APARE SUB CONDUCEREA UNUI COMITET，
REDACTIA SI ADMINISTRATIA：
BRAD．

ABONAMENTE： 80 lei anual， 6 luni 40 lei．
Instituţiuni şi bănci
Muncitorii minieri

150 lei．
50 lei．

APARE IN FIECARE JOI

## Vrem ，oameni＊＊

Omenirea trăește o eră tot mai agitată．Naţiunea noastră，parte integrantă a omenirei，－parte modestă de sigur， numericeşte，dar importantă ca valoare etică－nu poate face excepţie in rit－ mul viettii universale．

De 15 ani am trecut prin toată gama de frământări，caracteristice psiho－ zei posbelice．Fră－ mântările de până acum，din ce in ce mai violente，pă－ reau că evoluează spre svârcoliri a－ menintătuare，pen－ tru organismul sta－ tului nostru demo－ cratic și tradit onal．

Curente de tot felul，straine de fireaneamulu：nos－ tru，－veniee de nu ştu unde si nu ştim de ce－au fost şi sunt incă fluturate inaintea privirilor nedume－ rite ale masselor poporului nostru，Intr＇o sarabandă de contorsiuni desordonate．

Nu voim să cercetăm cine sunt acei ce le agită，nici care e mobilul svâcolirilor lor．Ne ferim de orice a－ preciere de natură politicả，căci n＇ar cadra cu programul ce ni l－am fixat de la apariţia noastră şi la care ł̧inem cu indârjire．

Dar nici nu putem rămâne ne－ păsători la ori ce agitaţii，cari şi dacă nu periclitează încă fința națiuni noastre， cel puțin impiedicà－pe cei mai de seamă ca şi pe ce cei mai modești dintre muncitorii neamului－de la o muncă unitară și rodnică．
latã de ce perspectiva unei ere de ordine－fie chiar impusă cu strặs－ nicie，dac㐅⿸⿻一丿又土 nu suntem un neam destul de disciplinat ca så ne－o impunem sin－ guri de bună voe－o privim ca pe o chezăşie de muncă spornică şi con－ structivă in viitor．

Descătuşindu－ne un moment piep－ tul din armura disciplinei oricărui partid， nu ne poate interesa atunci care e partidul menit sax fie făuritorul mult râvnit de naţiunea intreagă，al erei noui de renaştere sufletească şi creatoare． Atentia noastră rămâne incordată numai asupra scopului care trebuie cu ori ce pret atins，partidele socotindu－le numai drept mijloace，unelte，de realizare．

Dar dacă e adevărat că o unealtă， －fie ori cât de perfectionata si in－ cercata de șirul lung de generatii pre－
mergătoare，－rămâne un obiect inutil， când cel chemat s＇o mânueascǎ e lipsit de pricepere sau insufleţire，cu atât mai adevărat este că cele mai ideale pro－ grame politice rămân literă moartă，dacă ar lipsi oamenii cu minte agerăşíninimă ge－ neroasă，cari să realizeze ceia ce premer－ gătorii lor au conceput și experimentat．


## Biserica ort．som．din Tebea．

Iată de ce toată atenția noastră se indreaptă，în momentul de faţă，spre oamenii cari，de la inălţimea la care poporul fỉ ridică，trebue să nảzuească să merite încrederea，care a motivat inăl－ tarea lor．

Nu voim să anticipảm $\div$ condu－ cerea unui stat modern e un mecanism prea complex，pentru a－1 putea cuprinde cu o singură privire şi face aprecieri valabile，din primul moment，asupra fe－ lului cum va funcţiona，oricare ar fi auspiciile sub care porneşte

Dar in tot cazul suntem cel puţin indreptățiți să facem pronosticuri asupra finutului mai restrâns，in care soarta a hǎrăzit să trặim．

Incheiem trecutul cu un bilant desastros pentru acest ținut ；toţi suntem unanimi in păterea aceasta．Si dacă nu putem invinui de acest rezultat nici lipsa de legi，cari există－şi încă cu pri－ sosinţă，－nici bunele intenții，cari poate că n＇au lipsit，ịn schimb se do－ vedește eclatant nedestoinicia，sau cel puttin apatia oamenilor，cari au fost sor－ tiți，in ultimii ani，să reprezinte şi să conducă interesele Zarandului．

Starea in care ne sbatem si din care nimenea，din cei cari erau datori， n＇a făcut până acum o sfortare serioasẵ ca să ne ridice，este prea evidentă，pentru a mai fi nevoie s＇o accentuăm prin vorbe sau imprecațiuni．

Declarăm deci cu bunăcuviinţă dar ş̣i cu hotărare，cǎ pentru soarta ți－
nutului nostru năpăstuit，nu mai primim făgădueli，nu ne multumim nici cu ，bune intentii＂ci vrem oameni，in intelesul cel mai inalt al cuvântului．

Vrem oameni de inimă şi de ini－ ţiativă，vrem oameni de pricepere și de muncă，vrem oameni de cinste si de energie neinfrầntă，vrem insfarg̣it oameni adevăraţi．
lar noi vom fi atunci cei dintaiu şi cei mai aplecaţi sǎ le recunoaştem meritele sì să ne supunem cu voie bună， cu abnegaţie chiar，hotărârilor lor．

Ne spunem răspicat dorinţa．ca cel puttin de data aceasta，oameni ini－ mossi．fără a fi impulsivi，generoşi dar totodaıă cumpătaţi，pasionați pentru muncă constructivă，oameni ce－sii cunosc un singur cuvânt，oameni＂In sfârșit， să fie sortiti pentru conducerea destine－ 1 it timutului nostru，atât de vitregit


Assteptând investirea lor cu spe－ ranta că nu ne vor înşela încrederea ca atât：a altii in trecut，le aducem de pe acum，drept chezășie，hotărârea noastră de a le netezi totdeauna calea，cât timp vor urmări şi infăptui binele tinutului， pe care vor fi sortiṭi să－1 reprezinte in curand．

Gheorghe Dinmoldova
Buletin pelitic

## NTTERNE

Lunt，in 4 Dec．c．，a avot loc la Buccu reşti un consiltư de miniştri．

Representantii stadenfimit aw fost priz miłi in audientà de Rege．

La „Liga Culturala＂Bucuresti，a avost loc o mare manifestafic antirevistonista．
＂Cuvântul＂aduce stirea cà pe slese de 10 Decembrie，guvernal va disolva graparea do Zelea Codreanus Garda de fier．

Disolvarea va fi hotarita printriun fur－ nal al consiliulut de ministrt．

Dar，totugi na ne vine a credo．．． －
Regina SWaria a plecat la Olena spre a visita pe aphiducesa Ileana．

## EXTERNE

Se stice cal in curaind intre Tibet al China vor incepe ostilitaflice in urma refusulat Chinet de a resttut．Tibetulut，provinctile cerate．

D．Littoinow，Comisaral a facerilor striline Sovietice，a declarat la Roma ci，intenfioneasa creearea unat bloc italo－soviettc－american impo－ trío Japonief．

Iaright au reincepat tulburdrille in Spanta． Sunt temert cal aa tabucnt revolufia．

## Continuă încercările

In Juna August s'au împlinit nouăsprezece ani dela izbucnirea războiului celui mare. Cercetând stările de azi din lưmea intreagă, oamenii din toate fările recunosc cii frângere de inimă, că valurile marelui războiu nu s'a potolit nici acum, că omenirea incă nu si-a găsit o aşezare temeinicâ, şi câ astfel resiguranţa zilei de mâine e încă tot ameninṭ̆atoare. - Nu este tară şi popor, care să nu fie încercat în cei nouǎsprezece ani, să-şi facă rânduialǎ acasǎ. La noi, de pildă, s'a făcut reforma agrară si sia dat votul obsstesc. Noi am cerzut șíciedemi lincả vâtłos, că acesta trebue să fie pietrele de têmelie ale noului Stat român. Mulțimé loêtitorilor, cari apăłă pământul şi tara în vreme de primejdie, să fie stǎpân la cầrmuirna tării ş̣l la facerea legilor. Ruşii au crazut cạ trebue să dărâme tot ce a fost, și să zideascáa o lumea nouã; Italiemii lui Mussolini au crezut că prin ștăpânipea unuia atotputernic, ajung mai îngrabă la creangă verde, : decât prin conducerea demecratică, cu parlament si constituţie. Germania, dupăce ajunsese intr'un rậd jumătate in mânile partidului comunist, acum, cy Hjtler in frunte, merge pe urmele Italiei. Nu-í mai trebue parlàment, constitutuie si legi, ci porunca lui Hitler e legea cea mai mare. Grecii sì-au detronat dinastia ssi s'a făcut republică. Aceasta a ajuns de câteva ori pn mấnile dictatorilor. In Turcia, după inde= părtarea Sultanului și ridicarea republicii, Kemal Paşa, stăpâneşte ca și un sultan, ca și un tar. Spania s'a făcut republică. Şi aşa, î toate tărille din Europa, s'au incercat în conducerea politică multe forme.

In ce priveste viata economică, de asemenea s'au făcut multe si mari încercăr. Pe cele delà noì nu le mai pomenim, căci le cunoaştem. Dar nicl in alte tări, încercările n'au reuşit mai bine. Să pomenim două. Anglia a lăsat sǎ scadă preţul banului ei naţional, vestita liră sterlină. După o leacă de îmbunătăţire, pe séurtă vreme, viata iar $s^{6} a$ scumpit și numǎrul oâhtien infoṭ fărǎ "lucru, creṣte. De curând America fácere ob uriaşă incercare cu dolarul ei, lăsând
 Utrhatừ de până acum e, că viata s'a scumpít ingrozitor sil oamenii mor de foame. Nu se ştie ce se' va alege pânầ la urmă.

Unele incercări s'au vǎdit însă și până acum primiejdioase. In cele politice s'au vâzut şi dictaturile (stăpânirea unui om: Mussolini, Hitler) sị bolşeyismul, nu pot fị ținute, decât
cu foc şi fier. Sunt deci impotriva firii, societăţii omeneşti de azi, şi nu vor putea frăi. E numai măcinarea zadarnică de puteri, Mai sănătoase s‘au adeverit tot conducerile democratice (constituţie, parlament). In economie ssi finanțe s'a adeverit iar, că umflarea banilor, ca să aibe toate locrurile pret mare, iar e primejdioasă.

Ajută o clipă, apoi strică: 0 jumătate de an toṭî sunt bogați, apoi iar sărăcese toti, si încă mai rău ca înainte.

Asta s'a văzut şi în Romậnia! Ce folos am avut de banii multi cu cari ne-am plătit toate datoriile dinainte de războíu, dacă azi oamenii au ajuns iar aşa de datori la bắnci încât a trebuit să vie statul cu legea conversiunii?

Ca totdeauna drumul cel mai bun, în vremea asta nestatornică, e tot drumul mijlociu. De aceea să nu ne prea însufletim de cei care incep şi la noi să ne ademenească din drumul cel mijlociu, pe care de bine de rắu, ne ținem: Fie că ne vorbesc de dictaturi, de fascismi, de hitlerism, fie că ne îndeamnă la bolşevism, fie că ne îndeamnă la bolşevísm, fie că ne zugrăvesc lucrui minunate din sporirea nùmărului banilor, să-i lăsăm în apele lor.

Noi să rămânem la încercarea de întărire, pe care o facem pe drumul mijlociu. Suntem un popor mijlociu-și o tară mijlocie, ca număr şi întindere. Să lăsăm pe cei mari, să facă incercări după pielea lor.

Ioan Agârbiceanu

## Conversiunea

Conversiunea care a fost întocmită pentru salvarea debitorilor se află astăzi într'un stadiu ciudat, pe care nu-1 intelege nimeni. Această stare lamentabilă nu mai poate dura !... E mult de când s'a trâmbitat și nu s'a ajuns nici până azi la o formă definitivă și concretă, care să insufle incredere șii paralel cu această uşurarea, care e aşteaptă de cei mulți. In perioada actuală, conversiunea nu poate fi considerată decât o „evanghelie a prostilor" ${ }^{\text {"... a. căreị con- }}$ tinut sunt versete amăgitoare tesute si impletite intr'o pǎtură de explicaţii obscure şi bizare.

Astăzi stau fată in faţă deuă categorii de oameni - fiii aceluias neam - care reprezintă două forte aparate. Categoria primă o formează capitalismul reprezentat prin cei- de sus şi bogaţi. Categoria doua o formează copiii
brazdelor străbune, râmele gliei strămoşeşti, care reprezintă, mizeria, - sărăcia, foamea... Două cârlige puternice a căror elasticitat deviează dela o fortă la alta. Și una dintre aceste forte va trebui să triumfeze, şi triumful va fi mare !

Să examinăm triumful celor două forte şi urmăririle ce vor avea:

Bogaţii, depozitarii intregului capital românesc vor zâmbi ironic, aruncând priviri piezişe şi amenințări violente invinşilor ruinaţi.

Dacǎ destinul va irclina, aceştia si destinut il fornează tot dânşii - se vor intämpla lucrui mari; gloata obiditã, care este Talpa tării, va fi sfărâmată... vor incepe licltaţiite, sunetele de tobe şi... vânzareą Dar cu distrugerea acestora se va distruge intreaga păturà ssi să sttie că aceasta păturâ e razimul tării şi stâlpul Coroanei.

Problema conversiunii e de o importanţă foarte mare !... Programele tuturor partidelor se ocupă - mai mult sau mai puţin de această problemă : primordială; şi cu siguranṭă că aceia care vor desǎvârṣi această operă magnifică, vor binemerita dela patrie si gloatele flămấnzilor - făuritorii României întregite - ifi vor urma in acțiunile de consolidare, a cărôr desa̛vârṣire se impune tot mai mult.

Conversiunea este deci aşteptată întroo haina nouă, caré să fie privită ca 0 „mamă a desmoşteniţilor", ce va aduce liniştea şi pacea pe meleagurile frământate, ale plaiurilor românệti.
A. Ilieşiu student.

## Chiuituri


Când te oăd pe tine mor.
Cẳ de când not ne-am lăsat
OVici o cină $n^{\prime}$ am cinat ;
OVici - cínà cu hodină,
VVici un prâns cu voe bună.
Mândra mea cea de demult
No, am inimă să te utt;
De te-ar uita inima
Te vorbeste gurita;
De te uit pe drum mergând,
Te oises noaptea dormind.
Mândră când titit mărita
Sà-mi trimţ̧i pe cine-va
Pe trei fire dë alun
Ca să vin să te cununt.
Să-mi fit mândră și fînufă
Pe cât mí-at fost ssi drăgufua,
xandone
|asigura buna intretinere a şcoalei şí prin comitetul şcolar, maí ales, dacă acei carí sunt in comitet, sunt oameni de inimă sil isi dau seama de rostul eí. Iatã, după ce mă voís inistala, voius infiinṭta comitetul şcolar şi veţivedea cà este acelas Jucrus. Până acum scoala era intretínută de comună prin parohí; de actima va fí intretinutả tot de comună, dar prin co-s. mitetul şcolar. Eu nut vàd mare deosebire. in

- Bine, bine, domnule. Sa vedem. Şi eus m’aş bucura.
- Un lucru insă inu inţeleg. Cum nus este nici o regula, in scoală, in arhiva in toate calte trebue să aiba o şcoală,
- Apoí asta, d-le, se datoreşte la douß Iucruri t daus toată onoarea dascâtilor, dav inaintaşul d-tale nu vंa prea facut cinste. In timpul răsboiuluí, Nemţii, aus făcut grajduri atat din bisericí, cât șị din şcoală. Sả ne parâ bine câ este si atât.
- Bine, dar nicí-recensǎmântul să nu ? fie facut, acuma la sfarşitul fui Octombrie?! Primăria ce-a făcut? I-a trimis invăł̣ătozulaipână la 1 Iunie tablourille cu elevii intite 5-18 ani?
- Aici nici nus este notarass. Notaràşul care a fòst $e$ "incuriat" in temniṭă pentru cả a mápicat vreo suta de mii dela comunax


## Ce voesc Ungurii?

La manifestaţia anti-revizionistă care a avut loc in palatul cultural din Târgul-Mures, la 18 Noembrie, domnul G. Lungulescu, rostind o vorbire în acest scop, printre altele a citit şi un manifest al lui Nandor Urmanczy, presedintele ligii revtzioniste maghiare, care precizeaza tinta iredentei şi revizionismului maghiar astfel:
"Mai întâiu de toate se impune să desrobim pe fraţii nostri din teritoriile vremelnic ocupate. Pe urmă să vină deparazitarea! Să piară ticǎloşii de pe pământurite maghiare ! Şi'n locul celor rǎi, nerecunoscători și duşmani să revină ̂̂u tară, fraţii noştri siliţı să stea azi în strǎinătate; să revină din America, din Asia, din insule, din pădurile seculare. Să vină cu toṭi in Ungaria întregită care le va da o pâine mai bună, un cer mai luminos, fiindcă e maghiar".

Natural, nu ne putem asstepta la altceva dela nişte oameni, la care şovinismul este predominant.

Şi-i întelegem cǎ nici după 15 ani și poate va mai trece mult timp, până se vor obişnui cu ideia ca din stăpânitori să devină egalii celor pe care i-au stăpânit și care le-au fost robi.

Se deprinseseră cu o tară mare, în care ei minoritarii să stăpânească peste majoritari.

Au ajuns pânǎ acolo încât au introdus şi in programa scoalelor primare sil secundare, instrucția şi educația iredentistǎ.

Pentru aceasta au făcut plângeri la Liga Natiunilor, atât in chestia agrară cât și în cea şcolară. In aceste plângeri suntem calomniați şi arătaţi ca mâncători de oameni.

Venind 3 delegaţi dela Liga Națiunilor, episcopul Nagy a spus: Să ni se dea privilegiile pe care le-am avut sub stăpânlrea maghiară, iar şcolile să se facă în spiritūl maghiar".

Desigur, o astfel de pretentile absurdă, nu le-a fost aprobată de Liga Națiunilor, după cum era și firesc.

Totuşi ei n'au încetat nici astǎzi cu injuurăturile și trâmbităa pretutindenı neadevăruri josnice la adresa Românilor.

Si noi ce facem la toate aceste manifestafiuni ostile?

Nimic.
Avem datoria să-i facem sǎ ințeleagă adevărul și să-1 respecte. Pentru aceasta este nevoie de acţiunea tuturor.

In special, rolul invǎtătorului are o importantă capitală, căci în primul rând, la sate trebuie deşteptată conştiința natională.
Sí chíar dac'ar fí, ce ar putea face ell? Protocoalele cus născuţii se află numaí la noí, la parohie.

- Ș̦i ess atuncí la cinesă mă adresežr căcí primul luçut, trebue să fac reccnsământul.
- Apoi numai aşa d-le. Ví la mine, iacä protocolul botezaṭilor colo pe masa de scris, şi-ķ\} faci singur tablourile.
- Mulṭumesc părinte. Atunci mâine fac tablourile şi poimâne ar trebuis sà trimit sả batả toba in sat sả anunţe, cả dela intaius incep cursurile.

Aşí dorí sâ nu raxmână níci un elev ne inscris.

- De, d-le degeaba ar bate toba, cả n'ar auzi nimeni, cum sunt imprasstiate casele pe aici. Maí potrivit ar fi să vorbim cus primarul, să trimită ,jurațtii" ssi să spună la fiecare om care are copii de şcoalà. Altcum nu--ti vine nici unul.
- Sunt mulḷi copii in vrâstă de şcoală ?
- Sunt d-le cattị vrei. Cum zici d-ta dela 5-18 ani sunt, peste douăsute. Da nus-tị vin d-le. Sa faci d-ta ce vrei. Eí acum sunt totị la munte. Acasă aut raxmas doar bătrâníi, de aproape 100 de ani sati mai mult.

Nu-git lasă el libertatea ata, din poe-
L.a munča deci, cǎci numai astfel putem înlătura pericolul ce ne pândeşte. Exilul sau şstreangul, după cum ni s'a promis, pentru a putea face loc, celor care in prezent sunt răspândiți în toate colţurile lumii, trâmbitând cả România este o țară de sǎlbateci.

In lături cu bâffitorii! Trǎiască națiunea română !

Trăiască actiunea anti-revizionistă !
Ş. Nedelcu

## Stiri de tot felul <br> - Ministerul Instrucțiunii publice, a

 dispus suprimarea concediilor tuturor functionarilor din minister şi serviciilor de învătământ din intreaga țară.- Inspectorii generali, insp. de cir ai învăţământului primar și revizorii și subrevizorii şcolari au fost convocaţi luni, 4 Dec . c., la Casa Școalelor.
D. ministru al instrucțiunilor le-a expus programul său de lucru şi le-a cerut să dea o deosebită atențiune pentru bunul mers al scoalei.
- D. Dinu Brătianu, ministrul finanţelor, a plecat la Paris cu scopul de a expune creditorilor străini, politica financiară și economică pe care o urmărește guvernul liberal ; întărind astfel încrederea străinătăţii în guvernul d. Duca:
- D. Emil Hăţăganu, fost ministru sub guvernárea național-tărănistă, s'ca étras din viata politică. Deci d'sa nu va candida pe nici o listă în actualele alegeri.
- Sosesc tot mai multe veşti din tară, despre începerea iernii.

In mai multe regiuni ale tării, zăpada atinge inallțimea de un metru.

Se prevesteşte a fi o iarnă grea...

- La Bădăcini, într'o etmosferă de înaltă sărbătoare, s'a comemorat unirea Ardealului cu patria mumă. Cu aceasta ocazie d . Maniu a ținut o vorbire entuziastă, care-i este un răspuns potrivit halucinaţiilor contelui Bethlen.
- Se zice că Germania are cele mai repezi avioane din lume.
- Regifile autonome vor fi desfiinṭate.
- Guvernul desminte ştirile aduse de unele ziare din Capitală, că vizita d. D. Brătianu, la Paris, este în lăgătură, cu un imprumut pe care ar fi intentionat guvernul să-l facă în strâinătate.
- Și Jugoslavia și-a sărbătorit, cu'n deosebit fast, la 1 Decembrie, unirea națională.
nile munţilor, pentrus scooală. Anul trecut n'au urmat nici douǎzecí de copit.
- Aşa nu se poate părinte. Trebue să vină toți la şcoalá. Statul are interes să nu rămână unul care nu ştie carte. \$̧í legea-í foarte aspră.
- Legea-i lege d-le. Degeaba-i tot dai d-ta cu legea. Aici nu se poate aplica - se rassti parrintele putfin enervat.

Oamenii işi au obiceiurile lor, din care nu-i poçi scoate.

- $\mathrm{E}_{14}$ voí incerca ș̣i nàdăjduesc să schimb ceva din obiceiurile cele rele. Cred ca
 sprijinul lor, tot am să incere. De accia sunt trimis aici de stat.
- Bine, domnule. Eus aş fi primul care te-aş gratula. Deocamdată sunt neincrezător.
- Chiar de mâine mă apsse do "icrus. Voí vedea eus ce s'a făcut ṣí ce n mie. Acuma un lucrus v'aş ruga părinte: Unde m'aşí putea adresa exs, ca să primesc hrana... de toate zilele... Invăţătorul care a fost anul trecut, unde manca?
- Dânsul... mânca la mine şi locuia 1a şcoală. Eu insâ nu mai pot da "cost" la nimení. Am avust multe neplăcerí. Färă să vă supăraţí, da m'am hotărit, m'am jurat chiar, câ nus mai das de mancase la dascalli.


## Sfaturi praclice Păstrarea ouălor

In aer se găsesc o mulţime de fïnṭe míci, vazzute numaí cu microscopuli, Aceste vietaxtai, zise microbí, trece cu multă inlesnire prin coaja ouălor. Ei se hrănesc cu cuprinsul acestora, pe care 11 strică. Unii mícrobí pricinuesc in oualle vechi un gaz cu miros' urât zís hidrogen sulfurat. Alţii pricinuesc o culoare verde neplăcută.

Ca să nus se stríce ouăle, pune un kilogram de var in doisprezece litri de apă. Apoí mestecả bine cuprinsul. Când apa s'a făcut albă şi lăptoasă scufundă ouăle ce voeşti să 1e păstrezi. Lasă-le acolo câtêva zile, pànă ce coaja se acopere de un strat subţire de var. Scoate apoi ourale şí le usucical afară, la aer. Stratul de var va astupa foarte bine porí si aerul nu va maí putea să intre inăuntrus.

In acest chip ouale vor fi ferite de stricare. După aceea le poţí pune intro ladă cus cenuşă, unde vor sta de minuse.

E dela sine inţeles că oualle puse la păstrare trebuesc sả fie cât maí proaspete. Cu atat mai bine se va påstra.

Gr. Teodosix
Asociaţia Invătătorilor subsecțịle Brad și

## Avram Iancu.

## Convocare

P. T. D. membrii ai corpului didactic primar din subsectiile Brad sii Avram Iancu, sunt rugaţi a lua parte la conferinta regională, care se va ținea la 17 Decemvrie 1933, in localul şcoalei primare de băeţi din Brad, conform ord. ministr. Nr. 168186 933, precum si a Revizoratului Şeolar Nr. 3970/933 cu urmăătorul program :

1. Deschiderea conferintei la ora $81 / 2$ fix. 2. Alegerea unui secretar si a doi scrutinători. 3. Datinele locale ale sărbătorflor Crăciunului - lecţie practică cu elevele cl. II de D-soara înv. Cornelia Safta, din comuna Brad. 4. Recenzie de folcrol cu obiceiurile de Crăciun si anul nou de I. Blăgãilă, înv. Târnava de Criş. 5 Fixarea lunei in care să se reţinǎ taxele de membrii ai asciaţiunei. 6. Propuneri. 7. La ora $10 \%$ participarea in corpore la serviciul divin. 8. După serv. divin in sala de gimnastică a liceului „Avram Iancu". Irozii, urările de Crăciun și de Anul Nou, predate de elcvii scoalelor primare. Conferinjă de P. Mateieş inv. Brad.

Doritorii de a face eventuale propuneri sunt rugaii a le înainta in scris Directiunei Şcoaiei primare din Brad, până la 10 Dec a.c.

Cei cari doresc să ia parte la masa comună să se anunţe pânǎ la 10 Dec . la Directiunea Școalei primare din Brad.

- Bine parinte, eu nicí nus m'am gàndít la dv. Cât despre jurământ, eu cred că... se poate deslega. După cât ş̣tius eus, pàrcă
 fie primite si-n ceruri...

Parintele se făcu că nus ințelege parabola mea.

- Eu vă rog, sả mă sfâtuití, sà mă indrumaţi la careva.
- N'am la cine te indruma. Aici oamenii trăesc foarte primitiv. Trăesc cus brânză de oí, săratã, cus mămaxliğă, curechitu şi cartofi. In casa lor găseşti totdeauna o scroafă cu purcei mici, saus o vacả cu viṭel mic saus alt animal. Carne de pasăre nu le place. Mi'nchipuí cả d-ta n'aí să poţi trǎi in condiţ̧ii ca acestea.
- Atunci ce credețí că aşí, puttea face ? răspunsei eus, cu un ton disperat crezand nemerit să mă acấa̧ de o ultímă speranţă.
- De, domnule ce sax zíc? Dacả a-țị găsí pe careva să vă , "fiarbă", la şcoalâ, şí aşa este "spor" bun, poate cà ar fi maí potrivit. Și atuncí insă, se pune chestía aprovizionäarii. Oraşul e departe. Aicł nu se capăta nimic. Tảranii noştri n'aus decat vite. Pasărí nu tin. Carnea cea maí cŭutatà de ei este carnea de oaie.


## Va fil mutat notarul

 dela Luncoiul de jos?Am primit o plângere dela locuitoril și învătătorul comunei, Luncoiul , de jos, prin care îşi maṇifestă amărăciunea că, în curând, din cauza intrigilor politice, d. Morariu, notarul circumscriptiei Luncoiul de jos, va fi mutat.

Nu prea credem in seriozitatea acestor svonuri; deopareçe, dapă cât şțiu, d. dr. Cornel Tisu, reprezentantul actualului guvern in Za rand, nutreşte multă simpatiee d. Morarju.

E și explicabil.
D. Morariu este functionarul muncitor şi tăcut, care a făcut din localul notariatului Luncoiul, dărăpănat, ruină până mai ieri, o clădire demnă de a fí local public. A lucrat şi. lucrează cu multặ tragerẹ de inimă pentru sccoală, a refăcut şoseaua comunei Luncoiul, etc. etc.
D. Morariu estē iubit de popor şl respectat de autorităţile din circumscripţia sa. \$̧i toate aceste le știu superioriì sǎi ș̦i le stie şi. toată lumea.

Iaţă. dece nu prea cred in seriozitatea svonurilor...

## Lichidarea salariilor restante

Casa de Amortizare aduce la cunostinţa generală că începând de Lunii 4 Decembrie se-reia primirea cererilor pentru lichidarea salarilor restante anterioare anului 1932, indiferent de forma sub care se prezintă titlul de creanţã: ordonantă de platãa, recepisả de depozit provizoriu, stat nominativ, etc.

Totdeodată, se începe primirea cererilor pentru compensarea si lichidarea prin bonuri de impozite: a creantelor derivând din primele de incurajarea producatorilor de titeiu

Cerertie se vor intocmi si adresa pe acelas formular tip at Casei de Amortizare prin Administiatutile de Incasắri si Plăţi.

##  <br> Nu uifati <br> sa paceti Peclama cu ocazfa Sf. Sarrbatorii <br> in ,"Zarandul"

## Reclama il sufiletul

 ! comaerfului! $:!$ :
$\rightarrow$ In Bulgaria, ministrul de finanfe, a făcut o lege, prin care interzice fumătorilor să aprındă tigara dela altă tigară aprinsă, deoarece prin acest fel se păgubeste statul.
lată un mijloc care va aduce noui venituri în bugetul statului.

- Da sâ tncerc totuşi, la vreun ţăran. Poate ne-am. acomoda unul altuia. Cat as mai lăsa eus, cât el şi dela o vreme m'aşit obisgnui...
- Puteţí proba, dacă vreţí, dar nu cred să se angajeze eí să fiarbă la un , ,domn".

Şi cus aceste cuvinte, parrintele incepus să se aşeze nervos pe scaunul care se dovedise neîncăpător.

Aceasta mi-a dat a inţelege că ar fí maí bine să mă ocup de alte chestiuni. Luai altă vorbă.

- Cu cine aşi putea duce bagajele până la şcoalá? intrebai eur cu multă sfială.
- Asta nus-i lucrus mare. Sã strigăm la vecinul, la Constantin. E1 are tri servitor, maí găsiṭí câtíva copí şí odată ví le ducce. Cäruţe nus sunt pe aici. Oamenii umblă maí mult caxlătín... Ceía ce-şí târguesc dela oraş, si-aduc in desagi.

Vă mulţumesc. Mà dus deci la ṣcoală, că se apropie noaptea. Pannă se intunecă bíne, imi voí aṣeza cateceva prin casă, iar maini dimineafăa, voì venị sâ mă apuc de lucru la recensămànt.

- Da, da. Placă l... De cumva n'ó fi acaṣă, găsifí colea pe masa de scris protocolul botezaţilor. Puteṭi lucra aici cal nus vả


## Informaţii din Zarand

- Im regiunea Zarandului, s'a lansat un ger atât de aspru, incât, în timpul noptii, la Brad, nimeni nu mai circulă.

Astă, noapte, termometrul a înregistrat minus 16 grade Celsius. Din cauza gerului, şi dacă nu va ninğe,' se crede că sămănăturile de toamnă vor suferi mult.

Din Zarand candidează la alegerile din 19 Dec., pe listele diferitelor organizatiii următorii : ' 1 . Partidul liberal-ducist: d. dr. Córnel Tisu. 2. Partidul liberal-georgist: d. inginer Minovici, d. C. Rusu d. adv. Păicut. şil d. căpitan Braica 3. Partidul agrarian (Goga) d. pr. Nişca.4. Garda de fier: d. prof. Gh. Pârvu.

- La liceul „Avram lancu" - scolite locale au aranjat o frumoasa serbare cu prilejul aniversării alipirii Bucuvinei si Ardealului. Au tinut conferinte ocazionale dnii: C. Ciocan, dir. liceului, etc. etc.

In seara zilei de 8 Dec. 1933, ora 9 precis se va juca în sala ,,Casinei română" "ALT OM", comedie in 3 acte. Iar in 9 Dec. ora 9 precis, se va juca „SCAMPOLO", comedie in 3 acte. In rolurile "principale: D-nele Nunuta Hodos, Magda Talvan, Anisoara Cotoarcǎ; si D-nii Ion Tâlvan, Ilarie Popescu, si Petru Pǎtrescu.

## Cinema ,ORIENT" Brad.

Duminecă in 10 Dec.
Hoata de
nevasta mea"
(Meine Frau die Hochstaplerin) jriroperctă in 9 acte cu
Nagy Katé şi Heiz ühmann.

- In Franta zilele trecute s'a judecat un proces de divort, cerut de o femeie, pe motivul că bărbatul acesteía era foarte tăcut; nu vorbea decât foarte püfin.

Judecătorii au dat dreptate femeiei ş̦i au pronuntat sentinta pentru divort.

Aviz bărbaţilor. Ca sǎ nu vi se întâmple: si d-tră la fel, într'o bună zi, vorbifit, vorbiṭi cât mai mult.

- In Turcia, douăsute de studente au cerut gुuvernului să le dea voie să facă armată. S'au înscris: 40 pentru artilerie, 20 la aviafie, iar restul la infanterie sic marina.
- Rāzboiul nu-i departe. Toate statele se înarmează. Astfel parlamentul din Belgia a votat 759 milioane de franci, pentru ridicarea de întarituri la granita dinspre Germania. Scopul acestor lucrări este sã asigure. Belgiei putinţa de a sè apăra contra unor eventuale atacuri germane.
- Un inginer din Rusia a născocit un avion-bicicletă pentru o singură persoană: Avionul e pus în functiune de un motor mic ssi cu ajutorul pedalelor cu care lucrează pilotul. Sboară cu o viteză de 80 Km . pe'oră. Si nu costă decât 4000 lei.
- Rugàm stăruitor pe prietenii noştri cari au primit „Zarandul" să ne trimită costul abonamentului.
800000000000000000000000000000008


## CEL MAI FRUMOS

## Cadou de Crăcium

 sunt felicitărlle in persoană."Foto Portuna"
se execută ilustrăt pentru felicitarri cu fotografie personală,
numai cu prettul de 15 lei bucata. SE PRIMESTE UCENICA!



Deşi au peste 100 pagini ffeca e. totuşi preţul este
numai de 12 lel bucata.
Când veniţi la bâlciu - Joí 7 Decembrie - nu uitaţi să vă luaţi şi câte un exemplar dintre aceste calendare, dela librăria "ZARAND"
Acest calendar nu trebue să lipsească din casa nici unui zărăndean.
conturba nimeni - zise parintele binevoitor, arâtand Cu mâna spre biroul din verandă.

Mergand spre şcoală, am intrebat pe 12. fiecare casă. Nící unul n’a vrut să mă primeascar in "cost".

M'am dus la şcoalð. M'am assezat pe scaunul descheiat și care-mi constituia deocamdatà singura mobilă. Şi scaunul scarţâi prelusng, a jale şi a pustiu. Eram copleşit de deprimare. Din toate gandurile mele, din toate dorinţele mele nimic nu se potrivise cis imprejurările locale, nimic nu se asemănase cu vederíle părintelui.
$N u$ ma aşteptase ssi nu mă dorise nimeni. Doar camera aceasta, cis miros de mucigai sịi cus singura mobila, scaunusl cântãtor. Intr'un scarţazit prelung șí iritant, mă aplecai ces capul intre palme şir rămăsei nemişcat, nusmai cus gândurile mele.

Incotr'o s'apuc? Ce sa fac ? Sunt sortit aici sả mor şị de foamé. La crâşmă m'ą̧ duce, dar pe lângà că nu-í stă bine unuí invattâtor, e şi prea departe.

Mă sculaí de pe scaun şi clâtinându-mă pe picioare, mả indrepta-i spre geamantanus cus cărţî. Descui şí deschid. Deasupra, mi-apare caetul de planuri din şcoala.. II deschid la in-

Tiparul Tipografiei ${ }^{\text {ZZARAND }}$ - Brad
V. Todicescu. - Cat de mare dreptate avea "Viaţa nu-í gioacă chittigoilor"...

Inchid caetul şí scot cateva cant it in neştire. Bine cal nus sunt singur. Acestea le pot socoti drept ceí mai buni sit mai बevotati prié tení. Da,r pentrus ce le scot? Unde sá le pun? Mai bine le las in geamantan. Si: incepui sals le aşez indărät ne maí reusind sà le aşez cum. as fost.

Dar ce ziceţi voí dragi prieteni? Ce mă sfătuitịi så fac? Voí puttea rezista aićckunde nimeni nu mă vede cus ochi buni? Un ,nnu-w-ts:\% lungit imis sună in urechio.

Rupsei o foae din caet, scosei creionul din buzunar. O telegrama la frate-meu din Bucureşti ar fi salvarea mea. Sa meargă imediat la Minister şi să ceară anularea numirii la şcoala din U., cerand 0 . nusmire in alta parte. Orí unde...

M'am aşezat intr'un genunchi langa scaun şi punând hârtia pe faṭa luit, am scris telegrama in termení disperatí, rămânând ca à dous zi s'o trimit la poştã.

शVibo.
Va rugam achifafi abonamentul.

Redactor responsabil: G. E. CAMBER

