# $\square$ <br>  

ORGAN INDEPENDENT - CULTURAL, ECONOMIC ŞI DE INFORMATII - DIN VALEA CRIȘULUI ALB

APARE SUB CONDUCEREA UNUI COMITET REDACTIA SI ADMINISTRAŢIA BRAD

Institutiuni si bănci
150 lei Muncitorii minieri şi muncitorii agricultori 50 lei

## Pe marginea unei conferinte

Incontestabil, revelaţiunile în domeniul artei bisericești împărtăsite nouă in cele două conferinţe, de DI. Prof I. D. Stefănescă, sunt cu atât mai interesante cu cât ele se referă la comori ce se află în mijlocul nostru. Distinsul colaborator al "Zarandului", DI. Ing. Minovici, a rezumat într'unul din numerile trecute una din conferinţe. Cu acelaşi talent ne va da şi un rezumat al celeilalte conferinţe şi ne va face - după cum s'a anunţat în gazetă - extrase privitoare la monumentele istorice ale Zarandului, din operele publicate in limba franceză de DI. Prof. I. D. Stefanescu.

Aci vrem să subliniem una din ideile ce au servit conferentiarului ca introducere, ideie care a avut darul să pregătească sufletul auditorului, să-i deschidă ochii asupra perspectivei istorice pe care o domină monumentele dela Crişcior si Ribiţa şi asupra valorii lor ca document în justificare drepturilor noastre nationale
DI. Prof. I. D. Stefănescu a spus că în momentul care stăpânitorii pe nedrept - de până ieri- ai Ardealului fac cea mai vie propagandă în străinătate pentru a dovedi că „au fost daţi afară din casă când conferinţa dela Verseilles a consfintit pentru vecie realizarea străvechii Dacii, suntem datori să le răspundem cum trebuie şi să dovedim întregii lumi şi Ior înşile că ceiace numesc ei "casa lor" este în realitate leagănul natiei noastre. E bine stabilit pentru noi Românii dreptul de a trăi la olaltă acei ce vorbim o limbă și avem aspiraţii comune Tara noastră prezintă in Europa unicul caz în care pe o suprafață. de peste $300.000 \mathrm{Km}^{2}$, nu există nici o deosebire izbitoare de limbă. Maramureşanul se întelege perfect cu dobrogeanul şi basarabeanul nu are nici o greutate in a se face priceput de către un locuitor al Olteniei sau al $\mathrm{Ba}-$ natului. Altul e cazul, de pildă, în Franta unde un Normand nu poate schimba două vorbe cu un parizian sau cu un provence-al. Italianului din Veneţia î este greu să se facă priceput de cel din Florența, (Xenopol). Şi totuşi nimeni nu s'a gândit să conteste vreodată, dreptul Francezilor sau al Italienilor de a locui în limitele aceleiaşi graniţe.

Această constatare, desigur că atârnă greu în balanţa istoriei ; este un stâlp puternic al României - Mari.

Ca să astupi însă gura celui de rea credintă trebuesc multe probe, mereu dovezi şi când un popor are dreptate, uşor ies la iveală, de unde nu te aştepți, probe zdrobitoare.

Bisericutile dela Crisscior și dela Ribiţa, cuprind pe umilele şi înegritele lor ziduri un certificat national de mâna întâi. In valoroasele D-Sale lucrări,D1.prof.
I. D. Stefănescu le-a înventariat cu pioasă grijă și cu fruntea sus le-a prezentat occidentului ca să ne înțeleagă.

Aceste monumente fac dovada încontestabilă că atunci când Ungurii cutreerau încă, nomazi, stepele puţin darnice ale Mongoliei, băştinaşii Daci ai ţinutului dintre Tisa şi Marea Neagră altoiţi cu nobila rasă a Romanilor -- se ridicaseră la un grad de civilizaţie şi rafinament artistic pe care nu ni-1 putem închipui uşor. Coloniştii Romani veneau în mare parte din Moesia, din Nordul Africei şi din Asia Mică unde înfloreau oraşe cu vestite scoli filozofice și măreţe monumente de artă. Era natural să aducă cu ei un suflu civilizator şi - dat fiind cunoscutul spirit organizator al Romanilor curând s'a înjghebat şi în Dacia o viaţă plină de realizări artistice.

Si peste înfăptuirile în domeniul spiritual și peste cele săpate in piatră au avut să treacă valurile uimitoare ale barbarelor (dela an. 270-124()). Din cele spirituale ne-a rămas graiul nostru şi simţirea specifică iar din măreţele monumente: pietre risipite pe cari arheologii citesc gloria strămoşilor noştrii.

Când Jupân Bâlea - căruia i se zicea „jupân" fiindcă era nobil şi pe atunci "jupânii" nu purtau perciuni a zidit biserica dela Crişcior, a făcut-0 „pe locul unei străvechi biserici". Ori a vorbi în secol. XIV, de o "străveche biserică", înseamnă că această trebuie să fi avut câteva secole in timpul acela.

In ea s'au închinat de bună seamă Românii cari nu fugiseră odată cu Aurelian de frica barbarilor, cum susțin Ungurii. Biserica dela Criscior ca si celelalte studiate de DI. Prof. I. D. Stefănescu dovedește că atunci când Ungurii au pătruns în Transiivania (8081037) au gǎsit pe Români la ei acasă, strânşi în jurul bisericei, ca întotdeauna în decursul incercatei lor existenţe.

Si atunci s'a întâmplat că nouii năvălitori - cari abia descălecau de pe caii, cari îi purtaseră din fundul Asiei până în roditoarele ţinuturi ale Panoniei, .. să-şi facă loc cu forta între paşnicii şi păţiţii locuitori ai Ardealului cari, în afară de libertate, au trebuit să dea noilor stăpânitori o mare parte din străvechea lor civilizatie.

Iată adevărul. D1. Profesor I. D. Stefănescu a ținut să afirme că între nationalism si minciună nu poate exista legătură. Am ascultat pe distinsul Profesor şi Conferențiar încă de pe băncile liceului și am fost martori ai multor "executări" de idoli ai artei româneşti, ca să putem preţui cum trebuie sinceritatea şi obiectivitatea cari îl călăuzesc în cercetările D-sale. De aceia ađǎogăm că atunci când un adevăr se dovedeşte ştiinţific, inplacabil - ori cât ar fi în contradictie cu versiunile şi teoriile ventilate sute de ani de adversarii noştrii - să ni-l însuşim fără rezervă şi în lumina lui să bravăm orice strigăte de nedreptate şi revizionism.

## APEL

## către minierii din

In toamna anului 1934 se implinesc 150 ani dela isbucnirea revoluţiei Iuí Horia, Cloşca şi Crişan.

La căpătâitul acestor trei eroi, tăiaţí in bucăţi cu roata, nimeni nu a putut să aşeze o cruce după legea noastră, deoarece o atare faptă era calífícată de stăpânitorii de ieri, trădare de patrie. Astăzi gânditu-ne-am noi nepoţii, strănepoţii lor şi toţi Românii din istoricul judet al Zaranduluí, să rídicăm 10 troiţe (cruci frumos lucrate) din piatră cioplită, pe locurile unde s'au desfăşurat evenímentele cele mai insemnate ale revolutíei din 1784 şi din 1848 şi unde şi-au dat sufletul in mâinile Creatorului vitejii lor legionari. Troitele se vor ridica in Brad, Mesteacăn, Crişcior, Curechiu, Mîhăleni, Buceş, Ribiţa, Iosășel, Hălmagius şi Vălişoara și pe ele se vor scríe cu littere de aur intâmplările petrecute pe acel loc, spre a putea arăta uşor trecătorilor și excursioniştilor trecutul nostris glorios.

Scoalele primare din diferite comune au dat ascultare la intaiul nostru apel sit spre cinstea lor au inceput a ne
finuitul Zarandului -
trimite frumoase sume colectate in acest scop.

Deasemeni majoritatea muncitorilor dela minele de aur şi-au dat consimţământul lor să contríbue cu o mică cotizaţie pentru ridicarea troiţelor. Cinste și onoare lor! Către aceí muncitorí cari nu ne-au inteles sau fiind mai slabi de inger, crezând in clevetirile şi în bârfirile dulci şi amăgitoare ale duşmanílor neimpăcaţi aî neamuluí nostru, ne adresăm pe această cale șí ii rugăm să-şi intărească dragostea curată de neam şi de ţară.

Străbuníi noştri nu s'au infricoşat de nimic. Şi voi la şoaptele streine de sufletul vostru, streine de legea voastră consimţiţî să vă facȩ̧i coade de topor ? Noi nu credem aceasta! Noi ştim că străbunií noştrí in 1784 şi in 1848, apoi fraţii şi pǎrinţii noştri in 1916-1919 prin jertfa sângelui lor ne-au făurit RomâniaMare. Noí ştim că Románia o putem face tare prin cinstirea eroilor noştri ssi a faptelor lor măreţe, prin biserică si prin şcoală, prín credinţă şi ştiinţă şí atunci urmaşii noştri ne vor blegosloví. Noi ştím că sufletul vostru simțeşte la
fel cu sufletul nostru şí că ştiţi să vă arătaţi demni de trecutul măreţ al înaintaşilor, pe care cu toţii impreună să-í cinstim.

Horia, Clossca ssi Crissan și-au dat sângele sí trupurile lor pentru cauza românească, să dăm sí noí o singură dată 30 Lei pentru rídicarea celor 10 troiţe in amintirea lor. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Comîtetul de organizare
In curând vom incepe publicarea listei de subscriptie in coloanele gazetei , Zaarandu1". Se va vedea cả pentres ridicarea troiţelor contribue toatà ssflarea romanneascả din Zarand.

## Troiteledin Zarand

Iata ce se va scrie cu litere de aur pe troiṭa ce se va ridica in

## Crisscior

Spre pomenirea vecinicà a mucenicilor revoluţiei lui Horia dela 1784.

Intááa Hacarrà a isbucnit aci, in Crisçior.
Reintorşi dela Curechiu, din drumul spre Alba Iulia, tăranií infuriaṭi de prigonitile nemeşilor nemilostivi, la 2 Noemvrie 1784, conduşí de cåpitanul Crişın, fâcurå praf sị cenusse toate curţile nemeşeştí şí uciserå 17 persoane din nobilíme.

Aci s'a stins vechea familie Kristyori, care pe la à 1400 era românească, membrii ei fiind urmaşi ai voivodului Bâlea-Boariu, cititorul bisericei ortodoxe, - mai tarzitu maghiarizaţic ces totul.

Preotul Constantin Turcin, numit Popa Costan, unul dín cei mai insufleţiti revoluţionarí, a botezat pe Ungurii scăpaţị cu viaţa şi a cununat pe contesa Apolonia eu țaranul roman Ioan Sàrb.

Atât Popa Costan, cât şi cąpitanii puşi de Crişan: Gheorghe Marcus si Gheorghe Adam, totic din Crisccior, ats fost frantti in roata.

Prin suferinţele sil fertfele lor a prins rădăcini in suffletul poporului nostru hotảrârea de luptă pentru libertate până la deplina eí intruchipare.

## Ceaiul bisericii

## din Brad

Continuàm cu publicarea Onor. membre cari aus mai aranjat ceaiuri in favorul infrumussețarrií noutii npastre bisericí cu sumele, cari aus incurs la d-na prezindentà a Reuniunii femeilor romane: Ella Custean lei 600, Letitía Ambruss lei 540 si Margareta Debreteni lei 300. In total lei 1440. Suma din urma leí 2470 . Total general lei 4110 .

ATENTIE! ATENTIE!
Aduc la cunostlnta On., publicen
la 26 l. c., (himi), imi

## mut frizeria

Socalul fostului internat
al liceulut ort, rom. "Avram lancu", unde Voi Rog sprijinul On. public

MIHAII VAIDA frizer

## Fondul

pentru acoperirea cu cristal a picturilor strāvechi din Crișcior şi Ribita

Au binevoit a mai contribui la acest fond următorii: Stefan Albus prof. 100 lei; Cornel D. Rusus prof., Emil Fugătả prof., Traian Ivan avocat, Ioan Bocaiescus primar, Dimitrie Zapan avocat, Petre Lazaronitu jud., Nicodim Ardelean prof., Tudor Popescis prof., Nestor Lupei prof., Sabin Veselie prof., Gheorghe Parvis prof., Pompilisu Nişca prof., Cornel Barbus, prof., câte 40 leí; Azarie Circo inv. 30 lei; Gheorghe Buldur prof., Radu Moga prof., Pavel Lazar inv., Alex. Buşa inv., Simíon Baloşiu inv., C. Firţulescu inv., Florica Buldur inv., Cornelia Safta inv., Suciu Lazar inv. Ştefan Traian inv., Petrus Mateíes inv., Irina Damían inv., Lukảcs inv., María Bałlosu inv,, Livia Veselie inv., I. Krippner inv., Olívia Crucin inv., Ioan Dobreses inv., T. Lungus inv., I. Oancea inv., Ilie Valea in7., Miclean Aurel inv. câte 20 leí; I. Albu inv., S. Arden şi E Marcus inv. cate 10 lei. In total 1120 leí. Suma din urma 1490 lei. La olaltả până in prezent 1ei 2610.-

Colecta mai stá deschisả la Preotul Virgil Perian din Brad.

Populare.

## Foaie verde d'un dudău

Foaie verde d'un dudäu
Intre Mures si Buzău
Avd două lumini de său.
Ziva plowă, noaptea ninge,
Nimeni un le poate stinge
Numai mândrufa cand plânge.
Si cand plange, ni-le stinge
Au! au! au! inimă au!
Ce otravă sŭ- $f i$ maidan?
Otravă nemăsurata
Precum esti de supărată,
Otravă ne cantărata
Otravă ne cântărită
Precum eşti de necăjită
Au! au! au! inima mea
Iar incepe a mă durea,
Nu mă doave de durere,
Mă doare de doruvi grele
Sed la masă să mânânc
Multe gândurti mă ajung
Şi-mi, ajung gândurite,
Se ta toate drundre
Nu-e ceas nu-e minunt
Să nu plâng în aşternut
$N u-e$ minut nu-e ceas,
Foaie verde bob aclass.
Sunt däruit la necaz
Ca corabra in talaz
Când bat vânturile,
Ea îssi ea drumurile.
Când o bate vântul ăl mare
Ea o ea pe valut alt mare.
Doină auzită in Dolj de Gr. Calafeteanu, inv. 4, mex wox

Ribiṭa) vom da - după cum a anuntat, într'unul din numerile precedente, initiatorul acestor randuri - o transpunere al al lucrării româneşte

Dar mai întâi ce este această lucrare, despre care s'a vorbit mult si atât de elogios, (dar care se cunoaşte atât de puṭin, din cauza rarităţii ei ?)

Lucrarea impozantă pe care voim s'o prezentăm - cu modestele noastre puteri, cetitorilor noștri, este fructul unei munci imense, de patru ani, al unor migăloase si îndelungate studii de arheologie la "Școala de InalteStudii«, de la Paris, sub conducerea eruditului profesor de artă medieval-orientală: Gabriel Millet, al sfaturilor luminate ale renumitului profesor de Istoria Artei, de la Sorbona: Henri Focillon, al unor răbdătoare cercetări și lungi călătorii de studiu făcute de autor, - prof. I. Stefănescu, - prin toate provinciile românești, din Bucovina pânà în Oltenia si din Ardeal până în Moldova şi Muntenia, în sfârşit.

## Cerc cultural

primarả din Bulzeşti, s'a tinut sedinta şcoala cultural "Bulzeşti", condus de dl. inv. Gr Stamataius.
l.eetía practica a fost predatả de dl. I. Barbu, direct. şcoalei, tratând despre: Literile mari: T, T, F, la clasa I-a.

In sedinṭa intimà lectía a fost declaratả reuş̧itả. Tot in şedinṭa intima a conferinţat D-şoara Eugenía Hancheş, despre: Factarii invǎtământuluí.

Dupax a miază in şedinṭa publică, la care au participat toți saxtenii, in frunte cuautoritãţile comunale, a conferențiat dl. preşed. Stamatoiu despre: „Folosul şcoalei sii rostul legii obligativitǎtii ${ }^{\prime \prime}$

Poporsl a ascultat in cea mai mare liniste conferinta, fiind colorata cu exemple vii sí practice luate din vaţa reală a poporulusi.

A urmat desfăşurarea programului compus din: cântece, recitări, dialoge si dansuri nationale.

Intreg programul a fost plácut, dar ceace a impresionat mai mult poporul au fost "dansurile nationale", conduse de harnicele invâţătoare: E. Hancheş şi Sofia Onea din loc.

## Conferința d-lui dr. Caba

Duminică 18 Martie a. c., dl. dr. Emil Caba, medic de spital, un distins conferentiar şi bublicist, a ținut 2 conferinfte: dimineața la Tebea şi după masă la Gurabarza, vorbind despre: Tuberculosă şi apărarea contra ei.

Deschiderea a fost făcută cu câteva cânfece populare, executate de fanfara soc. ",Mica", condusă de priceputul dirijor C. Stancu. Conferențiarul a aratat publicului revagiile tuberculozei, spunând că în țara noastrà numărul morților (din cauza acestei boale) se ridica la 60.000 suflete anual, iar aproape /i2 milion sunt incapabil de muncă.

Dsa spune că tuberculoza nu se mostenește ci se capătă dela cei suferinzi, de această boală ; deaceea nu e sănătos să stăm în confact sau intr'o cameră cu tuberculoşii.

Copilul născut dintr'o mamă tuberculoasă îl putem salva, dacă îl izolăm de mamă tuberculoasă, făcându-i inoculure cu vaccinul Calmett, după 10 zile dela naștere

Tuberculoza se manifestă în mai multe feluri. De exemplu: putem avea tuberculoză pulmonarǎ, intestinală, osoasă, la ochi etc. Și din răceală putem căpăta tuberculoza dacă nu ne ingrijim, de aceea e bine, să se ducă la medic pentru a-i da îngrijirile necesare dacă cineva e răcit și tuşeşte mai mult de 4 zile. Tusitul fără a pune batista sau mâna la gură nu-i higienic, deaarece microbii tuberculozei dela cei suferinzi se răspândsc în aer şi cei ce sunt în contact cu bolnavul îi ispiră in plamani. Scuipatul pe jos este cel mai periculos, fiindcă în el se găsesc milioane de baccili ai tuberculozei, bine inteles, când scuipatul este al unei tuberculos.

Cum trebue să ne ferim de aceaste boală! 1. Copilul născut să i-se facă injecția cu vaccinul Calmet ssi să-l izoleze de mama suferindă. 2. Imediat când ne simțim slăblți, palizi și tușim mai mult de 4 zile, trebue să alergăm la medic. 3. Camera unde locuim trebue să fie asezată cu fata unde bate mai mult soarele, si să fie cât de des aerisită.

Cei suferinzi nu e bine să se căsătorească până când nu sa'u făcut sănătoși, devarece surmenajul căsnici face ca boala sà progreseze, cauzându-le moartea. - Celor ce Jucrează sub pământ, adică minierilor, li se recomandă să stee cât mai mult la aer și la soare in timpul liber, nu în cârciumile infecte nearisite, fiindcă numai aerul curat şi razele solare le poate aduce sănătate. ¿M. Jianu

## Dar opera aceasta - dupa cum ex-

 prima cu recunoșima insuși autorul ei, în parte și susținerii entuziaste și desinteresate a unor oameni de inimă și cultură, incepând a unor oameni de inimalul senerozitatea generalului Henri Cihoski, cu generozitatea generalului Henri cihoski,fostul ministru al Armatei, initiatorul subfostul ministru al Armatei, initiatorul sub-
scripției acestei lucrări, care a fost şi un toscriptiei acestei lucrări, care a fost și un to-
varăs priceput și aproape nedespărțit, de drum, varăs priceput si aproape nedespărṭit, de drum,
în peregrinările de studiu ale autorului sii încheind - last but not least, - cu ghidarea cheind - last but not least, - cu ghidarea deal și informațiile utile, procurate de d. C. Sporea, directorul Școalei normale din Deva.

In sfârşit, ca o încoronare a patronării acestei opere monumentale, una din somitătile incontestabile în Istoria Artei bizantine - poate cea mai mare - : prof. Charles Diehl, maestrul autorului român, a acordat savanta sa pricepere la dirijarea cercetărilor.
lată de ce eram indreptătiti, - credem, - să vorbim încă de la început, despre

## Bogăția auriferă a României

Bogătia auriferă în vechea Dacie Traiană, adică în România firească de azi, datează din primele începuturi de viată istorică ssi influențează - in al doilea rând, după agricultură, - intreaga noastră viață de slat

## Mineritul sub Romani

Războaele purtate de Romani, timp de un secol și jumătate, prin Europa, Africa şi Asia - intinzând stăpânirea peste 150 milioane de suflete - au costat sume fabuloase de bani, sleind tezaurul roman.

Acest tezaur trebuia refăcut!
Marii noştri istorici sunt de părerea că afară de cauzele politice care au determinat pe marele împărat Traian să cucerească Dacia, anul 105 d . Chr., o cauză a fost si bogăția auriferă din muntii Apuseni.

Dovada o face si graba cu care legiunea a 13 Gemină a ocupat reqiunea muntoasă dintre râurile Aries, Crişul Alb şi Mures colonizând-o cu lucrători' priceputii în ale mineritului.

Se afirmă cǎ pıada luată de Traian din Dacia, la ocuparea ei, a fost de 165.000 kg. aur ceeace la valoarea de azi ar insemna 18 miliarde lei, adică o sumă ce reprezintă bugetul tării pe anul 1934.

## Grupele miniere Romane

Impăratul Traian si-a manifestat in Ardeal geniul său organizator prin măsurile de ordin administrativ şi militar.

Atât din scrierile vechi cât și din cele mai noui, ale diferiţilor autori străini șị Români, se citesc date sigure asupra comorilor şi exploatărilor miniere din Ardeal.

Urme vechi parrǎsite in timpurile noastre - cari se păstrează si se pot vedea sii azi ne sunt o mărturie prețioasă a activităţii strămoşilor noştrii pe acest pământ românesc, pe care-1 numeau din căuza bogătitilor lui „Dacia felix" adică "Dacia fericitǎ"

DI I. Rusu Abrudeanu, un cunoscut fiu al acestor plaiuri, ne documentează că regiunile miniere exploatate de Romani au fost împărfite în 7 grupe miniere.

## 1. Grupa minieră Băita din jud. Hudedoara

Era situata la Sud de Bǎita, in muntii Sfredelul si Cornet, unde se intemeiase o mare colonie Romană dela care s'au găsit steampuri de piatră şi piuliṭe, cari se pot vedea în muzeul istoric din Deva.

In anul 1880, s'a descoperit in jurul "galeriei Ana" un tezaur monetar din timpul imparratului Marcus Aurelius. precum şi pietre cu inscriptii Romane

## 2. Grupa minieră Baia de Criş-Ruda din jud Hunedoara

Lângă Baia de Criş - la Măgura Caraciului ( 851 m .) - s'au descoperit 3 frumoase statui miniere Romane care îmbogătesc muzeul istoric din Deva.

La Chybé (Tebea de azi) - unde-şi doarme somnul de veci Avram lancu, eroul revoluției dela 1848, - se dovedesc urme de de băişag roman.

In minele dela Ruda (lângă Brad) unde a fost un remarcabil centru minier roman s'a gǎsit o inscriptie romană cu 3 litere initiale
această lucrare, ca despre o operă, unică și de o valoare neprețuită, ce stă cu toată demnitatea alăturea de operile cele mai de seamă, de specialitate, din literatura occidentală.

Aprecierile de mai la vale, citate din prefața maestrului Ch. Diehl, la primul volum al lucrării de care vorbim, consacră definitiv valoarea ei :
,E un mare serviciu pe care d. Ștefănescu 1 -a adus Istoriei artei, studiind un ansamblu de monumente, încá prea superficial cunoscute si examinând care a fost evoluția acestei picturi religioase. Și mai întâiu lutia acestei picturi religioase. Și mai intaiu
trebue sa semnalăm tot ceia ce cercetările trebue să semnalăm tot ceia ce cercetările
sale migăloase si tenace ne-au descoperit ca sale migaloase si
documente noi。"
"D. Ștefănescu a descris in cartea sa, cu multă şi minuţioasă grijă, marile podoabe păstrate de bisericile din România. Dânsul le-a studiat succesiv iconografia, tehnica şi stilul ; și din analiza stilului, mai mult încă din analiza tehnică, el a priceput să tragă
logului ungur Teglás Gabor inseamnă villicus Et Procurator" adică titlul unui functionar superior din administraţia minelor statului sub Romani.

DI Profesor-geolog F. Schumacher din Freiberg (Germania) precizează că „urme clare si vizibe de exploatări romane s'au găsit in mina din masivul Barza-Ruda anume in cele douả galerii paralele numite azi ${ }^{\text {nS }}$ Sofia și Mihail ${ }^{2}$ unde câteva trepte artistic săpate sunt fără ìndoială operă romană"

In treacăt fie spus ca aceste urme sfinte ale străbunilor noştrii constituesc cele mai bune dovezi contra Ungurilor care cred că se "desteaptä", dar care tot mai visează o „revizuire a tratatelor de pace"
3. Grupa minieră Firicel-MăguraDealul Ungurului

- din judetele Hunedoara sii Alba se intindea dela Germizara (Geoagiul de jos) pânà la Ampelum (adică Zlatna, La Germizara, s'au găsit figle și cărămizi cu inscriptia: LEG XIII GEM (Legiunea 13 Gemina). Aici era și o societate - Collegium Galatarum - a coloniş̧ilor aduşi din Asia mică.

La coama muntilor Fericel (inălțimea 1172 m .) si deałul Ungurului ( 1043 m ) existau mine renumite de aur.

Piulite si cioburi vechi romane se pot vedea la muzeul din Cluj
4. Grupa minieră Almașul mare, cuprindea teritoriul comunelor Stănija şi DupăPiatră din judeṭele Hunedoara şi Alba. Aici activitatea era concentrată in jurul muntelui Dosul Negru.

In minele dela Almaşul mare s'au găsit 2 statui romane reprezentând pe Jupiter și Juno cari iarăşi se găsesc ìn muzeul din Deva.
5. Grupa minieră Corabia-VulcoìBoteş (jud. Alba)
Erau cele mai importante sii productive exploatări după cele dela Rosia Montană. Pe muntele Vulcoiu - cu vârful său Corabia se află vestita mină de aur Sfinţii Petru şi Pavel aparţinătoare de com. Bucium - despre care se spune că prin anul 1857 dădea zilnic câte 20 kg . aur liber. Aici s'au găsit unelte, inscripțiuni şi rămăsiţe de locuinţe Romane.

Cele două cimitire, de lângă muntele Corabia, unde se îngropau functionarii, mun-citorii-sclavi și minterii ne sunt mărturia unei fecunde exploatări miniere Romane.

Pe muntele Negrileasa - tot lângă Corabia - s'au găsit numeroase monede Romane.

Este interesant cum se exprimă învătatul Germañ Lemper, despre celebra stâncă de bazalt "Detunata" la poalcle cảreia se resfiră comuna Bucium :
${ }_{\text {„Detunata este o importantǎ stâncă, }}$ care se înalţă pe coama unui deal la spatele comunei Bucium-Şeasa, având un perete de bazalt de o raritate neobicinuită. Peretele are o lungime de 200 m ., o înălțime de peste 100 m . si este format din stâlpi de bazalt cu câte 4,6 sau 8 . laturi, aşezați unul lângă altul ca într'o orgă. La poaiele falnicei stannci se află un mic ghetar ascuns in brădet". (Va urma).

## UID 1001001

## carestacpeloc

Toate neamurile lumía, duspă războiul cel mare, se främântă, fac incercǎrí, se luptả din răsputeri să-şi croiascả o viatâa nouax, potrivitǎ imprejuraxtrilor de azí.

Ungurií singuri stau pe loc. Ungaria nus e nici regat, nici republică. A raxmas aşa cum $\mathrm{s}^{\prime}$ a trezit din prǎhuşirea impăpătié austroungare, in frunte our un „regent", in frunte cui grofii sit baronii, cari aut stăpanit şit inainte de 1914. Deşì ťărănímea ungurească a luptat patris aní, pe toate fronturile de lupta, in Ungaria nus s'a dat inca votel obṣtesc. Níci nu s'a făcut ímpărţirea pământuluío Sunt sî acolo moşii de zeci de míi de jugăre. In mâna câtorva boerí sunt trei parrţi din țarǎ. Lumea veche träeşte in toata puterea, numai in Ungaria, dintre toate fările Europei.

Şi nu sunt nicí semne, că conducătorii de acolo s'ar gândi la reformele democratice.

Dar Ungurií aur rămas pe loc şi in ce priveşte purtarea lor cu frânturile de popoare ce au mai rămas sub stăpânirea lor Slovaci, Şvabi, Germaní, Româní, Rutení, Sârbí. Deşí au iscalit sí ei tratatele asupra minoritàţifor, obligànds-se să dea libertate naţională, in limbă, şcoală, biserică, altor neamurí cari trảesc Cul ei, maghiarizarea acestora se continuă ca ş̂́ inainte de räzboitr. Nu există in Ungaria școalâ, in care să se invete in altă limbă, decât ungureşte. Nus se tipăreşte nici o gazeta in altä limba.

Mai incolo: Inaite da razzboitu, renegaţii din Evrei, Nemţi, Ruteni, Slovaci exau cei maí mari unguri. Aşa sunt azi. Gazetele lor, in carí tunà şí fulgerà impotriva Româlor, in cari tunà si fulgera impotriva Româ-
niei, sunt scrise mai toate de renegati, indeosebi niei, sunt

Dar Ungurii nu se schimbà sii in ce priveşte câlăuzirea lor političă. Nus inteleg sil nut vor sa se impace cis tratatele de pace. Ei se văd şi se cred şí acum nus in țara lor adevărata, atata cât oo umple cus neamul lor ci intr'un fel de exil, de surghiun şi aṣteapta să se plímbe din ceas in ceas, dela Budapeşta la Brasov, la Sibiu, la Bistrita, la Timişoara. Sunt tari la cap sí nimeni nu-i poate face să se impace cus realítatea, cud dreptate care li-s'a dat şi lor ca şí altor popoare, ajungând stã. pâní pé pămantul lor naţional.

Aşa, ei att rămas intre popoarele Ettropei, un cuib ciudat de oamení, cari au ochí sii nu yor să vadă, urechí şi nu vor să audă.

Ei cred, cả in aceastà nemiscare şí ìmpietrire, stả tăria lor. Dar toată lumea le spune, ca aus cazzut intr'o vrajbả blestematá。care, curầnd saus maí târzits se va rázbuna tot
asupra lor.
I. Agärbiceanu

## Cinema ORIENT Brad.

## Nu pierdehi ocazia <br> de a vedea un film vorbitor in limba româhă,

Duminecă 25 Martie a.c.
Prima Dragoste
cu: Ana Bela şi Dinu Bodescu
concluzii igenioase și verosimile asupra "atelierului< de unde au eșit operile ssi asupra datei executarii lor. D. Ștefănescu atribue nu fără dreptate - importantă acelei metode care, din analiza stiințifică a substratului picturii, a culorilor întrebuinţate, a formei, a facturei, trage concluzii destul de precise și adeseaori importante asupra epocei si sensului marelor ansambluri, pe care autorul le lui marelor ansambluri, pe care autorul le
studiază. Dar ceia ce importà mai mult - și studiază. Dar ceia ce importa mai mult - și
aceasta-i tocmai ceia ce d. Stefănescu a pus acrfect în lumină - e caracterul ce trebue perfect în lumina - e caracterul ce trebue
atribuit acestei arte și partea de originalitate atribuit acestei arte si partea de originalitate
care se poate constata la ea.. Datoram d-lui Ștefănescu o carte foarte interesantă; bine informată, plină de lucruri noui si care ne învată multe, atât asupra artei religioase din provinciile românești, cât și despre istoria artei bizantine și a indelungatei sale influentee.

Prin lucrarea sa ce constă din 4 mari tomuri de text şi 3 bogate albumuri cu planşe - unele colorate, iar majoritatea executate
in fototypie, după fotografii originale luate de însuşi autorul, - volume publicate la Paris, în limba franceză, între anii 1928 si 1932, în conditiii tehnice admirabile, d. Ștefănescu a voit - și a isbutit in mod magistral, - să ne dea un »corpus« al picturilor murale din România întregită.

Obiectul principal al cercetărilor sale îl formează chestiunile tconografice. Concluziile la care ajunge ne aduc la recunoasterea unei gândirí teologice alimentate la mai multe izvoare și ajungând câte odată până la epoca antică.

Cât priveşte arta picturei religioase a bisericilor ș̦i mănăstirilor din Bucovina și Moldova - cea mai bogată și mai bine păstrată, dar nu și cea mai veche şi nici cea mai interesantă - d. Ștefănescu dovedeşte că dânsa a luat naştere și a evoluat în cadrul artei bizantine, sub influenta puternică a artei Constantinopolului din veacul al XIV-lea

# = BE ALE PLHCARIEi <br>  <br> <br> Tǎerea 

 <br> <br> Tǎerea}
(Continuare).

## Soiurile ${ }^{\text {En }}$ de nuc

1. De Sebesel. Este unul din cele mai bune soluri pentru export, fiind foarte căutat pe piața lumii. Are un fruct de mărime mijlocie, cu coaja albă, subțire, miezul dulce, foarte bogat în ulei. De baştină din comuna Sebeşel (Hunedoara).
2. Moldovenesti maxi, asemănătoare întru totul "cu cele de Sebessel.
3. Moldovenesti lungi. Au fructe de 2 ori mai lungi, decât late, cu miezul dulce, uleios. Puţin rǎspânditi la noi.
4. De Sf. Ioan. Foarte recomandabil de cultivat în mare, pentru bunătatea și belşugul fructelor. Infloreşte şi inmugureşte târziu, aşa că nu sufere de brumele târzii de primăaşa că nu sufere de brumele târzin de primã-
vară, deci se recomandả in regiunile cubrume nimia
5. Turcesti. Sunt cele mai mari nuci, Sunt de 2 ori mai mari ca nucile obişnuite. Ajunse la coacere deplină, miezul lor se zbârceşte, de aceea se mâncă incă verzi sau de curând coapte. Sufere din cauza frigului și a vânturilor reci.
6. Cu coaja subfire, numite și pițigoeşti, din cauză că sunt atăcate de piţigoi. Coaja lor este aşa de subţire, incât nucile se pot sparge între degete. Uneori coaja lipseste in parte. Are un miez bogat în ulei, foarte dulce la gust. Răspândită mai ales în viile din Moldova.
7. Cu miezul rosus, numite astfel din cauza culoarei miezului. Sunt foarte căutate ca fructe de masǎ.
8. Mayette, Pavisienue și Franquette (citeşte Maiet, Parisien si Franchet), au fructe destul de mari, cu coaja fragedă, foarte productive.
9. Fertile de Chatenay (satenei). Creşte până la o inălṭime de $5-7 \mathrm{~m}$. Foarte repede rodeşte, la 3-4 ani după plantare. Produce fructe mari şi frumoase. Cultivat pentru fructe şi ca plantă de podoabă.
10. Pletos. Se întrebuintează ca pom de podoabă, din cauza ramurilor sale pletoase. Produce nuci bune de mâncat, dar rodeşte rar şî puţin. Afară de soiurile arătafe pâna aici, mai sunt două feluri de nuci sǎlbateci si anume:
11. Nucul negru. Băştinaş din America de Nord, răspândit în centrul Europei si la noi, în jud. Mehedinti. Se cultivă in parcuri si în grădini pentru lemnul său cu ape foarte frumoase.
12. Nucul american. Băştinaş, tot din America de Nord. Se cultivă pentru lemnul său în parcuri, ca podoabă.

## Ynmulţirea

Nucul se inmulṭeste din sămânţă. Pentru aceasta se aleg seminţele de pomi sănătoşi, din soiurile alese, cu fructul mare, cu coaja subtire, cu miezul plin si gustos. Nucile se pun la stratificat, într'o ladă cu nisip, la începutul lunei Februarie. Nisipul folosit trebue să
fie foarte umed în ziua stratificǎrii, deoarece
si a traditiei helenistice de la care se inspira. Pictura caracteristică acestor provincii respiră de obiceiu o sinceritate și o fortă a sentimentului religios, adeseaori remarcabile. Foarte diferită de această pictură, prin iconografie ca ssi prin stil, e arta picturii religioase, ce a ajuns încă până la noi - foarte fragmentată si mult mai rău păstrată, dar cea mai veche si mai interesantă, - din Muncea mai veche si mai

Picturile murale din Muntenia sunt în legătură cu cea de a doua înflorire a artei bizantine din epoca care durează de la al XII-lea până la al XIV-lea secol. Ele se situează, în mod foarte precis, intre Serbia şi Moldova. Acolo, în Muntenia, inntâlnim - în prima ei fază - evoluția acelui stil, a cărui deplină înflorire am văzut-o în Moldova veacului al XV-lea și începutul celui de al XVI-lea. In al doilea rând, Muntenia aparține câmpului de influență a artei din ©Mistra, și tocmai prin aceasta iconografia ssi stilul picturilor din Muntenia diferă de arta moldavă.
nucile sug o mare câtime de apă. Cutiile se pun în pivniţă, unde vor sta până la începutul lui Mărtişor, când le scmănăm.

Un alt mijloc bun, este de a pune nucile intr'un sac sị a le afunda în apă curgătoare vreme de 3 sǎptănâni, înainte de sămănat. Dacă nu avem apă curgătoare le putem pune în orice vas cu apă de fântână, dar apa trebue schimbată la 4-5 zile, ca să nu capete trebue schimbatâ la $4-5$ zile, ca sâ nu capete
miros greu. Nucile cari au plesnit la vârf se pot saxmăna, celelalte sunt sau putrede, sau seci, deci se vor arunca.

La începutul lui Mărtişor se semănă in straturi la depărtare de 35 cm . intre rânduri §i $12-15 \mathrm{~cm}$. între firele de pe acelas rând.

După ce răsar pueții, îi plivim şi îi prăşim de $2-3$ ori pe an.

In anul al doilea puetii se mutax in §coala de pomi, la 80 cm . între rânduri si 40 cm . pe rând. In timpul răsăditului le scurtăm puţin vârful rădăcinii.

In toamna anului al treilea, sau primăvara anului al patrulea se plantează la locul unde rămâne pentru totdeauna. Nucul se plantează la $12-15 \mathrm{~m}$. in toate părţile.

## Altoirea

Inmulţind nucii prin sământă nu avem garanția că pomii obținuṭi vor moşteni întru totul însuşirile părinților, de aceea, încă din veacul trecut, s'a incercat altoirea nucului. Afară de cazuri foarte rare si de altoirea prin alipire, rar s'au prins mai muit decât 5 din 100 de pomi. Dar prin alipire nu se pot altoi culturi intinse, de aceea s'a gǎsit un alt mijloc de altoire, pe care-1 arăt mai jos.

Primăvara se scot pueții de nuc de un an, pentru a fi altoiți la masă. Pueţii se vor reteza la câțiva cm . deasupra rădăcinii, pentru a fj altoiţi în despicătură sau în triunghiu, sau prin copulaţie. Vârfurile ramurilor de un an, cari se potrivesc in grosime cu portaltoii, vor servi ca altoi. Altoii nu trebue sǎ fie mai mari de 10 cm . După ce îmbinăm altoiul cu port-altoiul, legăm locul altoirii cu rafle sii-1 ungem cu mastic. Puetii altoiti în felul acesta se vor planta pe o răsadniṭă rece, aşa fel ca punctul de altoire sǎ fie îngropat in pắmânt cam de 5 cm . Peste răsadniţe se pun geamuri, cari nu se ridică până ce altoii nu vor da lăstari de 10 cm . lungime, când altoil se pot socoti prinși. In primăvara următoare altoil se scot din raxsadniṭe şi se plantează în scoala de pomi.

Pe lângă altoirea arătată aici, nuculse mai poate altoii și sub coaje, în fluer (inel) şi prin alipire. Prin aliplre se altoesc nucii cu deosebire atunci, când vrem să altoim un soiu ales pe nucul negru sau pe nucul american. Altoirea se face in acest caz in trunchiu la 2.50 m , înăļ̧ime, pentru a putea avea lemnul preţios al nucului sålbatec și în acelaş timp să culegem fructe de mare valoare.

Mulți grădinari cred, că nucul nu sufere nici un fel de taxere, deoarece, spun ei, rănile făcute nu se vindecă, sau se vindecă foarte greu. Această părere este dreaptă pe jumătate : nucul nu sufere tăeri în vremea cât circulă seva (mâzga). De toamna, după căderea frunzelor şi până cel mult în Februarie se pot face tăeri la nuc, ungănd rănile cu mastic. La caz că nu am putut face tăerea în tımpul arătat mai sus, lucrarea se face in vremea când pomul este înfrunzit, in care caz scurgerea sevei (mâzgii) prin răni, nu va avea loc.

Se fac următoarele tǎeri la nuc: se taie ramurile lacome (de apă), se taie ramurile ce se încrucişează și se echilibrează (cumpeneste) coroana, adecă se scurtează la pomul neşte) coroana, adeca se scurteaza la pomul mai scurte, afară de ramura din miljoc, care rămâne de pre!ungire.

La tăerea nucului nu ne vom folosi de foarfece ci de cosor. Ramurile (crengile) uscate si cele groase se vor t㐅㐅ia cu ferestrăul și pe urmă se netezesc tăieturile cu cosorul.

## Duşmanii nucului

1. Mana nucului. (pătarea foilor şi a roadelor) Este provocatǎ de o ciupercă, care face pete mici, de culoare brună pe suprafafa foilor. Foile cad înainte de coacerea fructelor. Fructele atacate se usuca si cad inca din seate cu verii. Contra acestropeste vita de vie intaia oara zeama cu care se stropeste vita de vie întaia oara.
2. Paduchile nuculsi asemanàtor ca mărime şi formă cu pâduchele prunului, de care se deosebeste prin culoarea sa galbenă. Face câteodată colonii întregi pe ramurile şi
frunzele nucului, dar nu-i primeidios, fiindcả frunzele nucului, dar nu-1 primejdios, fiindcă
frunzele atăcate de această boală nu se răsu. frunzele atăcate de aceas
cesc. Se combate uşor.
3. Viermele nucilor. Este viermele ce se găseşte în nuci. Se pare că e unul şi acelaş cu viermele mărului şi al părului.

## Culegerea

In luna Sept. sau Oct. invelişul dinafară al nucii se Ingălbeneste şi crapẵ, lăsand să cadă nuca. Când cea mai mare parte din nuci sunt coapte se culeg. Recoltarea (culegerea) cea mai bună se face urcându-ne (suindu-ne) in copac și scuturându-l, mai bine decât să-1 batem cu prăjinile, cǎcl in felul acesta rupem ramurile tinere, adecă pe acelea cari trebui sǎ dea rod anul care vine.

Nucile culese se adună în grămezi, se desfac de coaje şi se pun la uscat intr'un loc cald, dar la umbră. Când sunt bine uscate se pot pune in saci sau in hambare, in locuri ferite de soareci

Incheiu şirurile acestea despre nuc, cu o vorbă rostită de unul dintre cei mai luminaţi regi al Frantel :
${ }_{\text {n }}$ Plantaţi nuci şi nepoții vă vor binecuvânta"!

## Prof. Martin Ioan

Influențele picturilor păstrate în Transilvania, sunt mai complicate: Un curent ne conduce către Italia meridională și Orient; acesta se încrucișează cu un al doilea, care ne poartă până în Serbia și Bulgaria. In sfârșit un al treilea face legătura între unele picturi din Transivania cu anumite monumente din Mun. tenia. Picturile bisericilor din Transilvania sunt însă documente de cea mai mare importantă căci ele ne luminează asupra unei portana, cavilizatiei Românilor de dincoace perioade a civilizației Romanilor de dincoace XII-lea până perioada care merge de la al XII-lea până la al XIV-lea secol, cum spuneam mai sus, şi care era foarte puțin cunoscută până acum. Ele ne desvălue o stare sociala relativ înfloritoare, precum si raporturi cu Occidentul, cu Sârbii și cu Muntenia. Iată de ce vom insista încă puṭin asupra caracteristicelor constatate de d. Ștefănescu, la monumentele religioase aflate în această provincie (Transilvania) si in special in tinutul Zarandului, înainte de a trece la descrierea amănunţită - după originalul autorului - a mo-
numentelor pictate aflate în vecinătatea noastră, la Crişcior și Ribiţa.

Monumentele religioase in Transilvania - ca și cele din Mntenia - s'au conservat in mare număr, ne spune d. Stefănescu, in al IV-lea volum al lucrării sale (»La peinture religieuse en Valachie et en Transilvanie«, Paris, 1932). Vechi biserici de mănăstiri, capele de palate princiare și de curți boereşti, sau bisericute de sate, - toate aceste diferite soiuri de edificii se găsesc răspândite aproape pretutindeni ; dar - în Transilvania - mai cu seamă în Sud-Vest, în vechiul district al Zarandului și la Hateg.

O a doua serie se întâlneşte în împrejurimile Sibiului şi ținutul Oltului, în regiunea subcarpatică, vecină cu Muntenia.

O a treia se grupează în regiunea de Nord-Est, în țara Maramureşului, vecină cu Moldova.

## Pregătirea sufletului pentru Invierea Domnului

Biserica noastră ortodoxă, ca o mama care-şi iubeste fii săi ssi nu le doreşte decât fericirea in timp şi mai ales in veşnicie, s'a ingrijit ca acum când aşteptăm cel mai mare act din vieaţa Mântuitorului, sǎ ne impună oarecari datorii, prin indeplinirea cărora să ne putem bucura de invierea din mortii a Domnului lisus Hristos.

Prima datorie pe care ne-o impune biserica este postul.

Postul prin care putem invinge orice ispită lumească a fost practicat de însuşi lisus Hrisios. Ei, dessi, Fiul lui Dumnezeu ssi Dumnezeu adevărat, înainte de-a-şi începe greaua misiune de propoveduire a Evangheliei Sale, mântuitoare, s'a retras in pustie, unde timp de 40 zile şi 40 nopti, a petrecut în post si rugăciune. Ceva mai mult, aici a fost ispitit de diavolul, care voia să-L atragă și pe El în cursele sale ca, odinioară, pe Adam şi Eva. Dar toate încercările diavolului au rămaăs zadarnice şi Mântuitorul a ieşit invingător. Dar biserica prin post nu cere numai abtinerea dela anumite mâncări, ci ceva mai mult. Cere o părăsire a grijilor şi a poftelor lumeşti şi imbogăţirea sufletului cu virtuți creştineşt. Cere o invingere a ispitelor pe cari diavolul le intinde omului la tot pasul, assa cum le-a întins şi Mântuitorului în pustie. Numai învingând aceste ispite, putem ajunge să ne bucurăm de fericirea pe care Mântuitorul ne-a casṣstigat-o prin moartea și invierea Sa . Ne cere o impăcare cu toṭi cei din jurul nostru şi o ingrijire și de aceia, cari din lipsă de mijloace mateiiale, trǎesc în mizerie şl sărǎcie. Acum când aşteptăm să ne bucurăm de triumful Mântuitorulut asupra morţii, se cuvine mai mult să ne aducem aminte de cuvintele Sf. Scripturi, pe cari Mântuitorul le va rosti celor buni, atunci când va veni ca să judece lumea! Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-aṭi dat să beau, strein şi m'aṭi primit, gol și m'aţi îmbrăcat, bolnav şi m'aţi căutat, în temniţa şi m'aţi cercetat. Mai ales acum când la tot pasul întalnim oameni oropsiţi şi neajutoraṭi se cere să ne gândim la aceste cuvinte ale Mântuitorului și să le ìndeplinim : dând de mâncare celui flămând, adăpând pe cel setos, primind pe cel strein, îmbrăcând pe cel gol, cåutând pe cel bolnav şi cercetând pe cel întemnitat. Sả le facem acestea ca nu cumva atunci când Mântuitorul va veni sǎ judece lumea, să fim și noi printre cei răi, cǎrora le va zice: „Duceti-vă dela mine blestematilor, în focul cel vejnic care este gătit Dia-
volului şi slugilor lui", cǎci am fost flămând si nu mi-ati dat să mănânc, însetat şi nu mi-ati dat să beau, strein şi nu m'aţi primit etc.

Aşadar, zadarnic este postul nostru dacă ne mărginim numai la abtinerea dela anumite mâncări, iar sufletul nostru ni-e plin de patimă şi ură contra semenilor noştri. Pentru ca postul nostru sǎ fie adevărat, să ne desbrăcăm sufletul de toate patimile. Să căutăm a ne împăca cu toṭi cari suntem în ceartă, să ne abținem dela înjurături si după cum zice cântarea bisericească: să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi, iertând toate pentru inviere. Numai făcând acestea, postul nostru va fi primit. Dar mai ales acum in preajma "Invierii Domnului", biserica ne îndeamnă pe fiecare să ne mărturisim păcatele. Acum dân-du-ne seama de multe păcate, cari ne apasă sufletul, să ne îndreptăm spre biserică şi acolo inaintea preotului, care e mijlocitorul intre no şi Dumnezeu, să ne spunem toate păcatele. Aceasta s'o facem fără nici o teamă, căci nu preotului spunem păcatele, ci lui Dumnezeu, el fiind numai mijlocitorul între noi şi Dumnezeu. Odată mărturisiṭi să ne căim de păcatele sǎvârsite și sǎ luăm hotărârea de-a nu mai păcătui. Numai după ce am făcut acestea cu frică și cu cutremur să ne apropiem de sf. Potir unde sub forma pâinii şi a vinului se află insuşi trupul şi sângete Domnului, cu care ne împărtăşim. Despre aceasta ne încredintează însuşi Mântuitorul la Cina cea de taină, unde luând pâinea a frânt-o şi a zis: ${ }_{\text {nL }}$ Luati, mâncaţi, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor " apoi luând păharul cu vin a zis apostolilor „Beti dintru acesta toti, acesta este sângele meu al legii celei nouă, care pentru voi pentru mulṭi se varsă spre iertarea păcatelor" Iată deci că Mântuitorul, care prin moartea si învierea Sa a mântuit lumea de păcate, stiind că omul din cauza firii sale slabe va greşi mereu, i-a dat şi posibilitatea de indreptare. Aceasta o căştigăm prin mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu prin intermediul preotului şi prin împărtăşirea cu trupul şi sângele Mântuitorului. Aceasta o cere biserica mai ales acum în postul cel mare, al Paştilor. Indeplinind aceste datorii pe cari ni-le cere biserica, cu sufletul impăcat putem aştepta mare bucurie a Invierii din morți a Domnului si Mântuitoruiui nostru lisus Hristos.

Trifu Benea student

## Revoluția lui Horia, Cloșca și Crișan <br> - Románii din Munfii Abrudului -

(Continuare)
de : Const. Tisu
Tot cu aceasta ocaziune il ruga sa pună in vedere iobagilor Români, acolo unde este cazull, ca să se liniştească şi sa fie supuşị domnilor pământeni, deoarece inscrierea in armatä s'a făcut fârả ş̧tirea impăratutuí aşa cà nus are nícío valoare.

Baronul Preisz din Sibiu, şi vice-colonelul Karp din Haţeg incả furả invitați să sisteze orice inscriere.

Comisarul Halmagyi in urma acestui ordin al guvernului sả deplasả in comitatul Albei şi incepu cercetárile, iar iobagilor cari mai veniaus să se inscrie la armatã, le vorbi intr'un ton foarte bland, sìi-1 indemnă sa se reintoarcà la casele lor, să fie linistititi şi să se supunå si pe mai departe domnilor pământeni sí functionarilor domeniului, cal inscrierea ce s'a fácut nus are nicio valoare, deoarece este făcută fărả ş̣tirea impăratuluí.

Tăranii Romaní, văzànd că le vorbeşte atat de blând il ascultarả fără să opună nici cea maí micà rezistențà, aşa cà comisarul Halmagyi nu putus vedea la ei, decât cea mai mase liniste şi supusnere.

Tot cu această ocaziune, puse in ve dere şi funcționarilor domeniuluŕ, ca să se poarte in viitor maí bland cus iobagii, şi sa nu-i mai asupreascà, - iar despre cele constatate ra

E: ttiaus că aceste sunt numai niste născociri ale guvernului, influenţat de nobilime, şí eraur ferm convinṣi, cả dacả aceastà conscriere s'a fǎcut fără ştirea impăratului, atunci ofiţerii efeptuitorí ar fí fost pedepsiţi până acum, dar nepedepsirea lor, adeverea că ceeace s'a facut, s'a făcut cu ştírea impăratuluí, - din care cauză tăranii incepură din nou să ameninṭe şì să ceară arme.

Astfel tarranii din Zarand strigară in piata Braduluí, cả se due la vice colonelul Karp in Hateg şi vor cere din nous arme şi dacà nus le va da il vor scoate afarả din casâ si 11 vor ucide.

Ameninṭărí de acestea se auzeau din toate parrţile.

Nomilimea Ungureascã vǎzându-se din nous in pericol se plânse iarăşi guvernulai din Transilvania.

Baronu1 Brukentha1, avand rapoarte cari eraus in contrazicere cus plângerile nobilimii, delegă prin luna Octomvrie a anului 1784 pe secretarul guvernului Ştefan Costa \de Beiuss, - care exa de naştere dín Halmagius - sà cerceteze dacł este ceva pericol. In tímpul cercetărílor insă, ṭăranii Româní incetaserà cu ameninţările si torceaus in ascuns din caerul *evoluţiei, aşa cả secretarul Costa nu putut afla adevărata situaţ̦ie, in urma cărui fapt raportà guvernului ca poporul din comitatul Hunedoarei este liniştit, iar in ce priveşte comitatul Zarandului nu a putut afla nimic sigur.

Baronul Brukenthal, bazat find perapoartele comisarilor, aduse la cunoştinṭa Can celariei aulice din Viena, conţinutul lor.

Da, poporul Român ce e drept, se linistise, ca dupả calteva zile sà poata incepe ngrozitorul măcel.
(Va urma)

## Pionerii culturii

Problema culturii a raxmas tot nedes legată: plaga ignoraţiei predominả incả peste poporul român, deşí oameni cus inimíle incâl zite de speranṭă şi dragoste fac sacrificíi enorme pentru inláturarea eí

Analfabetismul troneaza orgolios, peste masele românestí, - care aut oroare de cul turà, - sfidànd pe duşmanii neputencioşi. Va ingenunchia vr' odata la picioarele culturii triumfătoare?

Actisala guvernare ne da oarecari spe rante prín activitatea ce-o desfäşoarả d1, mi nistru al şcolii. Apostolii, ostaşi ai culturii, insufletiţi de imbolul ce li se da penirus a lua cus asalt cetatea intunericului, suràd timid caxci stim ceeace-i aşteaptă. Vom merge 1a asalt dar riscăm să păţim ruşinea de a fi in vinssi neavând armele necesare pentru a-1 duce la bun sfarşit.

Invatâatori tinerí care incà mai poarta haina roasả in coate de bancả, sunt trimisisi sa lupte pe frontul culturii, acolo unde intunericul este maí mare, fără altă armă, decât idealu capàatat in şcoală. Armă slabă, care se va frănge in scutul realitaţi, la prima lovitură Vor cảdea injưnghíaţí de sabía răutăţii ome nestí si cus toate indemnurile sí comenzile superiorilor, î va fi imposibil sả se ridice pentru a continua munca de 6 ore pe $z i$ deşí pământul se invarteşte in jurul axei sale numai in 24 ceasuri. Lupta sfântà va rămâne pierdută panả in momentul când luptătorul cus pieptul rănít de săgețele ignoranṭei, va primi in mână mijloace pentru a putea invinge.

Asigurarea existenţel de care este lipsit invàţătorul, trebuie datà fíceăruía şi posí bilitatea de a-şí satisface gustul de culturả generala pe care í le-a format scoala

Atunci, intunericul va putea fi isgonit de lumină şi zorii unei noui speranṭe se vo ivi inaintea fiecarruia, constient de menirea sa.

Insufletití si condussi de profesorii culturí romàneşti, vom ştí sả arâtăm că suntem demni de a fí numiţị ostaşí aí cărţii, executand cui dragoste insărcinarea ce ne-am luat de aduce lumină, unde este intuneric.

Ridicand pe invâtâtor ridicảam şcoala sị salvând şcoala salvăm naţiunea.

STAN ŞERBAN.

## Cererile de transferare in invădământul primar

Ministerul instructiunii publice aduce la cunoştinţa generală că membrii titulari ai corpului didactic primar, care doresc a fi transferaţi, conform dispozitiunilor art. 124 din legea inv. primar şi 237 din regulamentul de aplicare al aceloraşi legi, in locurile publicate vacante sau cari eventual ar deveni vacante prin transferările altora, vor înainta cererile lor de transferare serviciilor locale de învăţământ respective, pânnă la 15 Aprilie 1934.

## Cronica polilicà

In ultimul timp s'a vorbit, tot mai muit, de o regrupare a partidelor politice. Este un semn bun. Au început să vadă și conducători partidelor, - inutil fragmentate în ultima vreme, - căci ar putea fi mult mai folositori Patriei si Neamului său, dacă s'ar da mâna, lăsând la o parte ambitiile desarte, interesele personale, etc.

Si mai ales acum - când vânturi năprasnice bat la hotarele țării noastre se simte mai mult ca ori ssi când nevoia solidaritătii între oamenii luminaţi, cu rost de conducători ai destinelor neamului acestuia.

Trebue să ne consolidăm in interior. Consolidare atât din punct de vedere finan-ciar-economic, cât și politic, cultural, religios, etc. Și cine ar putea să ajute mai mult, să ieşim din impasul în care ne găsim, dacă nu acei ce sunt pregătitị, ce au atâta experiență, din anii de ucenicie.

Să dau un exemplu. Suntem siguri că nu s'ar fi întâmplat afacerea scandaloasă, ce se numeste "Skoda«, dacă dr. Lupu, nu s'ar fi desprins de la matca sa: partidul na-tional-fărănesc.
lată de ce noi privim cu ochi buni fuziunea partidului dr. Lupu cu partidul na-tional-tărănesc; şi privim cu simpatie apropiata fuziune dintre partidul »Poporului«, de sub conducerea d. general Averescu, cu partidul d. C. Argetoianu.

Nu putem încheia această rubrică, fără a spune câteva cuvinte sil despre acordul dela Roma, semnat zilele trecute intre statele: Italia, Austria şi Ungaria.

Ori cât s'ar spune că are un caracter comercial, motivl adevărat, motiv care a dat naştere acordului de la Roma este: a contrabalansa in Balcani, actiunea acordului incheiat săptămâna trecută între România, Grecia si Turcia; acord inspirat - aşa spun statele interesate - de Franta.

Italia, căci ei îi revine initiativa încheerii acordului de la Roma, a cautat - cu alte cuvinte - ca prin întelegerea celor trei tate semnatare sǎ diminueze influența politică a Franţei în Balcani, unde Italia are tot interesul să predomine.

Alt punct pe care l'a vizat Ducele prin încheerea acestui acord, e să-şi stabilească cât mai mult influenţa în Europa Centrală.

In orice caz trebue să fim atenți in politica noastră externă, căci se prevăd uremuri furtunoase. Trăim vremurile inainte de războiu.

- Legea datoriilor Agricole si Urbane. Actualul guvern a intocmit un nou proect de lege - al datoriilor agricole şi urbane.

Acest proect - va fi votat de parlament - adică va deveni lege, având și aprobarea M. S. Regelui înainte de 1 lunie a. c.

Până la această dată sunt suspendate toate urmăririle şi executările.

- Din Rusia vine ştirea că 600 de pescari s'au dus să pescuească în Marea Caspică. Colibele şi le-au aşezat pe un ghețar de pe țărmul mării. Dar la un moment dat gheaţa s'a desprins de tărm și vântul l'a împins în largul ei.

Cu toate ajutoarele trimise, nu au putut fi salvaţi decât 200 din ei ; restul de 400 s'au innecat, de oarece sloiul de ghiaţă, din cauza cǎldurii, a început să se topească, rupàndu-se în bucăţi. Cu ei s'a înecat sii 200 de cai. Năprasnică moarte...!

Când transferarea se cere pentru o scoală din altă regiune. Serviciul local de învătământt care a primit cererea, esie obiigat ca până la 1 Mai să o innainteze regiunii unde se găseşte scoala la care s'a cerut transferarea.

Cererile vor fi insotite de avizul motivat al inspectorului scolar respectiv, in cazul cand sunt mal multị solicitatori pentru acelaş post, vor anexa la cereri ssi acte prin care să facă dovada dreptului de a fi preferaţi în ordinea îndicată de art. 126 din lege.

## O lămurire

Intr'unul din numerile din gazeta noastră, am publicat o poezie populară, unde se pomenea şi de cuvânful „Zăvelcă"

Culegătorul poeziei, un colaborator al nostru, a căutat să explice acest cuvânt, nefolosit în regiunea noastră.
D. Emil Cioroianu, un cititor al nostru, ne lămurește că e îțeles greșit acest cuvânt, - făcând următoarea observație: „Zăvelca", nu e un , "ăibăraş cusut frumos care se purta mai de mult prin Dolj" ci a fost și este o fustă încreftită cu dungi in diferite culori, făcută din lână vopsită. Ea se poartă și astăzi mai ales de femeile mai în vârstă, care o fixează de mijloc cu ajutorul băierilor.

Acum ca și altă dată tărăncile oltene, in special cele mature, nu se pot despărți nici de „bete" pe cari și. le înfăşură împrejurul mijlocului precum nici zăvelcile cu dungi înguste colorate, potrivit vârstei mai deschise pentru tinere, mai închise pentru bătrâne.

## Stiri de tot felul

- Secretarıl particular al M. S. Regelui, d. P. Dumitrescu, a demisionat din acest post.
- Fratele exîmpărătesei Zitta, prinṭul Sixt de Baurbon, a încetat din viață la Paris, in palatul socrului său.
-- Luni 19 Martie c. a inceput procesul asasinatului de la Sinaia.
- Termenvl de predare al cererilor de transferare în innvătământul primar s'a prelungit pânǎ la 15 Aprilie a. c,
- Ministerul de finantee a aprobat plata pe anul curent şi prevederea în bugetul viitor a celor 5000 posturi din înv. primar înfiinṭate.

Duminică 25 Martie c., d. Teodorescu, ministrul îndustriei şi comerţului, ne va vizita tinutul nostru.
Vizita este în legătură cu candidarea sa ca senator, - al Județului Hunedoara, la alegerea parțială ce se va face în curând.

- Ministerul instructiunii a trimis tuturor revizoratelor şcolare un model de fişe pe care urmează s'o complecteze cu foate datele cerute, învăṭătorii cari doresc să fie transferati.

Invăţătorii vor cere aceste fişe dela revizoratele respective.

- Regina mamă a Olandei a încetat din viaţă Marţi 20 Martie c.
- Duminică, s'au împlinit 14 ani de la moartea marelui istoric român A. D. Xenopol.

Cornellu Zelea Codreanu a fost arestat, - de siguranţa generală a statului, pe când se da jos dintr’o maşină, pentru a se prezenta organelor politileneşti.

In viitorul buget se vor prevedea toate scolile de agricultură cari au local propriu. El vor funcționa cu noul an scolar.

Ministerul agriculturii va acorda gratuit pomicultorllor, instrumente si aparate pentru combaterea cu succes a insectelor vătămătoare

Legea administrativă filnd promulgată, consiliile comunale şi județene vor fi dizolvate.

## VA RUGAM

A ACHITA
ABONAMENTUL

## Stiri din Zarand

- Epidemie de pojar la Brad. In orăşelul nostru şi jur sau declarat peste 100 cazuri de pojar. Șolile primare au fost închise pentru câtva timp.

Până acum s'au innegistrat 35 morti.

- Duminică 18 Martie c., la şcoala primară din Valea Brad s'a organizat cu elevii şoalei o sezătoare culturală.

Au luat parte părinții elevilor. Invătătorul din loc a vorbit despre: "CARTE«.

- Duminecă, - și în Ormindea a fost o șezătoare culturală, organizată de d. R. Borza, înv.

Cu această, ocazie s'a hotărît - la propunerea d. învăṭător - să se clădească o nouă sală de clasă, celelalte nefiind încăpătoare pentru elevii cari frequentează școala.

- De câteva zile în ținutul nostru se află d. inspector general Cristea, din ministerul de agricultură şi d. inspector Vărzaru.

Domnialor inspectează lucrările executate de agronomi - în ceeace priveşte sădirea pomilor.

- Exprim și pe această cale, călduroasele mele mulţumiri numerosului public care a participat la îmmormântarea neuitatei mele soţii, Maria Florea, la 11 Martie 1934, precum și tuturor cari au depus cununi pe coscciugul ei, ssi mi-au exprimat condoleanţe personal, prin telegrame şi scrisori.

Preotul NICOLAE FLOREA
Baia de Criş.

## Possta redactiel

- D. M. Bogza. Il vom publica, când se va isprăvi articolul „Studiul iconografic...".
- D. I. T. Căzăneşti. Articolul este bun. Insă interesează regiunea Jiului. Publicaţi-I la "Gorjanul", sau la "Avântul".

Ai talent de povestitor. Trimiteti-ne ceva ce ar interesa regiunea noastră.

Fii prietenul gazetei noastre.

- D. Stancu I. Comitetul va decide.
- D. Cioroianu Orăștie. Te considerăm colaboratorul nostru şi-ţi mulţumim pentru ajutorul ce ni-1 dai.
- D. C. Poezia „Criştiorul" —nu se publică.
- D. Preot Felea - Arad. Ne-am bucura dacă și la foaia noastră aţi colabora. Dorim să grupăm pe tofi Zarandeni din jurul acestei foi.


## CREIONUL

indispensabil inginerilor technicilor şi desemnatorilor
 ARAND*BRAD.

> Reclama e
> sufletul comerituluis datio reclamăla ziarul nostru si observatil rezultatul.

