrumări din oraşul Ufa. De alimentare - mi-au răspuns - că nu poate fi vorbă: M'am reîntors la -barcă fără rezultat.

Belaia, 25 Sept. 1918.
A sosit ordin dela Ufa şi am fost remorcaţi după o Companié technică. Cu comandantul acesteia din nou târguială si apoì invoială ca si cu cel precedent. Tinutul pe lângă care trecem e locuit in cea mai mare parte de Tătari. E productiv si Tătarii sunt bine situați.

După unităţile numeroase ce-am observat in Blagovescenskii zavod, deduc că Armata poporului" şi Cehii se vor retrage până la Urali, lăsând Rusia Europeană in mânile bolsevicilor, organizând statul democrat numai in Siberia.

Ioan Fodor
(Va urma).

# Unirea Bucovinei:: 28 Noembrie 1918 Aniversare <br> ,\#Astfel totdeauna, când gândesc la tine, Sufletul mi-apasă nouri de suspine, <br> Bucovina mea! <br> M. Eminescu 

Aniversările, - sărbătoriri ale amintirii faptelor ce au însemnat ceva în istoria neamului - ne dau prilejul să simṭim mai puternică legătura cu trecutul și să descifrăm, in ceața viitorului, drumul ce trebue urmat.

In ziua de 28 Noembrie 1933, se împlinesc 15 ani dela eliberarea Bucovinei din robia austriacă și alipirea ei la România.

Grele vor fi fiind timpurile de azi, iar noi săraci și păcătoşi, dar tot se cuvine să nu lăsăm să treacă această aniversare, fără ca măcar să ne gândim câteva clipe la trecutul acestei părți din Moldova lui Ștefan cel Mare și la starea ei de azi. In această zi, să găsim răgazul de a ne apropia cu sufletul, cel puțin, de frații Bucovineni, cari au trăit sub apăsarea străină alături de Ardeleni.

Suferințele comune apropie i.sufletele şi astfel Bucovinenii se simt mult mai legaṭi de Ardeleni, decât de Românii celorlalte ținuturi.

Poate că asuprirea străină a fost mult mai simṭită în Bucovina decât în Ardeal. Și acest lucru se explică uşor.

Bucovina a trăit zilele de glorie din vremea lui Stefan cel Mare, când capitala întregii Moldove, cuprinsă între Carpaṭi, Nistru, Dunăre şi Mare era la Suceava. Munții ei, cu bogatele lor păduri, adăposteau pe vestiții arcași ai neobositului Ștefan. Chiar mormântul acestui mare Voevod și atlet al creştinătăṭii se găsește ssi azi la mănăstirea Putna. Apusul acestor zile de glorie şi căderea în robie a fost cu atât mai dureroasă peutru Bucovina, cu cât mai mare a fost strălucirea ei.

Dessi este poate cel mai românesc tiinut din toată Moldova, Austria a răpit-o acum un veac ş̦i jumatate prin tratatur dela KuciucKainargi, din anul 1777. Domnitorul Moldove de atunci, Grigore Ghica voda, a platit cu viata împotrivirea lui contra acestui furt. El a fost omorât de Turci, suzeranii din acea vreme ai Tărilor Române, cari lăsau actfel in mâinile Austriecilor bogată si frumoasa Bucovină, dar pe care Austria frumoasa Bucovină, dar pe care pământ - arata ca fuctivǎ" "care i-ar înlesni tremica și neproductio

A urmat apoi aproape un veac și jumătate de robie grea pentru Bucovina. Austriacii au căutat să desnaționalizeze poporul românesc de acolo. Pentru aceasta au închis şcoalele şi bisericile româneşti de acolo, înfiintând în schimb şcoale din care limba românească era complect înlăturată. Au înființat la Cernăuți o Universitate, care să fie focar de desnaţionalizare a Românilor. (Dealtfel cu acelas scop au infiinṭat și Ungurii Universtitatea dela Cluj). Dar pe când Românii din Ardeal erau mult mai numerosi si trăiau pe o mare întindere și deci se puteau mai uşor apara de străini, Bucovinenii, mult mai puțini la număr și înconjurată din toate părțile de strǎini (Evrei, Germani, Poloni, Ruteni, Ruşi) au fost copleșịi cu totul de aceşti venetici, pe cari îi sprijinea stăpânirea austriacă. In puțina vreme Jidanii, Rutenii, Germanii ş̣i alṭii au pus stăpânire pe cea mai mare parte din bunurile tării ș̦i pe Românii de acolo, încât poetul M. Eminescu, la 1875 când a revăzut Bucovina, striga plin de indignare: ,,Auzi, oraşul Suceava, oraş boeresc, cetate a Sfântului: Stefan-cel-Mare, cetatea care a rezistat la asalturile Leșilor si Ungurilor, cuibul Zmeilor și al Vulturilor, in prada verminei jidoveşti"!

Totuşi conştiinţa sufletului românesc n'a putut fi înăbușită şi în 1918, când imperiul austriac s'a prăbuşit sub loviturile popoarelor asuprite (Români, Cehi, Sloveni, Croatii,) Bucovina s'a eliberat de stăpânirea austriacă și s'a alipit la România, intregind
astfel vechea Moldovă. Astăzi, după 15 ani dela Unire, Bucovina suferea încă prea mult din cauza străinilor, lăcuste călătoare oploşite pe plaiurile noastre.

Cu ocazia aniversării Unirii, Românii din Munții Apuseni ai lui Avram Iancu, trimitem Bucovinenilor salutul nostru frățesc ss-i asigurăm că durerile lor sunt și durerile noastre; că ne simțim în vijelia zilelor de azi strânși legați sufletește de ei. Aceasta să le fie o mângăere și un indemn în lupta lor pentru mai bine.

Ion Nsitru


DI I. Bocăescu
Noul primar al orăselului nostrú este d. Bocăescu.

Îi cunoaștem intenţile frumoase, ii cunoastem planurile ce le nutrește pentru ridicarea şi înfrumuseţearea urbei noastre ; gospodarul priceput -- îşi va continua cu mai multă râvnă ceace a lăsat neterminat, aceasta o ştim...

Și iată dece locuitorii Bradului ii zice - un bine ai venit, în fruntea comunei noastre.

Ideal şi realitate!
Se apropie iarna $1 .$. . Zile friguroase $\$ 1$ posomorâte bat la uşă! Cu ele nevoile §! greutâtule urmează.

Pentru mulł̣i, zile de sbuciumări şi restriştre vor veni!

Ce te faci tu tinere innałtător numit de abia câteva săptămâni, venit cine ş̣tie din ce colt al tărrii, pentru misiunea ta sfântă de răspânditor al culturii ?! Venit intr'un sat, unde nu cunoṣti pe nimeni, eşti suspectat ca strǎin de ori şi cine !

Cum trăeşti ?... Salar n'ai primit, cǎci trebuie să mai treacă luna aceasta și apoi încă 15 , din ceialaltă, ca să poţi primi umilul tău drept - şi acela de mizerie - pentru timpul muncit azi.

Alte venituri care sǎ-tii asigure existenta până atunci n'ai ; fiindcǎ atât îtị este dreptul după munca și răspunderea ta „salaru1*.

Ce te faci până când vei primi salariuli acum când te găseşti în pragul iernei, fără lemne, îmbrăcăminte, hrană etc.?

Cine $i \not i \mathrm{i}$ dă mâncare pe datorie şi cele trebuincloase?

Credit n'ai, fiindcă oricine vede in tine un ,"străin", spune că nu te cunoaşte și chiar cunoscut fiind, azi nu mai este credit !

Ce ittị rămâne de făcut ? $\ldots$.. Sa rabzi !... Dar și răbdarea până când ?... Până nu vei nai putea ${ }^{\prime}$ I Şi atunci ?... tot rǎbdare ?

Cu ce entuziasm şi dor de munca în nisiunea ta frumoasă, porneşti la datorie l.... Dar când te vezi isbit de realitatea dură... cauṭi 1 şovǎi !

Totus gândul și misiunea ta, a fost alta,
In tine sil-a pus statul român speranta si viitorul de mâine! Pe umerii tăi apasă povara cea mare, de a răspândi lumină in intu'erecul satelor.

Tu esti adevaratul apostol, ce ai fost rimis să pronovǎduești adevărul. Tu essti su"etul scoalei! La lumina şi iubirea ta se deshide sufletul scolarului, cum se deschide floa-- , la raza caldă de primavară a soarelui! innlo intre cei natru pereti ai clasei vei îm--xrri suflet din sufletill txu, acelora care vin - t̀ne, să-ti ceară lumină ! Acolo în taină, ai :㐅 nlămădeş̧ti suflete și să formezi caractere şi fote morale, tot ce se cere unui neam.

Aceasta tie misiunea !... Aceasta sax- ti f- lozinca ! Paxstreaz-o !...

Că răsplata tie nedreaptǎ!? E drept! Poartă insă acei păcatul, care îţi fac astfel dreptatea !

Spiridon Popescu, înv.

## Cucul şi corbul

Foaie verde de molotru,
Ce freamăt s'aude ' $n$ codru?
Se ceartă cucul cu corbu
Care să rămâie ' $n$ codru.
Cucul are pene sure
Si tot cântă prin pădure.
Corbul are pană neagra
De urit, codru se 'n chiaga.
Cântă cucu pe tulpină
Corbul vine şi-l indână.
Cantă corbu sus pe cracă,
Tot codru strigă să tacă.
Cucul cântă codrului
Corbu face 'n ciuda lui.
Taci corbule niu mai cânta
Că nu esti de legea mea.
Eu sunt pasăre curată
Spovedit in an odată.
Unde-i cuce popa-l tău
Să mă spovedesc si en?!
Popa-l meu nu spovedeste
Pasăre de altă lege.
Mergi la popa-l corbilor,
C'ala-i popă vanător,
Poartă 'n puscă numai flori
Cand te-o spovedi si mori.
Din colectia "Comort ingropate
det St. Ciucescu

## Predică

(Continuare).
lar noi stiindu-le acestea au nu ni să cuvine, ca și noi, să ne facem vrednici de atâta iubire a lui D-zeu, prin ascultarea Invăł̣̆ăturii sale şi implinirea poruncilor lui sfinte, care numai spre binele nostru vremelnic şi veşnic ni le-a dat. Si iarăşi au nu ne-am face vrednici de cea mai mare osândă, dacă am trece învătăturile lui fără ascultare şi rod în inimile noastre.

Pentru ca sǎ putem urma sf. lui învăṭături şi porunci, şi să împlinim voia lui sfântă, se mai cere ca să cunoaştem bine sfânta noastră lege strămoşească. lar ca să o putem cunoaşte, să ne întrunim barem in Dumineci ssi sărbători in casa Domnului, ca sǎ ascultăm cuvântul evangheliei lui sfinte să innătăm al iubi, precum şi el ne-a iubit, al cinsti, al preamǎri, al lǎuda in Psalmi, şi a căuta a duce o viaţă de adevărați "Creştini", după cum erau bunii noştri părinți, moşi şi strămoşi, petrecând în iubire şi bună întălegere si ajutor imprumutat, prin care vom deveni fii lui Duminezeu.

Fiind omul dela fire înclinat spre rău, să mai cere în intreaga noastră viaţă sả ne întărim În credintă şi să $h$-ănim sufleteşle spre care scop e de lipssă cercetarea cât mai deasă a sfintei biserici, singurul loc unde împreună cu alṭi fraţi creştini ne putem ruga în linişte de grijile lumeşti, îdemna la cinstirea lui D-zeu, la facerea binelui spre care scop e aşezat omul, aci pre pământ.

0 altǎ cauză a decadenţei şi slábirei noastre in credintă si a viettii noastre religioasemorale, mai este ssi lipsa de creştere adevărat cresstinească, de care sunt lipsitii in mare parte copii noştrii. Din copii fără crestere adevărată, nu vor eṣi nici când creştini adevǎraṭí şi membri vrednici a bisericei lui Hristos.

Creşterea cea adevărată a copiilor noştri se poate câştiga prin şcoală şi familie. Pǎrinţii au o sfântă datorie, ca să îngrijească de buna creştere prin şcoală a copiilor lor, ca sǎ poată lumina copii prin învătături folositoare. Părintiii cei buni și adevărați trăiesc pentru copii lor. Ap. Pavel (Efes. VI. v. 4), ne zice: „Creslor. Ap. Pavel (Etes. V. v. 4), ne zice: ${ }^{n}$ Cress-
teti copii in invâtatura şi in dreptatea D-lui".

Cresterea în legea crestınească sil strămoşească insă o poate primi copilul numai în scoala noastră românească, ocrotită de sf. biserici, unde în dulcea lui limbă maternă i se predau cunoştinţele de lipsă pentru viatăa.
lată dar de ce mare insemnătate cste pentru un popor, sau neam de oameni, şcoala lui, care voeşte să fie pus la loc de cinste, intre alte popoare cu care vietuieste.

Soarta neamului nostru românesc este strâns legatã de bisericǎ sì scoală.

Tocmai aceste gânduri, ni le spune sf. Apostol Pavel in ceeace athi auzit din Epistola luî cătră Romani. El spune: fiecare să se sileascax in ceia ce i s'a dat de Dumnezeu să lucreze : „Sus s'au jos, mic s'au mare, locul fiecăruia e arătat, de Dumnezeu, e un dar şi o milă a lui. A sta la lucru sub acoperemântul fabricei sau a ara cảmpul, ca şi a propovǎdui cuvântul Domnului, a despica lemne ca şi a tinea şcoală cu copii, ca şi a învăta și a scrie cǎrti. a face mâncare si a coase, ca si a sta la sfătuire cu altii asupra treburilor dintr'o comunǎ sau d'ntr'o taræ, toate sunt lucruri zilnice rânduite do D-zeu, si tine cu creştinească dragoste de chemarea sii de rostul lui, cine se uită la ele cu gândul că asta e vointa lui D-zeu, că El vede ajută sil răsplăteşte pentru unul ca acela, toate aceste sluibe sunt ca o sluibar dumnezeiasč, ca o frumoasă, scumpă ssi binecuvântată chemare. Și să se mai ş̧tie că dreptul de a judeca ̂̂l are numai acel care şi-a isprăvit cu bine lucrul lui. Cǎci spune Mântuitorul: „Nu judecaṭi ca să nu fiți judecați, cǎ cu ce mǎsură veti maxsura, cu aceia vi se va mǎsura (Mateiu 7, $-1-2$ ). Candin Stanciu,
preot ort. rom.

[^0]
## Stiri de tot felul

- Cel mai mare tunel sub apă,
din lume este în Anglia. El leagă oraşele: Birdenhead și Liverpol. La el s'a lucrat 8 ani, necesitând capitaluri enorme.
- Alegerile pentru consiliul de ad-minist- la Casa Corpului Didactic ce urmau să aibă loc la 19 Nov. c. au fost suspendate; numindu-se o comisie interimară compusă din dnii: Valahori, St. Pop, D. Toni ssi d. Constantinescu, prof.
- Adunările legiuitoare au fost dizolvate.

Alegerile se vor face precum urmează : Pentru Adunarea Deputaților în ziua de 20 Decembrie 1933 ; pentru Senat în ziua de 22 Decembrie a. c., în 28 Decembrie 1933, vor vota membrii alessi ai Consiliilor comunale, urbane și ai Consiliilor Județene, întruniți în colegui separat ; iar în 29 Dec. a. c. vor vota membrii camerilor de Comert sii industrie, muncă si prof. universitari. Convocarea viitorului Parlament va fi la 10 Ianuarie 1934.

- Cartof de 1.830 Kgr . Se pare necrezut și totuși așa este. In Franṭa, un cultivator din satul Verlien a scos din grădina sa un cartof de 1.830 Kgr . Ce face ssumade carte !... Și satenii


## fuească mai mult.



Mult îndurerați vestimirudeniilor și cuscuṭilor că scumpul nostru soţ, tată, fiu, frate, cumnat, unchiu şi văr

## Vilhelm Roth

funcţionar a Soc. "Mica" Brad.
după voința lui D-zeu în ziua de 18 , ora 6 a. m . a decedat după o lungă și grea suferință.
Odîhneşte in pace suflet blând, căci noi
vom veghía amintirea.
Brad, 20 Noembrie 1933.
Familia Roth

Funcţionarii Soc. „Mica" dela bíuroul central Brad, cur regret aduce la cunoştința colegilor şi cunoscuţilor incetarea din viață prea de vreme, a colegului lor:

## Vilhelm Roth

in vârstă de 29 ani.
Decedat intr'un sanatorits din Budapesta in ziua de 18 Noembrie a. c., dupả o lungă şị grea suferință.

Sǎ-í fie tărâna usoară, , iar famílieí defunctului pentru pierderea cauzatả, if transmitem condoleanţele noastre.

D-na Mili Roth precum si Familia Roth, mulfumesc pe această cale tuturor celor cari prine condoleantele lor an luat parte la durerca, ce am incercat prin încetare din viata a scumpului nostru Vili.

## Informații din Zarand

 iurilor no Numiri. D. Ioan David, fiu al pla Comercială- Dl. Ing. Nicolae David, din Ormindea, a fost numit profesor la şcoala de agricultură din Diosig, jud. Bihor.

Deasemeni dnii : Amos Bulz, Ioan Galea, abs. ai Comertului superior, au fost numiṭi funcționari; primul la perceptia din Hunedoara, iar secundul în Brad.

- In săptămâna trecută, în comuna Dealul-Mare, s'a întâmplat o impresionanta nenorocire. Copilul primarului Teodor Gherman, antreprinorul minei ce s'a deschis de ure $2-3$ săptămâni în aceasta comună, pe când transporta cu o căruṭă lemne pentru »legături« - a fost surprins de un vagonet ce ieșea din mină şi zdrobit.
- Ni se comunică că în comuna Ormindea, în ultimul timp, s'au ivit tot mai multe cazuri de turbare.

Atragem atențiunea d. medic veterinar, să intervină la autoritățile în drept pentru ca ord. d-sale în ceea ce priveste carantina câinilor, sǎ fie executat de locuitorii comunei.

- Sezătoarea Cercului Cultural Crisscior şi adunarea generală a B Blintecei Ing. I. Giugurtu, ce se va tine in Casinoul din Gura Barza la 26 Nov. 1933, va avea următorul program :

1) Deschiderea adunărei.
2) Darea de seamă a Comitetului bibliotecii.
3) Imnul național (cor) ; 4) Vin sărbătorile ; 5) Democratia sil autoritatea statului Conferintă, ținută de d. Fodor; 6) Imn nobil piesă în 2 acte, predată de elevii sc. primare din Gura Barza; 7) Dumnezeu, declamare; 8) Domnul Isus Hristos, colindă, 9) Un dor, decla Domnul sus Hristos, colindă, 9)
mare; 10) Sunt român. cântare.

Câvâtul de inchiere il va tine d. Balosiu pres. comit. bib

Intrarea benevolă

## Din judet.

Luni 20 Nov, c. s'a făcut instalarea noului prefect al judetului nostru, d. R Mioc, fost primar al orasului Petroseni.

De față a fost prefectul demisionatș̦i toṭi funcționarii prefecturei.

- Se spune că revizor şcolar al jud. Hunedoara va fi numit d. Brâncoveanu inst. in Hunedoara.


## LICITATIE.

Biserica ortodoxă română din Cǎrăstău, dă in intreprinderc, acoperirea bisericei, prin licitaţie publică, ce se va tine în 2 Decembrie a. c., ora 14 , în oficiul prohial.

Caetul de sarcini se poate vedea in fiecare zi la of. parohial Cară̌stău - 22 Nov. 1933.

## Dosta redacfiei

D. S. Borlea. Mii de scuze. Vă trimi= tem numerile ce vă lipsesc.
D. Șt. Nedelcu. Articolul d-tră se va publica prescurtat, e prea mare.
D. Benea student, Sibiu. Ne bucurăm de colaborarea d-tră. Art. să nu fie prea lungi. Cu cât sunt mai scurte, cu atât probabilitatea de a fi citite, - de cât mai mulți, e mai mare.
D. Trifan - Aninoasa - Vă rugăm, articolele să fie mai concise.

## La 1 DECEMBRIEc.

va apăra de sub tipar, in editura librăríei „ZARAND",

## Calendarul <br> Minierului si <br> Douà cartif folositoore, cari nu trebue sà lipseascà din casa nici unut

 sătean şi mai ales din casa minieruluí.Afară de partea calendaristică, ele cuprind multe sfaturi folositoare. De exemplu: Unde sunt resed. inspectoratelor miniere; cum trebue să se timbreze un contract, o chitanță,facturi,etc;Explicarea viselor, sfaturi practice în ale gosp., data târgurilor din toate com.


[^0]:    - Sovietete vor recunoaște Basa rabia. Comisarii poporului, în urma unei con sfătuiri, au hotărît recunoaşterea de drept a Basarabiei pentru România.

    Oficial se va face după întoarcerea d. Litvinow din America.
    lată un nou succes al ministerului nostru de externe d. Titulescu.

