## Centurat

## Tezaurizarea monedei

Tesaurisarea, - adică ascunderea banilor - este un cuvânt care circulă dela un timp tot mai des, dela om la om. Banii s'au ascuns în totdeauna şi se vor mai ascunde încă, atâta vreme, cât deasupra noastră vor pluti norii grei, de nesigurantă. In trecut, efectele anormale ale revoluțiilor și ale războaelor au favorizat ascunderea banilor: Casele de păstrare ne precizează că, de îndată ce incep timpurile grele, banii buni sunt cei dintâi cari dispar din circulație. Greshain - vestititul economist internațional - spune deasemenii că ,moneda noastră ia locul celei bune, adică moneda metalică se ascunde și numai hârtia rǎmầne pe piaţă.

Aşa s'a întâmplat şi in timpul revolutiei franceze sii tot aşa la începutul războiului mondial piesele del argint care circulau in mod obişnuit pe piaţa noastră au dispărut. Acest fenomen s'a intâmplat - bine înțeles - fără intervenţia vre'unei mǎsuri oficiale de stat.

Dealffel şi comorile de bani vechi cari se găsesc azi - cu ocazia diferite lor sepături arheologice sau a sepăturilor făcute la întâmplare - ne sunt aducătoare aminte a timpurilor tulburi, pline de nesigurantă, prin cari au trecut strămoşii noștrii.

De atunci, chestiunea tezaurizării monedei a evaluat mult!

Timpurile au adus cu sine încet, incet nu numai o tezaurizare a monedei metalice ci si una a monedei de hârtie.

Stabilizarea monetară, conversiunea datoriilor particulare, fiscalitatea excesivă, nesiguranţa afacerilor de pretutindeni, crahurile bancare, politica moratoriilor interne şi externe şi incă alte multe, intervenţii ale legiuitorului pentru modificarea contractelor particulare, au contribuit mult la ascunderea banilor, ce se simţeau in plus peste acoperirea nevoilor curente ale traiului.

Lipsa de incredere - în materie de credit - a ajutat deasemeni la dispariţia banilor din circulaţie.
de : ing. I. PETRESCU-LIVADEA
Funcțiunea increderii este o condițiune necesară şi covârșitoare in timpuri de criză spre a uşura rezistenţa ei, cât şi în timpuri normale spre a stimula productia şi bunul mers al afacerilor.

Un capitalist, doreşte intotdeauna să-şi valorifice banii printr'o dobânidă fie ea cât de micã.

Prăbuşirea băncilor ne-a adus o invăţătură în plus. Capitalul, decât să se vadă expus la pierderea totală sau partială a banilor depuşi la bancă, prefară să-i păstreze neproductivi, să-i ascundă adică să-i „tezaurizeze".
,,Banul are intotdeauna tendinţa să fugă spre locuri de adăpost, să caute siguranţă chiar la o rentabilitate mai mică pentrucă deţinătorul lui - capitalistul - vrea să-și asigure Inainte de toate capitalul.

Românul issi manifestă increderea în leu, fiindcă nu mai poate avea încredere in nici o altă moned㐅 stråină după atâtea prăbuşiri.

Leul reprezintă, deocamdată, pentru capitalistul român cel mai sigur plasament în vederea viitorului, încă nesigur.

De aceea, lumea noastră intăreşte mai mult decât acoperirea aur propriu zisă valoarea leului de hârtie şi-1 ascunde atât de frica băncilor cât şi de indiscreţia fiscului.

Trebue să isbutim să restabilim sentimentul increderii şi al siguranţei pe piaţa noastră financiară şi să determinăm reapariţia leilor ascunși şi atunci vom putea spune că Romania a scăpat cu bine din criza cea mare.

La aceasta, trebue să contribuim cu toții printr'o sfortare unanimă, conştienţă şi indelungată.

Numai aşa banii vor ieşi din ascunzişuri, pentru a reînvia viaţa economică; prin creditul necesar productiei, cu speranța câştigurilor şi cu siguranţa câştigurilor de rentabilitate.

## Muncitori şi maşini

A fost un timp când se credea că masinile vor inlocui in aşa fel muncitorii incât acestia nu vor mai avea unde lucra.

S'a văzut însă cǎ aceasta este o credintă greşită sil ani de-arândul, cercetătorii viettii economice sil-au dat silințele să arate cả nici cand maşinile nu vor fi un duşman al muncitorului manual.

Faptele stau martore nemincinoase si dintr'atâtea mii să luăm unul ca exemplu.

Inainte de a se născoci maşina cu abur si deci inainte de intrebuintarea trenurilor pentru transportul călătorilor și al mărfurilor, exista o categorie de oameni cari transportand cu carele trase de animale, pe caxlători şi mărfuri,
formau laolaltă clasa carrăuşilor. Destul de mari erau aceste categorii de muncitorilis toate lările. Cand însă a venit masina cu abur, care poate trage un tren cu 20-50 vagoane, fiecare vagon putând suprinde $50-60$ cảlatorl saut 10.000 Kgr. marfă, mergând cu viteză de cel puttin 10 ori mai mare ca un car tras de cal si prezentând oo mal bună sigurantă, toṭi cârăuşii au zentând o mal bună sigurantă, tofic
protestat. Era o clasă sortită pieirii.

E drept că o clasă de oameni rămaneau fară lucru din cauza maşinii. Cei cari aveau să sufere mai mult erau marii antreprenori de čarrăusit, acei cari aveau pe seama lor transportul dintr’o regiune intreagă. Ei aveau bani mulţi băgaţi in vechicule şi animale cari
se dovedeau acum nerentabile. Salariafii or insă nu au putut plerde nimic; $s^{\circ}$ au putut angaja la nouile linii de drum de fer. Au trebuil oameni la facerea terasamentelor, la intretinere, la insofirea trenurilor, la manuitul mărfurilor \$. a

Au fost clastigatji de o mie de ori mai multi oameni decat putiniil carl au pierdut prit desfiintarea carrăusitului cu animale. lata dee că masina nu mănàncă plinea lucratorului ci Ii vine in ajutor.
leftiňtatea transportului pe calea ferata, in comparaţie cu costul transportului pe care si viteza cu care se face acest transport a malrit afacerile comerciale, schimburile au devenit mai vii, märfurile au galsit mai repede consumator si preful lor a fost totusi mai eftin docat iosainte.

Pe muncitorii minieri ai Zarandulu introducerea masinilor in exploatare si deci. intensificarea lucrárilor i -a cam pus pe ganduri. Ei zic: Bine dar cu aceste maşini, ta clativa ani minele de-aici vor fi maticate sil noi san ani minele de-aici vor fir mancate sil
copiii nostrii vor rămane faral lucru.

Nu au dreptate callind spun acestea si iata de ce:

Tocmai prin faptul cal bat gaxuri de 10 ori mai repede decalt omul, masinile de perforat au dat putinfa sà se sfredeleasch transversale noul, de lungimi de Kilometrii. Rostul acestor transversale este in primul rind gilirea de noul filoane. Filoanele acestea, chiar dacll nu vor fi prea bogate, din cauza perfecfionăril altor maşini (aparate de flotatie, de cianurare, \$. a.) vor fi in mare parte, rentabile (aduchloare) pentru exploatare gi se vor lucra. Fiind mai sărac in aur sil trebuind sha se mentie cel putin aceiaşi productie, cantitatea de minerea scoasả din mină va fi mai mare. Vor trebui. brate noui la lucru. Dintr'odatả avem două caşstiguri:

1. Posibilitatea de a exploata zherminte mai sărace cari fără ajutorul masinilor ar fi putut sta mult si bine in parmant.
2. Cerere de brate de muncả.
Cu catt se vor desvolta maşinile, cu cat ele vor putea fi aplicafe cu folos industriai aurului, cu atat se vor putea exploata filoane mai putin bogate in aur. Aceasta atrage dupa sine incheierea ca toate dealurile unde au fost vechi exploatări lăsate in părăsire sau in cari se vor gási noul urme de aur, vor fi exploatate de máini omenesti ajutate de masini si milliardele de tone de minereu vor fi pisate incal sute de ani de acl frainte.

Buletin pollic

- Regele Boris in Germawia. Dupa ce a luat parte la inmomântarea regelwi Belgied, Albeyt; suveranul Bulgarisi a trecut prin Franta si Germania wnde a avnt mod tuulte inirevederi politice.
- Zilele trecule d. Inlin Maming a vizitat pe d. Titulescw. Intrevederca intreycy doi oameni de stat a durat aproape trei ore.


## Stirl de tot felul

- In apropierca portul Conistunninas vaporml italian, "S'antarix", din camze uni" furtumi puternice, a fost isbit de stanci. Vaporul s.a soufinndat; iar on et stame inecat 14 marimari. Restul de $11,-$ celaf fusese 25 marinari pe vapor, - sell/at.
- In id Martie $c$, as defins juramantul in fafa M. S. Regolosi, fiind de fafa si I. P. S. S. Patriarhul Hirom Enistea, P. Pe S. S. L. L. eqiscopii Nifon Cnivearm al Husilor si Ldetrosew Vasile al Caramsebe sulwi.


## i\%

## Insemnătatea

 culitivării nurcuiluiCând încep să scriu despre nuc, îmi vine in minte acest cântec şi-mi vine în minte cópilăria. Imi mai vin in minte toate vorbele frumoase şi calde scrise de oamenii cu minte luminată, despre nuc. Copilăria fiecăruia dintre noi este legată de nucii bătrâni din dosul casei, puşi acolo de moşii noştri, sau de părinţii moşilor noştri. Ei i-au pus, fiindcă erau oameni cari se gândeau la urmaşi si la foloasele mari, pe care le aveam dela nuci. Din nuc totul se foloseşte. Din scoarţa şi frunzele de nuc se scotea, pe vremuri, frumoasa culoare nėagră, folosită la colorarea lânurilor. Frunzele mai sunt folosite in farmacie ca leac pentru cópiii slabi.

Nucul are un lemn foarte valoros. Din lemn de nuc se fac mobilele cele mai scumpe. Se mai intrebuinţează la facerea avioanelor şi a paturilor de pusçă. Cea dintâi gitijă a nemţilor, cẩnd au întrat în VechiulRegat, a fost să taie nucii şi să-i trimită inn Germania.

Adevărata valoare a nucului i-o dau insă roadele. Nucile sunt cele mai hrănitoare fructe; un kg . de nuci este tot atât de hrănitor cât trei kg . de carne. Uñ:om poate să trǎiască vreme indelungată numai cu nuci

Nucile româneşti se bucură de foarte multă căutare in toată lumea; chiar în America. In toafe tările, nucile româneşti sunt cele mai scumpe. Preţul nucilor din tụme se statornicește după pretul nucilor românești. Se vând de $5-6$ și chiar de 10 ori mai scump decât la riol in farà; spre fericirea speculantilor (gheseftarilor), carì se îmbogăţesc în câţiva ani.

Inainte de război România Mică exporta cam: $500-600$ vagoane de nuci pe an Azi exportul este cel pution indoit. Niciodată niu vom fi in stare să producem atâtea nuci, câte am putea vine. Dacă noi am sti să le alegem si să le ímpachetăm frumos, am căpăta pe ele pseturi foarte frumoase.

Din nưcile verzi se face o dulceaţă foarte gustoasă. Uleiul de nuci se foloseste ca mâncare si la facerea lacurilor si a uleiului pentru pictură (vopsit)

Nucul este un arbore care nu cere nalttă ingrijire. Dela vârsta de 15 ani aduce mereu câştị, fără să ceară nici un fel de chel tuială. Un numarr de 30 de nuci preţuesc cât o moşie. Anul aceasta s'a plătit până la 10.000 (zece mii) lei pentru trunchiul unui nuc si mă intreb, ̧̧n cậte părţi din tară se vinde jugăru detpoănânt cu preţul acesta.

## i-e dor de tirgul <br> Mi-e dor

Cantec

## Si'n umbra lon

Ti-e dor de-acasă noastre 0 clip'as vrea măcar
Mi-e dor de-acasà dela noi Visând in noptí târzí de vară Perduṭi in zăni albastre. Copilăría farar. (Luceafăru1 1904) - TSIS Pe lângă câştigul bănesc, mai putem avea dela nuci și foloase pentru suflet, căci nucil sunt pomi în care se împreună minunat frumosul cu folositorul. Nucul este un arbore Cu înfățişarea mândră; umbra lui e cea mai dulce şi nai răcoritoare.

Nucul ne dă mai mult ca oricare alt pom simţământul trăiniciei lucrărilor. Sunt nuci cari trăesc 350 de ani, va să zică 5 rânduri de vieti. Se mai găsesc în tara noastră nuci, de pe vremea cand Mihai-Viteazul a unit pentru intâia oară pe totti Românii în hotarele de astăzi. Prin el se păstrează traditia familiei şi amintirea strămoşilor. Cine sădeşte un nuc, va avea in raiu un pom, sub care va sta. Va avea bucuria, că va sta sub un pom, pus de mâna lui:

## Originea şi răspândirea

Nucul este originar (de baştină) din Persia, unde formează păduri întregi. In Europa a fost adus din vremuri foarte vechi. Incă cu 700 de ani innainte de nasterea Mânuitorului, Romanii aveau în grădinile lor destul de mulţi nuci. Din Italia s'au răspândit in Spania, Franţa, Elvetia, Germania și la noi.

In tara noastră sunt $5.314,224$ de nuci (1932). După ținuturi (provincii) numărul lor se imparte astrel :
Basarabia
$1.460,625$ buc.
Bucovina.
85,38
Transilvania . . . . . 1.788,952
Vechiul Regat cu Dobrogea) 1.979,267
In Basarabia de Nord și pe podişul Transilvaniei nucii sunt mai răspânditi.

Rădăcina, tulpina si florile. Nucul face mai intâi o rădăcină, care se înfige drept in jos, apoi întinde in laturi și adânc in pământ o mulţime de rădăcini.

Nucul poate ajunge până la 20 m . inăltime si uneori 2 m . grosime. Coaja este cenuşie deschisă la pomii tineri şi cenuşie închisă, crepată, la pomii bătrâni.

Florile apar înaintea frunzelor; partea fermeiască este o floricică aşezată pe mugurii roditori. Partea bărbătească are forma unui spic verzui

Pământut. Nucului î prieşte orice pǎmânt, dacă acesţa nu este prea umed, sau prea văros. Merge mai bine în pământurile bogate, săpate adânc.

Clima. Nucul poate sǎ trǎiascǎ în locuri unde puttini arbori pot trǎi. Merge până în părtrle cele mai de nord ale tării. Ii plac mai mult dealurile, decât văile. Pe văile munților sufere de ger ş̣ de brumele târzii.

Prof. MARTIN IOAN (Va urma).

## Mișcarea culturală

din com. Buceş
In ziua de 18 II. 934, Cercul Cultural "Ion Creangă" a ținut sedinţa sa pe luna Feb",ontie la sc. prim. din com. Buces-Sat.

La ora 10 a. m. membrii Cercului Cultural au luat parte la serviciul divin, unde bătrânul păstor al satului Pr. I. Birău, a dat dovadă, că este un pretios slujitor al altarului. Răspunsurile la Sf. Liturgie au fost date de corul format de înv., ce-au luat parte la sedinţa cerculur.

După terminarea serviciului divin, preotul I. Birău, a vorbit enoriaşilor, cari erau adunaţi spre a asculta Sf. Liturgie, despre post, rugăciune și sscoală. Dela biserică preotul, impreună cu locuitorii comunei, tineri și bătrâni, au plecat la şcoală, spre a lua parte la serbarea ce-a preparat cu elevii, dI. I. Tăndău direct. scoalei. După deschiderea sedintii făcută de dl. I. Brădeanu, presed. Cerc. Cultural, care prin cuvinte frumoase si bine alese, a arătat scopul adunării invătătorilor in com. arătat scopul adunării invătatorilor in com.
Buces, a vorbit dl. I. G. Petrescu despre "PaBuces, adecăților", arătând răul ce fac oamenii satelor, cari pentru cel mai mic lucru aleargă la judecată, unde sunt speculatii din cauzei nestiintei, cheltuind sume mari de bani cu procesele. Printr‘o anecdotă arată ce pătesc la udecătorie impricinaţii şi in sfâtueşte, ca pe viitor a nu sc mai judeca şi-a trăi in intelegere toti locuitorii satului. Arată, că aceastá faptă pu este crestinească, si cere ca pe viitor in orice incurcătură să ceară sfaturile învătătorilor şi preotilor, cari sunt în mijlocul lor, cari au toată dragostea a-i vedea trăind in 1 if niste si întelegere. Au urmat mai multe declamări si coruri scolare bine executate. Cu ocazia Cerc. cultural, preot. I. Birău unul dintre bunii slujitori ai Sf. Altar, a făcut cunoscut, marele său suflet. prin gestul frumos de a dona casele, ce-a cumpărat în anul 1933, pentru a sluji ca local de sc. în com.

După cetirea actului de donație, a incheiat prin cuvintele spuse de bătrânul Simeon: „Acum slobozește Doamne pe robul tău cu pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta". Cuvinte f. impresionante în ochii bătrânului apostol. Se citia o adâncă mulţumire sufleteascâ, cá l-a invrednicit Dumnezeu sǎ poatá aduce - indainte de a închide ochii - acest mare sprijin scolii pe care a iubit-o aşa de mult.

Fapta părintelui I. Birău e demnă de toată admiraţia, mai ales astăzi, când scoala e atât de neglijată, când cei obligatti sto servească, refuză să-i dea ce i se cuvine după lege

Gestul părintelui Birău să ne serveascẳ de exemplu.
I. Petrescu, înv. Blăjeni-Plaiu.

## Cinema ORIENT Brad.

Duminecă 18 Martie a. c.
Voiaj de nuntă in trei.
— Comedie 9 acte, cu: $\equiv$
BRIGITTE HELM, OSCAR KARLWEISS şi SUSI LANERTH.

## Tobôşarí și licurici artistici

cat 4 Sunt fapte cari vorbesc mai mult decan multe * forfiuri savante sau conferinţe pedante, spulberate de pe tribuna cutărui ateneneu sa! de pee catedrele cutăror univerșităṭi. Sunt fapte, mici în aparentuă, cari marchează cate un punct luminos nu numai in realitatea lini. Surint insă si focuri bengatice, focuri= de artịificii, cari se nasc dintr'odată. imprăstiind d Juminà orbitoare, pentruca appiîntunerecul de veci să le inģhită pentru totdeauna și uitarea veci sa lea inghita pentru totdeauna si
sà le ina isonul somnului perpetuut

Viata noastră, recte manifestările ei externe, creaṭiile, spunând cu un termen prea
cuprinzător, când e vorba de creatiille adevărate, sunt supuse alterărilor, mai mult ori mai puțin apropiate de realitate, ale intelisenţii omenesti. Oscilatiile sunt naturale şi sinuozitatea lor ne arată clar si precis puterea de discernământ captată de mintea omenească in milenara ei evolutie. Spunând cuvântul creație, natural socotit cât de cât "filosofic", presupune prin definititie chiar oformă a arteí adevărate. Nu "arta noasträ« cea de toate zilele bagatelizată. în fiecare zi, parodiată și caricaturizata de toṭi nechemații la toate colțurile de stradă sii în toate centrele vieții noastre sociale, ci arta divină, despre care Grecii si Romanii, singurii cari au înteles-o si realizat-o pe deplin, ziceau: Ars longa; vita brevis est; aceasta este aceea, care reînviată ici colo, spo-
radic cu mai mult ori mai puțin efect, este arta veritabilă care, ori ce s'ar spune, rezistă vremilor, infruntând vitregiile sonore, dar cu atât mai mute, ale »fâṭâelilor artistice« de fiecare zi, de bâlciu. Si oare o reabilitare, ori care ar fi ea, si cuatât mai mult când e vorba de artă, de ce are mai întâi și mai mare nevoe, dacă nu de cunoașterea și selectionarea după criterii precise ale adevăratelor valori creatoare.
lar fiindcă as putea fi înteles greșit și mai ales mi s'ar putea face proces de intentii, dar și atunci numai de cineva cu rea credință, să nu vorbesc de »reabilitare« fiindcă e și o chestie prea serioasă pentru a o ataca in câteva șire, ci să luăm doar cunoașterea, care presupune și aprecierea cuvenita. Ori cum si de unde cunoaște marele public iubitor de

## Revoluţia lui Horia, Cloșca și Crișan - Românil din Munfil Abrudului -

(Continuare)
de: Const. Tisu
Guvernul duppäce luă cunoştinṭà despre [dela frontiera Transilvaniei, fapt care produse conţinutul eí, invitả pe Cloşca şi insoţitorii luí să se ducả acasả şı̀ sà fie liniştiticicả plangerile lor se vor cerceta, iar cei inchişi vor fi puşi pe picior liber.

Pentrus rezolvarea acestora, guvernul le dete un termen de 14 zile.

Delegaţii täranilor raxmaseră liniştitị sil dupà expisarea acestui termen se prezentarä din nous la Síbius, unde primiră acelaş răspuns, adecà un nou termen, după a cărui trecere, guvernul le spuse, că toate actele aus fost trimise 12 Prefectul din Galda, spre rezolvare.

Cloşca se prezentä şi la Galda, dar si aci fur tot amânat, pânả când intr'o zi primi raspunsul, cả plangeríle lor au fost cercetate, dar din cle reese, câ nus li s'a faccut iobagilor nici o nedreptate. Cu alte cuvinte pentru nefericitul popor Român nus mai exista dreptate.

## Inscrierea iobagilor la armată

Pentru imbunătăţirea situatiei iobagilor, nu a lucrat numai imparatul Iosif al II-lea, ci chiar şi mama sa impărăteasa Maria Terezia, care pe langă aceia, cal era o domnitoare luminatã era sị o absolutistã.

Absolutismul ei il parzea armata, armata o sustínea darea, iar darea o plăteau iobagii. Deci pentruca iobagii sä-şi poată plati darea, trebuia neapărat să li-se uşureze sarciníle.

Din cauza aceasta Maria Terezía la anul 1765, singura sii in mod absolutistic, edede "Regulamentul urbarial" in baza caruia iobagul işi putea musta locuinţa duppa plac ; putea creşte copii chiar şi pe cariera ştinnṭifică; putea apela dela scaunul domnese pank la tribunalul comitatens. In schimb trebuia să presteze domnuluísâu de pământ, 52 zile de robotả, cu carul, sau 104 zile cus palmele, iar din bucate if dadea a nous parte, fifnd obligat a-i plati anual 1 flor. dare.

Tot Maria Terezia la anul 1761 si la propunerea baronuluí Adolf Bucow, comandantul generạl al Transilvanieí, infiinţả trei regimente de grảniceri Româní. Acei taurani cari apartineaus acestor regimente, eraus scutiti de a mai munci la domnii parmanteni, eraus deci oamení liberí, având fiecare casa, paxmansi vitele sale, in schimb insà, trebusia să apere granitele tatarii, in timp de răsboius sii in timp de pace.

Imparatul Iosif al doilea, dupax urcarea sa pe tron, mentinu si pe mai departe reformele aduse de mama sa, relativ la imbunatâàtirea situatici iobagilor, si pe langa acestea in luna lanuarie 1784 pentru a-şi aduce la indeplinire planurile sale, ordonă guvernului din Sibius sà inscrie intre grănicerí şi alte comune
o adâncả consternare in rândul nobilii ungureşti. Guvernul din Transilvania insă nu comunică ṭaranilor romaní acest ordin al impăratului, din cauză cả militarizarea iobagilor lovia in interesele claselor privilegiate. Horia insă după ce se reintoarse dela Viena, aprinse scanteia revolutíunii si comunicả tăranilor din munṭii Abrudului ordinul impăratului. Vestea aceasta se laţi repede prin comunele iobăgeşti, și asfel o sumedenie de tärani din comitatuI Albei şi Hunedoarei, incepurà a merge la Alba Iulia ssì Hateg pentru a se inscrie ca militarí şí a primí arme.

La inceput comisarul de ràsboíu din Alba Iulia, Ortmayer, se arătà foarte atabil sọi spuse țăranilor să se reîntoarcă acasă, şi sả fie liniş̧tití ca, indata ce va sosi ordinul dela comandantul general din Sibu, ii va inscric. In scopul acesta le sí fixă un termen când le va comunica. Nu peste mult sí sosi ordinul comandantului general din Sibis, al baronului Preisz, prín care dispunea ca să inscrie pe toate comunele carí se vor prezinta la inscriere dar să le pună in vedere ca să fíe sí pe ma departe liniştiṭi sşi ascultători catre domni pământení.

Inscrierea aceasta se făcu foarte repede aşa cal intríun restimp de 4 săptảmâni se in scriseră la Alba Iulia 81 de comune din co mitatele, Albei, Zaranduluí, Turzii sị a Cetaxtí de baltax.

Această miscare se ivi şi in Tara Hafegului, unde vice colonelul Karp, la cererea poporului, incepu inscrierea.

Iobagii Româní cand se văzurả inccrisí in rândurile armatei, deveníră rezistenţí şi nus mai voíră să asculte, respectíve să se supunnă nobilifor Ungurí ; ba ce e mai mult incepură a ameninta.

Astfel un iobag din Ilia intalnind pe un nobil Ungur li zise: „acum aṭi gaxtat-o şí voi Ungurilor, cả acum vi se iaur mositile, si ní se dau nouă, iar peste 15 zíle căpatảm arme, sí atunci và taiem pe tợi Unguriif.

In alte parţị țăranií se deterả si la volnícii, aşa de ex. nişte taxrani din comuna Clopotiv, a langa Hateg, prinsera in munṭi pe nobilul Ungus Nandra şi il uciserax, iar alţii impuşcarä in Valea Jiulusi pe subprefectul Herṭa.

Väzand insă nobílii Unguri faptele acestea ale iobagilor Romaní, se planserà guvernatoruluí Transilvaniei, baronului Brukenthal, care pentrus a se convinge despre adevarr, invita pe judele regesc din Targul Mures, Stefan Halmagyí, să se deplaseze la fata loculuí, iar despre rezultat să-i raporteze.
(Va urma)

## Ceaiul bisericii din Brad

Membrele "Reuniunii femeilor rom." din Brad, de susb preşidentia dnei. Letitíia Ghişa, in zelus lor de-a aduna mijloace pentru infrusmosefarea nousii biserici aus organizat, incả din anií trecuṭi convenirí la aşa numitele "Ceaiuri pentru biserica", unde doamnele participante contribuse eu câte 20 lei in folosul bisericii. In anul acesta, in special, aceste ceaiuris'aus pornit cu o insufletite mare. Ele au dealtcum pe langà scopul nobil-principal si un profit de alt ordin: prin aceste conveniri sociale se in-
artă valorile acestui domeniu. Natural că despre o cunoștinṭă fie cât de puṭin personală nu poate fi vorba. Dela expoziții, tot assa de puțin. Rämâne larg deschisa calea spre gazeta de specialitate ori de... nespecialitate, ziarul. Și acum ne lovim de punctul dificil, duşman neîmpăcat al modestiei sii al bunului simf, toba sonoră pentru toate interesele meschine, tribună a vanităṭii și a orgoliului privit în toată golătatea lui.

Unul cu mijloace, de orice fel, la un semn, numele î este purtat din gură în gură dealungul și de-a latul tării, fie cả e ceva de capul lui fie că nu e decât orgoliu și atâta tot.

Altul fără aceste mijloace însă, şi se în-
âmplă de cele mai multe ori că e»cel ales« tre
cheaga armonios relatíunile dintre membrele acestei Reusiuni.

Pana acum a incurs la dna. preşedinta suma de lei 2670. - dela următoarele membre, cari aus aranjat ceaiuri in acest scop: Letitía Costea, Lei 500 ; Aurora Piso, Lei 480; Sofía Perian, Leí 460; Maria Golcea Lei 350; Letifia Draia, Lei 320; Tecla Maris, Lei 300; si Aurora Lazar Lei 260.

Vom continua els publicarea onor. membre, cari şi in felul acesta se nisuriesc a ajuta la infrumusetarea nousii noastre bisericí.
bue să veg̣eteze şi să-şi irosească toată forța de creaţie ssi dragostea de frumos într'un colt de provincie, lipsit de sprijin și de înṭelegători. E cazul tipic al sculptoruiui Radu Moga, căruia đândui-se o singură dată ocazia, a arătat, cǎ e o valoare de seamă, despre care puținii cunoscători spun, că sculpturile sale sunt ,fiinţe vii împietrite" și care la concursul ținut cu ocazia recepţionării bustului lui Vidu, la Lugoj, a luat-o mult înaintea altor „binecunoscuţi artişsti" împrăştiați de vre-o revistă sau ziar.

Si-am spus e un caz tipic. Omul acesta, pe care nu pot să-1 admir îndeajuns, absolvent al scoalei de belle-arte din Bucuresti, pe care oficialitățle noastre scolare ş̨i culturale ॥ ig-

Asociaţiunea română pentru propaganda aviaţiei filiala Judeţului funedoara

## Convocare

Comitetul de Conducere al Filialei A R. P. A. Judeţul Hunedoara, aduce la cunoş tinṭa D-lor membrii al acestei Filiale, cả in zziua de Sâmbătă 17 Martic 1934, orele 16, va avea loc adunarea generala anuala in localul Prefecturei Judeţuluí, cu următoarea ordine de zí:

1) Incheerea antului 1933, verificarea bilanțului la venituri sị cheltueli, al anului expirat.
2) Darea de seama asupra activitaţ̧̣i Comitetuluí Filialei pe anul 1933, descărcarea comitetulus.
3) Alegerea membrilor absenṭi din Comitetul de Conducere.
4) Aprobarea Proectului de Buget pe anul 1934.
5) Rezolvarea cererei facuta de DI. Capitan invalid Braíca $N$. in vederea propogandei pe anul 1934.
6) Diferite alte propuneri.

Pressedintele Fifialei A. R. P. A. Deva Colonel Amzulescu M. Dumitru.

## Fondul

## pentru acoperirea cu cristal a pictu-

 rilor străvechi din Crişcior şi RibiţaConform indicatiunilor date de dl prof I. D. Stefănescu am amintit într'un articol din Nr. trecut al gazetei noastre, cà picturile de o valoare incontestabila, ce s'au descoperit in bisericile din Criscior si Ribita, trebuesc cât mai curând prevăzute cu cristal si închise hermetic, ca să nu se ruineze. Indeosebi cele din Crişcior nu mai sufere amầnare. In acest scop am deschis o colectă de contribuiri benevole a zarandeniior, ca să punem bază unui fond Apelăm in primul rând la toţi aceia, cari au ascultat cele 2 conferinte ale d-lui Ștefănescu, ca să-şi răscumpere hrana spirituală primitả cu o contribuire modestă la acest fond. Până în prezent au binevoit a contribui următorii : Societatea "Mica", 500 lei; Ing. A. Sieber, 200 ei ; Dr. Ioan Radu, 200 lei ; Ing. Valeriu Ambruş, 100 lei ; Ing. Petrescu-Livadea, 100 lei oan Ghişa, 50 lei ; Ing. Ștefan Rizescu, 50 lei Preot Virgil Perian, 50 lei; Preot. Ioan Indrei 40 lei ; Candin Ciocan, 40 lei; Valer Fugătă, 40 lei ; Dr. Pavel Oprişa, 40 lei; Traian Berbeciu, 40 lei ; Draia Alexandru, 20 lei; Laza Lazar, 20 lei. In total 1490 lei.

Colecta stă deschisǎ la Preotul V. Perian in Brad şi donatorii vor fi publicaţi pe rând in „Zarandul".

## Folkior.

Strigături din Brașeu-Hunedoara
Culese de : STEFAN I. POPA, inv
Mandro cand ti-e dor de mine
$N u$ te plange catre nime!
Numai iesi afară 'n poarta
Si te uită 'n lumea toata
C'ai vedeăi un foc arzand
Stelele pe cer mergand
Si-ai vedea si steaua mea
Si-atuncea te-oiu stampărá,
De-oiu iubi cât oiu iubi
Om ca badea noiu găsi,
Nici in fafa nici in dos
Nici la port aşa frumos.
P.rul lui e tras in vani

Ochii mă bagă 'n pămân
Sprancenele frunză verde
$R a ̆ u$ 'ois teme că le-oiu pierde.
noră și pentru care nu s'a putut găsi nici un loc, unde să-şi poată pune mai cu uşurinţă in realizare toată comoara ascunsă ce o păstrează, nu şi-a pierdut vremea înzădar

Dacă vei vizita liceul lancului, din Brad unde funcţionează, si vei intra în sala profesorală, nu vei intra într'o cancelarie, ci mai degreabă intr'un mic Luvru, cu cât mai mic cu atât mai drăgut, măreł pantheon al iluştrilo fondatori ai acestui strălucit isvor de lumina si culturǎ. In curând se va aseza pe soclu la Tebea, sub gorunul lui Horia bustul, Regelu muntilor" lucrat sau mai bine zis impietrit de R. Moga si sunt sigur, va fi o revelatie pentru multi, iar pentru unii desigur... o palmă.
A. Străut


## Nr. 32367 din 29. Februaric' 1934.

## 5.

## C iniceul

 areadasilor; ica sunt obligaṭi in conformitate cu disposifiusnile art, 22 din vechea legea de urmărire, :trecesta la art. 60 din noura lege, ca inainte de a plätíchiria sau arenda, sa ceară proproprietartuluicdovada pentru plata la zi a im-
 vitoare pe imobilul inchiriat sau arendat.

Dacầ imoblatinnez cauza poaṭaz impozitele dintre cefe ?nai-sus ararate; ;neachitate la zi, chíriasul sau arendaşul se va putea descărca valabi1, de, platả, prin achitarea la perceptice a inpozitelor datorate.

Chiriaşiri sí aréndaşí vor lua notà, cả
 60 prëvede o popriré de drept a chiriét, penturu datorille väzutè imai suss pana la:aconéritea lor in antregime, in-mafnele perceptifí respective.

Dacă ohiriaşul sausarendaşul, au fäcut sau fac incu plati de chirie sau arenda, proprictarului carezntsare achitate la zi impozitele aférentê mo mifelor resspéctive, aceste plaţí au fost si-sisnt mevalabile, intructat exista o poprire de drept.

Dnit Notari sí Perceptori vor cerceta aeeste cazuri pentris:
a.) A urmări in conformitate cul legea de urmarire pe chiriassí şí arendassí in averea lor. Este drept sa 'fíe urmaxiţi deoarece chbtríle
 nu apartineaus proprietaruluí ci fisciflus.
b.) A dresa acte pentru a fi inaintate parchetului.

Sumele provenite dín chirii sau arânzi, in cazul neachităruí la zi a impozitelor vàzute mai sus, sunt poprite de drept sfífàrà nicí-o formalitate in favoarea fisculuti. In cazul cand totuşí se vor fi plătit proprietarúluí, in afarà de cazul ca sunt nevalabíle sí bune de urmàrit, sunt considerate ca acte de sustrangere, demne de cercetat la parchet.

Dacà partile prevad in contracte nerespectarea acestor dispozifiuní nu se vor ţine in socoteală, deoarece sunt nevalabile.
2.). Cand este nevoie sả fie urmărite şỉ si alte impozite, carí nu privesc imobilele res pectíve, chiria sat amenda se popreste cu formalitaţile prevazute la art. 34 din L. U.

Admintistrator Finariciar, indescifrabtl.

## - "

## CONV © A. $\mathbf{A}$ I E

"Domnii actionari ${ }^{\text {U }}$ ai Iftstitutului de credit şi economii ${ }^{2}$ CRIŞANA" sunt invitaţi la
a XxvF-क açumare generală ordinară,
care, se va tinea în Brád, Sâmbăła, in 31 Martie 19̈34, orele 15 , în localul institutului. Dacă in ziua hotărata nu se vor intruñi acțiuni în numărul prẹăzut de statute, sedinfa se va amâna penfru 14 Aprilie 1934
ORDINE DE ZI:

1. Deschiderea si constittuirea adunàrii generale ;
2. Dàrea de seamà a Cỏnsititutui de addministratie sí Betlanturl-incheiat pe stua de 31.

3. -udute 4. Descivearea Gpnsilhodut de Adminissriatue as a Comitetalut de Censorl;




39 di ind
 Ackiva Contull Bilant la 31 Decemvrie $1933 \quad$ Pasiva


CNOSHIUL DE ADMINISTRATIE:
(ss) Aron Roman, presedinte; (ss) Dr. Nerva Oncu, v. presedinte; (ss) Dr. Cornel Glava,
(ss) Dr. Teodor Bxbutia (ss) Dr Iacob Oncu, (ss) 1Dr. loan Groza; (ss) Valer Ambrus ( ss ) Andron Bogdan, (ss) Virgil Bulz, (ss) Ioan Cutean, (ss) Carol Schenk.

COMITETUL DE CENZORI:
Subsemnatul comitet de censori, am examinat contul prezent şi l'am aflat exact. Brad, la 12 Martie 1934.
(ss) Iosif Comşa, preşedinte; (ss) Ioachim Ivan, (ss) Alexandrü Draia, (ss) Petru Câmpean,
(ss) Brutus Păcuraru, expert-contabil.

## Informafiumi sportive

Se aduce la cunoştinṭa publícă, ea adunarea generalà ordinarả a Clubbului Sportiv "MICA", se via tine, conform art. 24 din statute, la data de 25 Martie 1934, ora 4 p . m. in localul Casinef Functionarilor Soc. "Mica" din Gurabarza; la ordinea de zi fünd următoarele:

1) Darea de seamà a "secretarulisi despre activitatea din anul expirat.
2) Afflierea sectiei de futbol la I. R. F. A.
3) Raportul casierului despre situatia baneasca.
4) Alegerea unui secretar şi un membru in comitetul de condacere.
5) Diverse.

Deasemenea se aduce la cunoştintła tuturor membrilor activi ai clubulusi, că acei care nu sunt la curent cus plata cotizațiilor, nu au drept de vot şi nici de a fi aleşi, conform art. 14 al b. din statutele clubului.

| p. Presedinte, | Secretar, |
| :---: | :---: |
| Caba | P. Groza |

## Poşta redactiei

- D. I. Blăgăilă. Te rugăm să colaborezi la gazetă noastră.


## Stiri din Zarand

- Eugenia Simedrea, fica preotului Gàvril Simedrea din Bulzestii de sus, a încetat din viată la 11 Martie c: Så odihnească in pace
- Motan Moise din Crişcior, suferind de o boală incurabilă, si-a pus capăt zilelor, tǎindu-și arterele c'un cuţit.


## Un dormitor <br> din nuc sil o <br> garnplupäpentru salon <br> format a la Ludovic XIV., se vinde <br> cu preflavorabil.

Informaţii detailate la FOTO FORTUNA Brad

- La Baia de Cris au sosit patru vagoane porumb; ce vor fi distribuite locuitorilor din plasa Avram-lancu, cari au lucrat la drumurile comunale.
- S'a hotărìt să se edifice localuri de scoală in comunele: Ciungani, Prăvǎleni si Valea Brad


## Oscrisoare

$\ldots \mathrm{Cu}$ acest prilej tin să vă asigur de concursul meu. Dacǎ n'a fost de prea mare importantă, rog pe bunul D-zeu să-mi ajute ca în viitor să sprijinesc cât mai multe foi şi reviste de valoarea "Zarandului".

EMIL CIOROIANU
inv. Orăştie

- După cercetări minutioase, comisia insårcinată cu intocmirea tabloului a posturilor vacante în invătământul primar, a găsit 6000 de posturi vacante. Tabloul va fi publicat in "Monitorul Oficial", cât de curând.
- Deputaţii au hotarrit în şedinṭa de miercuri modificarea regulamentului Camerel $3.21-$ Vineri 9 Martie c. a incetat din viaţă - in Baia de Criş - preoteasa Maria Florea; sotia cucernicului preot N. Florea, filnd î vầrsta de 68 ani.

Ṣã-i fie tărâna uşoară.

## ATENTIE

ATENTIE!
Ceasornicele și bijuteriile cele mai bune eftine, mai eftine chiar ca oraşe
mari, se poate cumpara la:

## Ignatie Sidor,

- ceasornicar, BRAD, fondat 1903
- Articole optice si verighete. -

Facem reparaṭiuni bune sii garantate

