

# ,Ziua arborilor ...ziua pomilor" 

Primăvara şi-a făcut apariția şi in cortegiul ei se apropie "ziua arborilor", devenită în câţiva ani o tradiţie pe întinsul ţării noastre, după ce de mult timp era una în alte tări, mai cu seamă din centrul Europei.

Vă rog însă să credeţi cǎ titlul de mai sus nu reprezintă un pleonasm, nici voit, nici întâmplător ; dânsul vrea să exprime numai dorinţa, ca ziua sădirii arborilor - zi de sărbătorire a primăverei şi a muncii - să capete cât mai curând, pentru ţara noastră un caracter mai utilitar, pe lângă acel ideal si simbolic, devenind 0 zi a pomilor.

Cine nu știe că cultivarea pomilor a format, din primele noastre începuturi de organizare civilizată, una din avuţiile noastre naţionale? Dar câți iși mai bat capul cu decrepitudinea ei actuală ? Câteva frumoase pepiniere crelate din iniţiativă particulară, si alte câteva ale statului, au aflat prea puțină atentie din partea marelor masse de proprietari de livezi, cari găsesc, de sigur, că e mai comod să aștepte totul de la pronia cerească.

Dar pronia cerească nu ee dispusă să ajute pe nimenea, care nu caută mai întâiu să se ajute singur. Livezile au fost lăsate, aproape pretutindeni, neîngrijite, neîmprospătate, părăginite, şi iată că acum asistăm là agonia lentă a culturilor de pruni, înăduşitii de muşchiul parazitar, care s'a desvoltat nestingherit de nimeni ; după cum privim, revoltaţi, dar neputincioşi, la desfiinţarea livezilor de nuci, doborâţi de însă-şi securea cultivatorului miop şi neînţelegător. Cităm din multele, numai aceste două exemple, mai caracteristice pentru tinutul nostru, şi pe care le poate observa fiecare, aproape zilnic, poate chiar în propria luj bătătură.

Nu voim să ne lamentăm: n'ar mai folosi la nimic ; dar dacă răul consumat nu se mai poate schimba, se poate însă îndrepta; aceasta depinde numai de voinţa noastră.
„Ziua arborilor" este ocazia cea mai bine venită, pentru ca această voinţă de indreptare să se manifesteze, devenind pilduitoare.

Ne amintim de un articol svâcnind de dragoste pentru arbori, plin de constatări crude, dar şi de indemnuri mângâietoare, publicat acum un an, în coloanele "Universului" de marele cărturar şi educator al tineretului, care este profesorul I. Simionescu. Era scris tot cu prilejul "zilei arborilor". Nu ştim precis ce urmare practič va fi avut. Judecata pătrunzătoare, cât şi simţirea vibrantă, cu care fusese scris, nu se poate Insă sǎ nu fi trezit ecou in sufle-
de Ing. Gh. Minovici
tele înţelegătoare, ale factorilor de guvernământ, cât şi a celor educatori, cu toate că articolul părea că se adresează numai tineretului și in special celui cercetășesc.


Clisseri reprezintă una din troítele ce se vor ridica pe locurile istorice din Zarand cu ocazia comemorărí

Iubiţi muncitori mineri! Aţi dat obolul vostru pentru ridicarea troițelor martirilor neamului: Horia, Cloşca și Crişan

Răspunzînd apelului făcut de fruntaşii intelectuali ai Zarandului, țì-a arătat Incă odată că ştiți să preţuiți jertfele străbunilor și părinților voştri, - cari şi-au dat suprema jertfă, - pentru înfăptuirea ideii naţionale: Reîntregirea Neamului.

Aţi consfinţit prin fapta voastră un act de pioasă amintire martirilor neamului nostru.

Cultul celor ce au murit, în această pământească viaţă, pentru neam şi patrie. înalţă sufletele noastre în sfera cea înaltă a binelui pentru sacrificiu și umanitate unde un neam trebue să trăească ca să fie mare.

O reacțiune fericită a pornit, în ultimul timp, chiar dela Ministerul agriculturei, prin admirabilul "Apel către pomicultori", - admirabil ca conţinut, dar şi ca formă înălțătoare - semnat de d I. Manolescu-Strunga şi lansat în toată ţara, în ultimele zile ale lunii trecute. Dar acest prim pas, pentru a-şi da roadele aşteptate, trebuie susţinut de toţi câţi formează intelectualitatea ţării, cu mijloacele de care dispune fiecare. Prima îndatorire, ca şi prima cinste, credem că revin dascălilor-educatori, cari au la îndemână mijloacele cele mai utile şi generoase de propagandă şi realizare: tineretul acestei țări. Iată de ce ne adresăm lor, în special, cu aceste modeste rânduri şi ne îngăduim să le amintim despre „ziua arborilor" care se apropie, sugerându-le să o transforme lîn viitor, intr'o „zi de sǎdire a pomilor roditori", înţelegând că aceştia au dreptul să fie preferaţi înaintea oricăror altor plantaţii, ori unde condiţiile locale le pot fi prielnice, ceie ce este prin excelenţă cazul, tocmai in ţinutul nostru.

Bineînţeles această măsură, pentru a fi utilă nu trebue să se mărginească la o singură zi pe an ; ziua aceasta înseamnă doar prilejul cel mai potrivit, pentru a da semnalul de începere a unei noui campanii de muncă rodniçă şi constructivă, de o necesitate poruncitoare astăzi.

Ar fi păcat ca acest semnal pornit, anul acesta, de atât de sus şi concretizat în termeni atât de aleşi şi mişcători, să nu găsească destul răsunet în conştiinţa celor indicaţi.

Noi sperăm însă contrarul.

## Ridicarea troiţelor pentru eroii neamului.

Hotărârea ce aţi luat-o de a da ceva din munca voastră - mă face să întrevăd că urmaşii - acelora ce stau în jnrul tronului dumnezeesc, unde i-a aşezat moartea lor glorioasă pentru patrie, merg nu pe calea pierzării sau a rătăcirii, ei pe calea cea bună, desăvârșind ceace ei ne- au lăsat cu atâtea sacrificii.

Popor Zărandean!
Contribuiţi la facerea troiţelor, pentru a putea arăta acelaş crez neclintit, pentru marii eroi ai patriei care nu se pot uita niciodată.

Eroi ai neamului!
Dormitti in pace ; poporul Zarandului este cu voi, uniţi în cugete si in simtiri.

Vor şti să vă fie urmași vrednici.

Ing. Vasile Petrescu-Livadea.

## Despre

Deoarece in mai toate satele din regiunea noastră - bântue, mai ales printre copii, pojarul, dăm mai jos după. Dr. N. Grigoriu, medic, câteva noțiuni despre această boală spre a fi cunoscută și felul cum poate fi tratată.
-Această boală se arată prin apariţia unor pete roşii pe corpul boinavului; ea se arată mai cu seamă la copii și foarte rar la adulți.

Simptomele. Inainte de a eşl petele pe corp, bolnavul este cuprins de o slăbiciune in tot corpul cu fiori de ffigz, cǎldură sii durelie de cap. Ochii bolnavului sânt roşii, lăcrâmează, şi nu pot suferi lumina. Din nas se scurg necontenit mucosităţi și au dese strămutături. Bolnavii tuşesc şi au respirațiunea grea.

Prezența accstor trei semne ne face să ne gândim pe dată la pojar, căci nici o boală nu presintă de odată aceste trei semne.

La unii copii bolnavi de pojar ssi cari sunt insoṭite uneori de accidente înspământătoare precum : delir şi convulsiuni ; de indată innsǎ ce apar petele pe corp, aceste accidente dispar.

După două sau trei zile se observă pe frunte, pe obraji, pe gât, pe piept, pe brate, pe pântece, apoi pe tot corput o multime de mici pete roşii împrăştiate intr'un mod neregulat, iar uneori unite in grupuri, având asemănarea cu muscături de purice.

Câte odată copil se plâng de dureri de gât și sînt răguşịiti. Dacă ne uilăm în gâtul bolnavului vedem aceleas pete ca si pe corp innsă mult mai roşii. Când pojarul a eșit complet peste tot corput, toate simptomete se micşorează, slăbiciunea şi durerile din tot corpul dispar.

Dacă boala îşi urmează regulat mersul ei, atuntel cam in a patra zi după eşirea petelor pe corp, încep a se ingălbeni, apoi se cojesc și cad sub formă de solzi, iar bolnavul intră in starea aşa numită de convalescență, adică starea inl care incepe a se purte pe picioare.

De multe ori se poate inntâmpla că după ce a intrat în convalescentă, bolnavul să rămâe cu o tusă uşoară sau răguşeală caré să dureze mai mutt timp; lo acesti bolnavi trebue de luat seama, căci de multe ori la unii din ei, pojarul a fost pricina unor boli de piept foarte grave.

Tratamentut. Când un copil prezintă simptomele arătate mai sus, nu trebue să întârziem nici un moment şi să-i dăm ca beuturi următoarele ceaiuri enolinete si pectorale: de nalbă, toporaşi, flori de limba boului sau de soc, cu puţin zahăr sau miere, care ceaiuri se prepară in modul următor

## Se ia flori de toporași <br> 10 grame <br> Apă ferbinte <br> 1 litru.

Se toarnă apă ferbinte peste flori, se lasă astupat 5 minute apoi se strecoară și se adaugă zahăr cât vrei să fie de dulce.

## Studiul iconografic al prof. <br> I. Ștefănescu, în România

(Bisericile din Crişcior, Ribiţa și alte
tipice biserici ardelene)
de : Gh. Minovici
Bisericile din Hate .
piatra si prezinta un tip zidite in piatră si prezintă un tip arhitectural particular, care se poate raporta la vechile tradifii locale, pe de o parte, la stilul roman din veacul al XII-lea sil al XIII-lea, de altă parte. Monumentele originale sunt rare, dar câteva sunt de o mare valoare artistică.

Pe lângă aceasta, acelea zidite din piatră sau cărămidă prezintă un interes considerabil şi prin vechimea lor. Ele datează, în adevăr, din veacurile XIV și XV ; câteva par să se ridice chiar până la secolul al XIII-lea. Acestea ocrotesc picturi de o mare importanṭă, fiind originale si executate la sfârșitul secolului al XIII-lea, î al XIV-lea și la inceputul celui de al XV-lea.

Grupul format de bisericile de piatră din judefal Honedoareí e fără îndoială, cu mult cel mai important, căci el cuprinde monumentele cele mai vechi și cele originale.

Medicină popullară

## pojar

Tot în acest mod se prepară ssi celelalte ceaiuri de mai sus. Bolravul trebue să stea in pat intr'o cameră intunecoasã, căcil lumina il supără la ochi. Va fi bine acoperit, insă nu prea din calea afară, cǎci o căldură prea mare ar pute să-i aducă sângele la cap şi la piept şi astfel se impedice mersul regulat al boalei. Căldura in casă să fie potrivită şi neschibătoare.

Durerile de cap se vor combate cu muş̧tar aplicat la pulpe sau al coapse; pe frunte să nu se pue comprese reci, cǎci împiepică eşirea petelor; se va face unul sau două clistire sau cu sare sau cu miere.

Dacă lusa indeseşte pe bolnav, se poate da câte o ceşcută de ceaiu de mac seara sau dimineaţa. Ceaiul se prepară ca cel de toporaşi; sau se poate da dacă este la îndemnă una lingură de sirop de diacod, sau 2-3 picături de taudanum intr'un ceaiu oarecare.

Dacă eşirea petelor intârzie, atunci se fac pe tot corpul fricţiuni cu o cârpă uscată si se pune pe piept cataplasme de făină de in cu puţin muştar, in acelaş timp se va da bolnavului ceaiu cald de flori de soc sau teiu, a cărora preparitie s'a arătat mai sus.

Dacă tusa este mare și scoate cu greu flegma atunci se va da bolnavului câte un pachet de câte 25 centigrame de pulbere de ipecacuana până începe să verse.

Pentru a impedica inflamațiunea de urechi cari se pot ivi in urma acestei boli, e bine a se face bolnavului frectiuni de 2 ori pe zi cu solutiuni de acid boric și anume: acid boric 2 grame, apă caldă 100 grame.

După vindecare, copit trebue tinutit in casă încă câteoa sile pentrú a inlàturra inflaţiunitle de plämânt. Camera se va łine potrivit de caldă, mai cu seamă dacă bolnavii au tusit tare in timpul boalei, şi dacă ne dau de bănuit că vor rămâne cút vre-o boală de piept, căct pojaral este de multe ori cauza ofticei, mai cu seamă la cei predispuşì la această boală.

Când o epidemie de pojar se iveşte intr'o localitate, trebue pe cât e cu putinţ̌̃. sǎ se îndepărteze cei sănătosịi. Această izolare trebue să dureze cel puțin 15 zile. Acesta e singurul mijloc pentru a opri intindere boalei ${ }^{4}$. Dr. N. Grigoriu

In cursul săptămănii viitoare va fi depus in parlament proectul de lege pentru modificarea unor arricole din legea invátà mântului primar - normal din 26 lulie 1924.

Proectul de acum repară neajunsurile cauzate de modificările anterioare, restabilind situaţia din 1924 și se referă la exa menul de capacitate ale invătătorilor, numirile acestora si condititile de control scolar.

Proectul mai prevede infiinfarea »Casei sănătăți Copiluluik, instifutie ce va avea menirea să imbunătăţească starea fizică a elevilor. La scoatele normale se va infiinta a 8-a clasă, care va fí destinatà specializărit.

## DI. Ministru al Industriei și Comerțului la Brad.

Duminică 25 Martie a. c., DI. Ing. N. Teodorescu, ministurul Industriei şi Comerţului a făcut o vizilă la Brad.
DI. ministru a sosit la Brad la orele
${ }^{1} 0 \quad 1 / 2$, find insotit de Dnii : Dr. Miocu prefectul Jud. Hunedoara, I. Valcu, senator de Hunedoara, și deputat Bârsan.

La Brad a fost salutat de reprezentanții partidului liberal, în frunte cu DI. deputat Dr. Cornel Tisu, autorităti, şcoli și de către conducăterii şi functionarli Soc. „Mica".

Dintre cei ce-1 aşteptau am remarcat pe Dnii: Ioan Gigurtu, directorul general al Soc. "Mica", Ing. Adolf Sieber, directorul technic al Soc. „Mica", lng. Valer Ambrus s. dir. Soc. "Mica", Ing. Alfred Klein procuristul Soc. ,,Mica", Dr. Cornel Tisu, deputat de Hunedoara, Ioan Bocǎescu, primarul com. Brad, loan Ghişa preşed. camerei de Comert, D. Zapan, membru in consiliul judetean, etc.

La sosire fanfara Soc. „Mica" a cântat un mars de primire, iar Dnii: deputat Dr. Corne! Tisu și Ioan Bocǎescu, primarul Bradului, i-au urat bun venit.

După primire D 1 ministru împreună cu insofitorii D-sale şi reprezentanţii Soc. "Mica" at mers la preturax.

Dela pretură au plecat la biserică, unde atu asistat la serviciul religios, apoi au vizitat muzeul și amfiteatrul liceului Avram Iancu.

La pretură au stat de vorbă cu consilieri comunali,şi cu delegaţile meseriaşilor şi muncitorilor de pe valea Crişului Alb.

La orele 12 au plecat la Gurabarza, vizitând gura minei dela Barza, şi şteainpurile Soc. "Mica", după care a tinut o cuvântare de câteva minute.

Din cuvântarea tinută de D1. ministru, in curtea șteampurilor am reţinut: graţie muncij pe care o depun conducători, functionarii și munc itorii Soc. „Mica", societatea prosperă, făcând ca să mărească productia de aur care insemnează o mare bogăţie pentru tara noastră.

Dela Gurabarza s'au reîntors la Brad, unde s'a servit o gustare la pavilonul Soc. „Mica". La ora $2 \frac{1}{2}$ au plecat la Orăşuie, fiind invitat de Dl. senator Vâlcu la masă.
M. Jianu.

> Reclama suliotul comeryulut. Datio reclamăla ziarul nostru si observaţi rezultatul.

Din punctul de vedere al planulut ar-
hitectonic, cele mai vechi din bisericile acestui hitectonic, cele mai vechi din bisericile acestui grup au structură romană. (Streiu, Sânta-Maria Orlea, vechea biserică reformată din Deva,
Ribiṭa, Crişcior).

Ele sunt longitudinale, cu o singură navă dreptunghiulară, împărțită în nartex, nava propriu zisă şi altar. Acesta din urmă, mai jos decât nava, are formă circulară sau poligonală. Clopotnita, foarte înaltă, e aşezată la Apus, deasupra intrării. Alte ori ea încoronează nartexul sau nava, formând structuri basilicale mai complicate, cum e cazul bisericei din Streiu-Sânoiorgiu. In sfârṣit unt al treilea tip, unic, e biserica cu plan sârbesc, a mănăstirei de la Prislop.

Din punctul de vedere iconografic, studiul picturilor aflate in aceste biserici prezintă un interes mult mai mare decât al acelora din bisericile bucovinene sau moldoveneşti. Mai întâiu, aici, picturile iconografice sunt mult mai numeroase. Apoi ele se raportează în cea mai mare parte la o epocă mai indepărtată. In sfărşit ele prezintă mai multe tipuri. Unele ne conduc în Italia meridională si Orient; altele, din aceiași regiune, sunt rămăşite de vechị concepții foate interesante.

Din punctul de vedere istoric in sfarsit studiul picturilor din Transilvania nu-i mai puțin interesant. El ne informează asupra vieții și civilizației Românilor din această provincie, in epoca întemeierii principatelor Munteniei sì Moldovei și chiar câtva timp mai inainte. El ne lămureste în acelas timp, asupra unor curente artistice, a căror evoluare o cunoaştem prea puţin, şi în particular asupra repartiției influenţelor romane, în opera ar tiştilor lombarzi cari au lucrat aici. (Aci e locul să spunem că nu posedăm însă aici un nume de artist pentru monumentele ardelene din veacul al XIV-lea si al XV-lea). Caci, mai cu seamă pentru bisericile din Transilvania, se observă influenṭe străine, a căror sursă a fost Roma sau Italia meridională, Sicilia și câte odată, chiar Capadocia, dar numai din Italia meridională s'ar putea admite o influență directă, prin mijlocirea constructorilor lombarzi sì a artisstilor folositi la curtea regilor Ungariei, fapt pe care-1 precizează în mod interesant sil cercetătorul Ladislas Gal, în concluziile lucrării sale: "L'architecture religieuse en Hongrie«.

Și acum nu ne mai rămâne decât să exemplificăm cele expuse mai sus, prin câteva

## Bogătịia auriferă a României <br> (Continuare)

ne: ln. I. Petrescu-Livadea numai printr'o strâmtă văgăună. Privirea de sus in jos, dacă cineva s'a urcat până la vârf, sì interiorul, dacă cineva a pătruns înăuntru, sunt înfiorătoare. Toate simţurile celui ce a străbătut înlăuntru, mai ales dacă aceasta o face pentru prima oară, sunt puse în mişcare. Ne face un simłământ de groază; vezi, ici pe bǎieşul indrăznet deasupra rupturilor periculoase cum se urcă de pe un sghiab pe altui, adesea pe scări nesolide, pe balcoane formate dincolo, sau pe urme de picior tăiate cu îngrijire şil pe vâffuri de stâncă ce se ridică drept in sus ca şi cum ar pluti in vânt, face găuri şi cu străduinţă sparge cu dinamită sau lucrează cu lăstarul și cu ferul".

Corpus Inscriptionum Latinarum vestila colecţie de inscripţiuni - ne desluşeşte că majoritatea muncitorilor-minieri din Roşia Montanǎ şi din Zlatna, au format-o coloniştii aduşi din Albania şi Dalmaţia, dar şi Semiţi din Syria ca: Greci, Folichieni și Comagenei.

## 7. Grupa minieră Baia de Arieş din

 jud. TurdaRentabilitatea minelor, în această regiune, a fost slabă pe timpul Romanilor, ca şi azi. Obiecte Romane s'au găsit si aci. Administraţia minieră sub Romani, a fost exercitată la început de ofifterii legiunei a 13-a Gemină, cari îndeplineau lucrările de cancelarie, de control și chiar de technică.

După organizarea provinciei, s'au numit procuratori cu tittul de "procurator aurarium" care trebuia sǎ fie un specialist.

Cel mai de valoare procurator - primul organizator al exploatărilor miniere - a fost M. Ulpius Hermias, ale cărui rămăşị̧ pământeşti au fost transportate la Roma din insăşi ordinul împăratului Traian.

Apeductul dela Zlatna, a fost constituit sub guvernarea procuratorilor: Sempronius Urbanus și Macrinius Macer.

Procuratorul Caius Aurelius Silvianus a fost avansat procurator general al provinciei, in care calitate conducea directia superioară technică şi administrativă, cu reşedinṭa la Apulum (adică Alba Iulia de azi) care era şi pe atunci un oras frumos şi bogat.

In totat au guvernat 14 procuratori.
Revista Natura (Nr. 2 anul 1922) ne relatează că şi Baia de Criş a avut un subprocurator ce se chema Avianus și care avea un venit anual de 60.000 sesterti ceace fâcea 12.000 Lei aur sau 480.000 Lei de azi.

In Abrud se pomeneşte deasemeni despre un subprocurator.

Arhivarul cancelariilor miniere se chiema „tabularius".
"Librarienii" erau funcționarli minieri ce se ocupau cu înregistrarea și contabilitatea.

Casierul se numea "dispensator".
Callistus, un rob al împăratului, a ocupat funcțiunea de casier.
| cura o adeziune pentru pătura de var. Umezeala a pătruns în substratul care suportă zeala a patruns in substratul Acesta, compus din nisip, var și picturile. Acesta, campus devenit foarte fârâmicios: se macină câlti, a devenit foarte iaramicios: Se mactian
si cade. Culorile au pierdut strallucirea. Câteva si cade. Culorile au pierdut stralucirea. Cateva
figuri nu se mai văd. Dar ceia ce râmane figuri nu se mai văd. Dar ceia ce ramane
din decorația pictată, e totuşi de mare interes. Ea e, in primul rând, datată în mod neîndoelnic prin portretul fondatorului, "jupânul Bâlea«, care a trăit la sfârşitul veacului al XIV-lea și care e bine cunoscut prin mai multe mărturii. In afară de aceasta, ea e interesantă din punctul de vedere al iconografiei, după cum o vom vedea. Inegală în ce priveşte executia, ea cuprinde o operă foarte frumoasă: portretul fondatorului, unul din cele maí bune ce-a produs arta religionase din intreaga Românie. Aceste picturi în sfârșit, care daRează din primele decenii ale veacului al XV -lea, umplu într'o măsură oarecare, un gol simtitor. Se știe, în adevăr, că noi nu posedăm, în restul României nici o pictură originală, care să dateze din această epocă.

## Distribuţia subiectelor în „navă".

Păretele de la Vest, pe partea de sus, la Sud-Vest: Adormirea Maicei Domnului; in Centru: Spălarea picioarelor; la Nord-Vest:

Controlul spălătoriilor de aur si al muncitorilor din mine îl aveau aşa numiţii "leguli aurariorum".

In tabla cerată Nr. 15, stă scris că la Roṣia Montană şi Zlatna, muncitorii minieri erau organizaţi în societăţi cu caracter social, caritativ şì religios. O asemenea organizaţie a fost la Brucla (între Teiuş şi Aiud). Fiecare membru plătea o taxă de intrare de 100 sesterti (20 lei aur, sau 800 lei de azi). Cel nou înscris trebuia să aducă şi o amphoră (un ulcior cu două toarte) plin cu vin bun. Urmaşii unui membru răposat primea ca ajutor 300 de sesterti, din care 50 sesterți se] împărţeau intre cei ce participau la înmormântare.

In fruntea polititiei civile, a coloniilor miniere, erau "Dumvirii" un fel de magistraţi ce îngrijeau de mentinerea ordinei şi salubriaţii publice.

Din cele enumărate se vede că străbunii noştrii, Romanii, erau bine organizaţi.

Răposatul istoric Vasile Pârvan ne arată că Agatirşii şi Dacil, se ocupau mai mult cu exploatarea aurului din suprafaţa filoanelor şi din spălarea nisipurllor aurifere, in timp ce Romanii au fost aceia cari au atacat in adâncime filoanele.

Romanii, necunoscând pulberea, executau inaintarea in roca tare cu dalta; abaterea minereului se făcea cu ajutorul focului (roca încǎlzită și stropită cu apă rece se contracta și se rupea). Minereul câştigat se zdrobea cu ajutorul şteampurilor primitive. In timpul Romanilor se produceau şi se trimiteau tezaurului dela Roma până la 5000 kg . aur brut, anual.

Această producție abundentă era rezultatul a doi factori importanti. Primul: Romanii, exploatau parttile foarte bogate in aur liber, ale zăcămintelor. Al doilea: sub stăpânirea Romel, proprietatea minieră aparţinea statului, care executa lucrǎrile cu câte 15-20.000 sclavi şi prizioneri de războae. Mâna de lucru era deci abundentă și f. eftinǎ. La înflorirea mineritului sub Romani a contribuit şi geniul lor organizator.

Bogăţia de aur ce se trimitea anual din Ardeal, la Roma, a uimit până şi pe împǎratul Marcus Iulius Philipus, care a acordat dreptul Daciei - in semn de deosebită distincfiune - să înfiinţeze la Apulum (Alba Iulia de azi) o monetărie a imperiului, care să bată monedă de aur. Această monetărie a funcționat 10 ani și a bătut 42 tipuri de monede.

Invătatul Niebuchr, ne spune cǎ și Columna lui Traian - marreţul monument de marmură, care aşezat în cea mai frumoasă piaţă a Romei, care are o innăltţime de 42 m . sii 124 de tablouri cu 2000 figuri in relief a fost ridicată tot din bogăţia de aur adusă de Traian din Dacia.
(Va urma)

## WA RUGAM <br> A ACHITA

ABONAMENTUL
Cina cea de taină. Pe partea de jos a aceluiaşi părete: 1) Jupânul Belea (sau Bâlea), sotia sa si copilul lor oferind modelul bisericeí (la stầnga uşii); 2) Scenă alegorică (la dreapta ușii).

Păretele de la Nord, pe partea de fos: 1) Sf. Gheorghe omorând balaurul (în mijlocul păretelui); 2) Ducerea Crucii (la stânga celui d'intâiu) ; 3) Sfinte martire (Varvara si Caterina?) (in coltul din spre Nord-Vest).

Păretele de la Sud, pe partea de jos: 1) Trei sfinti militari (la dreapta ussii de la Miază-zi); 2) Portretele a doi donatori : "loan ctitor« si un necunoscut (colţul din spre Sud-Vest).

La exterior, pe zidul din spre $\mathcal{E N o r d}$ : fragmente din »Judecata de apoi« (grupul împarrafilor și al episcopilor separați prin despărtituri de nori) ; orădina raiului cu Fecioara si Tâlharul cel bun: sf. Petru la poarta raiului. gura iadului si personificarea Păcatului.
ului, sprimă observatie se impune: Pic
pri formerva!̣e se impune: Picturile nu mai formeaza un ansamblu, dar ele lasă să se ghicească unul. Scenele patimilor ocupau o zonă a paretilor sil se aflau deasu pra sfintilor militari și a sfintilor marturi. "Minunile« nu se mai vă
impodobit a doua zonă.

## Camera de agricultură

## Hunedoara"

Iubiţi săteni. - Inălłarea sufletească cea mai mare pentru un om este atunci când vede că a dat viată unei fiinte sau unei alte vietti. Noua fiinţă îi este dragă, este fala lui şi de ea i-se leagă omului activitatea lui zilnică.

Omul numai atunci incepe cu adevărat să trǎiască, când a dat viaţă și altor fiinṭe, răspunzând ordinului dat de creatorul său când la pus stăpân peste celelalte fiinţe.

Iubiți săteni, astăzi sărbătorim ziua sădirii pomilor, cea mai mare sărbătoare a naturii. Inchipuitịi-vă ce înfătisare ar avea pământul nostru fără pomi si fără arbori. Ar fi o pustietate fără locuitorl. Ne-a lăsat Dumnezeu pǎdurea și pomii să-ne îngrijim de ei ca stăpâni ai naturii. In schimb noi ce facem? Tăiem pădurile şi nici prin gând nu ne trece să-ne mai interesăm de dânsa, sădim un pom şi-1 lăsăm in voia Domnului.

Iubiţi natura ş̣i iubiţic creaturile voastre, căci nu este mai mare multumire decât, atunci când omul vede rodul muncii sale.

Insă numai simplul fapt că cineva a plantat un pom nu este deajuns, ci omul trebuie sǎ se îngrijeascǎ cǎ pomul plantat să ajungă în teren în care viata lui este asigurată în bune conditiuni.

Pomul este o vietate care are trebuinṭa ca orce altă fiintıă de aer si alimente ca să poată trǎi şi desvolta normal.

Deaceia nu este suficent numai să se planteze un pom ori unde şi ori şi cum.

Dragostea Dvastră fată de pomi, cari azi dau existentă la foarte multe fanilii este manifestată atunci când daţi posibilitate pomului prin ostăneală să vă răsplătească munca și sudoarea.

Intâi vetti avea grijă ca pomul să fie aşezat într'o groapă largă, casă nu se silească rădăcinele să-şi croiască drum prin pământ întelenit puternic, ci prin pământ afânat, şi bun pe care Dvoastră îl luaţi dela suprafatăa ca să umpleţi groapa. Pământur luat dela suprafaţâ e mai bogat, e aerisit, și are multe micro-organisme (bacterii, animale foarte mici) cari il ajută in alimentatie.

După sădire pomul se tunde, $i$-se tae crengile, lŭsându-le scurte la 3-4 ochi. Aceste este de lipsă fiindcă pomişorul are lipsă anul dintâi şi al doilea să-si intărească rădăcina, şi să se acomodeze la noul loc sis nu poate nutri o coroană prea mare

Se va controla să nu-1 mişte vântul şi animale din loc, și i-se va pune ajutor o propłă tare.

Pomul are duşmani ca şi oamenii. Duşmanii pomilor sunt mai ales păduchii, insecte (goangele) şi muşchii sau lichenele.

Aceşti duşmani se simnt bine la răcoare și umezeală, deci vom avea grijă ca pomul să fie intotdeauna cu coroana curătită de crengile din lăuntru ca soarele să străbată peste tot. Curătăm muşchii cu o perie de sârmă şi ii stropim.

Stropirea se face de $3-4$ ori pe an,
Odată iarna cu carbolineu sau următoarea zamă:

Se ferbe 50 litri apă, in apă fiartă se aruncă 2 kg . var nestins, iar peste el imediat 2 kg . de pucioasǎ (sulf.) Acest amestec se ferbe incet (vreo ${ }^{1}{ }^{1}$ oră) turnându-se apǎ rece decâteori vrea să iasă zeama din căldare până ce am turnat vreo 20-30 litri. Fierbem această zeamă până capătă coloare roşie ca sângele.

Din zeama astfel fiartă punem iarna la 12 litri şi o mestecăm cu 100 litri apă, si tropim cu masina

Această zeamă arde muşchii, omoară ouăle de insecte şi toate gângăniile. A doua stropire se face în timpul înfloritului. Se pune var stins separat ( 2 kg .) in soluţie de sulf (2 kg .) peste acestea amestecate se pune 100 kg.) peste acestea amestecate se pune 100
grame de otravă numită arsen (arseniat de
plumb). Cu aceasta zamă se omoară toate, omizile şi păduchii de frunze.

A treia stropire - dacă este lipsă se face tot cu această zamă, când fructele sunt cât alunele.

A patra stropire se face la sfârşitul lui Iulie, începutul lui August dacă sunt ploi. In acest timp se desvoaltă cupercile, cari cauzează putrezirea neagră a perelor, mereloz, (Monilia), acelor ce cauzează pătarea marelor (Fusicladium) si alte ciuperci (bureţi) cari stricả faţa fructelor și le fac să putrezească de grabă.

Această ultimă stropire se face cu var ( 2 kg .) peatră vầnătă ( 2 kg .) și sulf ( 2 kg .) la 100 litri apă, amestecate la rece.

Toate aceste stropiri nu costă mai mult de 8-10 lei la un pom, inschimb îl răsplăteşte inzecit cu fructe multe mari și curate.

Azi când fructele, şi in special merele, perele, sil prunele altoite (Ana Spaxth, Bosnia, Ringlotele) se caută tot mai mult și cu preturi bune, Vă atragem atentia asupra faptului, că un jugăr (cca 100 pomi) bine îngrijiţi dau venit de zece ori mai mare ca un jugăr de grâu.

Iubiti pomii si-i ingrijiti ca să nu Vă bateţi joc de bunătatea lui Dumnezeu, care ne-a hărăzit un pământ, la care numai munca noastrǎ lipsește ca sǎ poată sǎ ne facă fericiti.

## Revoluția lui Horia, Cloșca și Crișan Románil din Muntii Abrudului -

 (Continuare) de: Const. Tisu
## Căpitanii şi scopul revoluṭiei

Suffetul, șí totodată primul căpitan al revolutiei din anul 1784, a fost vrednicul iobag al Statului Vasilie Nícola Ursu, saus Horía. S'a născut la anul 1730 in comuna Albac. Numele său adevărat exa Vasílie Nicola, iar numele de Ursu exa un nume dat de părinṭíi săí.

In munţii Abrudului exa obiceiul cả, dacă vre-unui părinte î muria un copil incă până ce exa mic, la al doilea ca să nu moară, părinţí nu-í mai ziceaus pe numele de botez, ei Ursu, bazându-se pe faptul ca Ursuí e tare şí sănătos.

Numele de Horia 1-a primit dela muntení, din cauză că î plăcea să cânte doíne. Horia a fost un om de o statură mijlocie, talía sveltă, părul castanius, mustaţa rosietecă, nasul ascuṭit, faṭa ovală, sil umbla totdeauna drept. Purta suman negrs cusut pe margini cu vinet, cisme, iar iarna umbla cu cojoc şí cǎcíulă neagră.

In tinerettele sale el a stat mai mult timp in comuna Cíucea lângă Cluj, 1a un unchís al soṭiei sale.

Paris Copte 13 cu deosebire că Iuda, care face acelas gest, e aşezat acolo cel din urmă. Ea poate fi alăturată de asemenea, la psaltirea lui Melisand, în care Iuda e al ssaptelea conmesean și bagă mâna în blid; Petru șade lângǎ Mântuitor, dar Ioan se apleacă peste umărul lui Isus, ceia ce nue cazul la Crişcior. Afară de aceasla acolo apar, î fund și figuri arhitectonice. Scenele de la Metropola si de la »Peribleptos« din Mistra înfățişează aceleași amănunte. Tinuta lui loan, aplecat asupra Mântuitorului, e caracteristică și ne îndepărtează de monumentul nostru (din Crişcior). Pictura din Brontochion se aproprie mult mai mult de acesta din urmă, cu deosebire numai că masa acolo e dreptunghiulară și Cristos e întors de trei sferturi către lara sivitor.

Din Spălarea picióoarelor. se mai păstrează, bine conservate, figurile lui Cristos şi a patru apostoli. Isus are trupul suelt, capul nobil e înconjurat de un nimb, brațele subfiri și mânele fine. El e îmbrăcat cu îngrijire și incins cu un şort, care cade, ca o eșarfă peste braţul său drept, ținut întins. Ușor aplecat către Petru, el nu atinge picioarele lui. In fata gestului de refuz al acestuia,

La anul 1779 primarul comunei sale natale, il cheamă acasả cus scopul de aţita poporul din munṭi contra domeniului din Zlatna Era un om deştept ş̣i indrazzneç. Poseda șí limba germană, din care cauzza 1-au şi delegat muntenii, in mai multe randuri dupăcum am văzut mai inainte - spre a merge la Curtea imperiala din Víena. In timpul acela de restrişte se interesa foarte mult, de situaţia nenorociṭilor sałi fraţí iobagi, căutand a o inbunattaťti, prin multele sale intervenţii pela inaltele deregatorii ale statului. Horia a ştiut scrie cul litere círile, ceiace se dovedeşte prin faptul că, la prinderea sa, s'a aflat la el: condé, ereon, c'arà roşie sí un sigil al sâu proprius.

In ce priveşte starea sa materială, Horia a fost sàrac.

A fost căsătorit, şi pe soţía sa o chema Ilina, cus care a avat doi copii : Ioan si Luca.

Ioan in timpul revoluţiei, fiind de 19 ani, avea sub ordinele salc, o trupă intreaga de ţăranil decí exa vicecăpítan.
mâna sa dieaptă cu indexul întins, dojenește pe Petru, în timp ce mâna stângă e îndreptată spre piciorul acestuia din urmă. Trei apostoli, îndărătul lui Petru, așezați pe pămănt sau pe o bancă, se disting cu greutate. Ei au atitudini umilite și mirate. Unul dintre ei se silește să-și ascundă picioarele sub cutele mantalei sale. Iconografia acestei scene ne întoarce la originile artei helenistice, care a reprezentat ezitările și opunerea lui Petru S'a arătat, în adevăr, că pe sarcofagiile din Salia și de la Roma ,,un gest discret lasă să Galia și de la Roma ,un gest discret lasa sa se ghiceasca intenția fixat de umeri. Petru, şezând la stânga, întinde uşor un picior spre basin. Dar nu îndrăznește; protestează..." (G. Millet: "Iconographie de l'Evangile"). Scena de la Crisscior amintesste psaltirea de la Pantocrator și psaltirea Chludov, în care Isus cu toate că mai puțin aplecat, face acelaş gest, și unde atitudinea lui Petru e asemănătoare. Vechimea compoziției e dovedită prin numărul mic al apostolilor. Se știe că la Daphni ssi la Saint-Luc nu sunt pictaţi decât doi. Apoi s'au reprezentat trei apostoli și numai cu începere din secolul al XIV-lea s'a inmulțit numărul lor.
(V2 urma)

La anul 1786 Ioan a fost colonizat in Bănat - ţinutul Panciovei - impreună cu soţia sa.

Iar celâalt baxiat a lứ Horia, după revoluţie à fost innolat la armată, sí după terminarea stagiului militar ssa aşezat in Maierii Síbiuluí, unde s'a caxsătorit cu o văduvă, cus numele Paraschiva, eus care a träit panna la moartea sa, intâmplată la anu1 1839. Copii nu a avut, din care cauza el lasă prin testament, toată averea sa soţiei sale Paraschiva, deoarece ,in patria sa iu Albacul dela Arada un are nici un frate si nici o soră".

A1 doifea conducator al revolutici sí cel maí intim prieten a luí Horea a fost Ioan Cloşca, tot un iobag al statuluí. Nasest in comuna Cărpiniş la anul 1749. Numele săus adevărat este I. Oargx. Om inteligent, currajos, statură micã, indesat, faţa brunetă, părul castanius inchis, musteţele brune coşistice.

Starea sa materială exa mai bună ca a fui Horía. Era cǎsaxtorit. Pe soṭia sa o chema Marina, şí avea o sorả Achimía șị un frate Toader.

A1 treilea câpitan, sí cel mai sever, era Gheorghe Crisan, iobag al statului din comuna Cărpiniş. Numele său adevărat era Giurgiu Marcu, nascut la anul 1733 in comuna Vaca comitatul Zarandului (Capitancus nomine Krissan Györg ab origine ex comitato Zarandensí possessione Vaka). N(umele Crişan 1-a primit din cauză că exa de pe valea Crí-şuluri-Alb.

Crişan exa un om mândru, hotărit, dar foarte asprus ceiace s-a dovedit in timpul revoluției. In tinereţe a fost soldat in Reg. contelui Francisc Gyulai.

El incả a fost caxsătorit, şi avea un copil cu numele Ioan.

Afară de aceştí treí cǎpitaní, la inceputul revoluțié, apare pe arenă un al patrulea căpitan, care era un om de o statură inaltax, imbraccat in uniformă militară, purta sabie, iar la brât avea douà pistoale. Insuşi Horia in 8 şi 9 Noemvrie 1784 când a fost cus el in comuna Buciusm, il intitula, "căpitan", şi unde acest capitan da ordine poporufut.

Din comuna Bucium Horia s-a dus cu el in comuna Musca unde acest caxpitan, dispare cu totul de pe arena revolutiei.

Nobilfi unguri, ziceats la inceput, ev acest caxpitan anonim era un anume: Salís a cărui nume adevărat a fost Ignatie Cristian Herczog, sí care era urmarit de impăratul, pentrucǎ umbla prin sate ca sa indemne oamenii la emigrare, fiind tratat de autoritatçi conform legilor marţiale.

Dupà unií acest cǎpitan anonim ar fi fost un ofiter din armata austriacă, fapt care este mai murlt probabil ca primul, mai ales, că şi impăratul Iosif al II-lea nu putea aproba gestul nobilimii ungureşti.

Zisa fixa pentrus inceperea revoluţiei nus era hotãritả. Românii bazaţí pe conscrierea militară, voíau mai intâius să capete arme, șí in primăvara anului 1785 intr'o zi saun noapte, ţarraniti din fiecare sat, sax se rescoale, sị sẳ ucidà pe nobilii lor. In cazul aceasta ar fi fost un maxcei ingrozitor, ṣi s-ar fi implinit prorocia lui Crişan, când pe la míjlocul luníi

## Insemnări din pribegie

Când am sosit în gară împreună, cu parlamentarii sovietici, am aflat acolo si pe reprezentantul ,,armatei" Cehe-Hub. După cheierea armistitiului. Din partea noastră a tratat Comandantul Legiunii. Tratativele au decurs in vagonul-cancelarie al nostru. Am asistat şi noi - fireşte ca ascultători. Actul contine 14 puncte. Principalele sunt: Soviecontine 14 puncte. Principalele sunt, Sovie-
ticii nu vor mai ataca trupele aliate, ci vor ticil nu vor mai ataca trupele aliate, ci vor
rămâne totdeuna la departare de 12 ore cu ramane totdeuna la depărtare de 12 ore cu
trenul în urma noastră. După posibilităṭi ne trenul în urma noastră. După posibilităti ne
vor da și ajutor ca să-ne putem evacua spre vor da şi ajutor ca să-ne putem evacua spre
Est. Acest ajutor se referă la combustibil de Est. Acest ajutor se referă la combustibil de
care cam ducem lipsă. Insă acest ajutor e iluzoriu, deoarece sovieticii duc ssi mai mare lipsă de combustibil decât noi.

Noi, aliatii, ne obligăm a nu mai ruina gările, utilagiul de cale ferată, nu vom mai mina podurile şi după sosirea în Vladivostok

Octomvrie 1784 - a zis către barontl Antonio Losica din Brănişca, ca „se va scula un craí, care va incepe răsboiu, şi vor umbla oamenii in sânge pannă in glesne".

Era insă greus de aşteptat până in primăvara viitoare, din două puncte de vedere. Inainte de toate, pentruca să se poatä incepe revoluttia in una şí aceaşi $z i$ saus noapte, Horia trebuia să trimită curier din sat in sat, in care chip intreaga conspiraţie putea fi tradată, iar in doilea rând, exa neliniş̧tea lui Horia, care era urmărit de autoritặ̂, incă din anul 1782. - cus mandat de arestare. -

Aceste două motive il siliră pe Horia să inceapă imediat revoluţía, a cărei scop exa atat politic cat sisi social.

Lupta care s'a dat in această revoluţie, nu a fost lupta iobagului contra clasei libere, sí nici nu exa lupta proletarului contra avus
tului, ci era Iupta supusului contra cuceritoruluš. Poporul roman simţia in internul său, că nu este născut pentru a fí iobag, ci este născust pentrus o soartả mai bună, el doría domnia Transilvanié, fîndcă ştia ca numai el este moştenitor legal, in fine el doria stirpirea intregului element unguresc din Tranilvania.

Lar in ce privește partea socială a revolutici, cererile țăranilor eraus cuprinse in următoarele patru puncte.

1. Líberarea poporului român din íobagie
2. Ştergerea nobilimii din Transílvania,
egalitate in drepturi si sarcinio.
3. Mílitarizazea poporuluí român.
4. Impărtírea pământurilor nobilílor, intre f̧ărani, mai ales cả ei ştiaut cà aceste aus fost odatà proprietatea lor.
$\qquad$
(Va urma).

## Dela Sectille , Astrei"

## Aşezări nouă

Dela unire, în societatea românească s'a pornit o mare mişcare către o nouă aşezare, și ea nici azi nu s‘a isprăvit. Prin reforma agrară a ajuns multă lume săracă la pământ, iar vechii proprietari de moşii mari, au sărăcit. Dela acest fapt material, s'a pornit o schimbare în două direcțiuni: vechii bogătaşi şi mai ales copiii lor, au fost siliṭi să caute alt mijloc de viataă: au intrat în negot și industrii, dar mai ales s'au pregătit la şcoli, să poată intra într'o slujbă. Noii împroprietăriṭi au început să ducă o viaṭă ma ${ }^{\mathrm{i}}$ omenească, cu hrană mai bună, cu mai multe, cari așteaptă să fie împlinite. Multi dintre ei ssi au trimis pe unii din copii, la feluritele scoli din țară.

Nu toṭi cei rămaşi fără avere strămosească, au putut lupta pe două fronturi : să-si lucreze sl moșia ce le-a mai rămas, cele 200 hectare sau jugăre, și să aibă și alte mijloace de trai. Unii dintre ei au rupt orice legături cu satul, vânzându-și pământul care le-a rămas neexpropriat, și s s au apucat de altă treabă. Unii au rămas și fără pământ și fără putința să-şi afle alt mijloc de trai, şi să răzbească cu el.

Deasemenea cei improprietăriṭi n'au reuşit cu toții, nici să-ș1 facă o gospodărie cum se cade, nici să-şi vadă copiii purtaṭi la şcoli, în ureo slujbă, după care să poată trăi. E uşor de înțeles, că numai aceste două fapte noi, câtă frământare a pricinuit în societatea Românească, și că ea nici azi nu s‘a potolit încă.

Dar mai sunt și alte fapte nouă după unire, care au împins pe români către alte feluri de viață.

Prin unirea provinciilor, cari au fost sub stăpânirea străină, cu România, s'au deschis porţile pentru tot felul de deregători, cari mai înainte erau ţinute de străini. Adevărat că și azi, la 15 ani după unire, și în Basarabia, şi în Bucovina, sunt încă mulł̧i sluịbași streini. Noi n'am alungat pe cei ce au voit să slujească Statul român, ṣi potrivit
vom preda reprezentantului sovietic locomotivele și trenurile, dacă Japonezii, cari stăpânesc actualmente acolo, vor admite prezența acolo a reprezentantului sovietic lucru de care sovieticii nu se indoesc. ulfimul tren al ariergardei aliate si un reprezentant al nostru în primul tren sovietic.

Cehii se obligă a preda sovieticilor ,rezerva de aur al statului rus" care ajunsese în mânile lor cu ocazia ocupării Kazanului. Celelalte puncte sunt de mai pufjinà imporlanja. lata deci ca puterea brava a Române Sovietici sul sil ruinarea cail fierate silesc pe Sovietici să încheie armistitiu. După parafarea actului a urmat cina în acelas vagon care e si popota noastră a celor dela statul
major. In timpul cinei aduseră sovieticii major. In timpul cinei aduseră sovieticii vorba despre curagiul si dârzenia cu care a luptat la Seragul ,,Divizia sǎlbatecă". Subscrierea actului de armistitiu se va face mâine in gara Zima - unde noi vom pleca peste 1 oară.
numărul minoritătilor, se numesc ssi acum slujbași de altă limbă. - Totuși multe locuri au trebuit să fie umplute cu Români.

Assa s'a pus temelia ssi în nouile provincii, unei clase de functionari români, cum aveam in vechiul regat. In provincii o clasă nouă, care nu are încă o aşezare, o tradiţie, şi care este în necurmată frământare, pentru a-şi găsi felul nou de trai.

In slujbele mici, mai ales - la C.F.R. politie poṣtă, etc. - au întrat elemente tărănești' carí până acum nu-s nici domni, cum ar urea să fie, nici tảrani. Va trebui să mai slujbaș să știe cât se poate întinde, cum să Slujubaș sả stie cât se poate intunde, cum să
träiasca potrivit cu noua lui situație, aşa cum știe tăranul rămas la coarnele plugului.

Dela unire, prin democrație și votul universal s'a dat dat iarăşi putinṭa, ca oricare cetăfean să poată ajunge î locurile cele mai de frunte : în sat, în oras, la judeţ sau în Stat. Și chiar ajung mulţi cari n'au visat' şi cari nu se ştiu purta cumsecade în nouă situatie ținută mai de mult numai de cei mai luminati, din neam mai mare. Și aici iar vor trece ani, până se va obişnuiflumea cu scaunele pe care şed. Și de aceea să nu ne mirăm, că $e_{\text {=in incă }}$ atâta nerânduială silùharababură la noi. - E lume nouă - Aşa a fost și în alte tări.

ION AGÂRBICEANU
 ANUNT!
De sfintele sărbători ale Paştilor, bruiăria
MAYER
vinde cu preturi reduse
la comandă, orice fel de cozonaci.
Caliifatea prima garantaita.

Cu stima
Brutǎria May Min


## Gara Zabitui 1 Februarie 1920.

Suntem aci, Legiunea întreagă. In gara Zima s'a subscris armistititiul între noi și sovietici în ziua de 7 Febr. Vom sta aci probabil vreo zece zile, pânăcând se scot atâția cărbuni din minele dela Ceremhovo de câti avem lipsă până în Siberia Estică. In mină lucrează acum Cehii și Românii. Ruşii tin adunări și produc... - discursuri ca şi anii trecufi.

Ruşii ne-au părăsit și trenurile. Azi aliați avem toṭi personalul propriu de trenuri. trenuri iorea acestui personal peinuneri rusi dela serviciul de intretinere a căilor fierate, cari nevoind să rămână la sovietici sili-au părăsit locurile şi cu noi din Taişet.

## Gara Polovina 20 Februarie 1920

Am sosit aci ieri ssi plecăm azi mai departe. De aci până în gara Baicol - lângă lacul cu acelas nume - vor fi Cehii în arier-

## Dumineca Floriilon

Apropiindu-se Mântuitorul de Ierusalim a venit la muntele Măslinilor şi trimiṭând pe doi din ucenicii săi le-a zis: „Mergeti în satul care este înaintea voastră şi acolo veţi găsi o asinǎ legată și mânzul ei; deslegaţi-o şi o aduceti la mine, si dacă vă va opri cineva de a face aceasta, atunci spuneți-1 cǎ Domnului ii trebuește și numai de cât el va lăsa s'o luați.

Toate acestea s'au întâmplat ca sả se împlinească proorocia ce zice : „lată împăratul vine la tine, blând şi şezând pe asină sị pe mânz, fiul celei de sub jug"

Şi mergând ucenicii în satul arătat au făcut după cum le-au poruncit lor Isus: au adus asina cu mânzul și au întins d'asupră-le hainele lor, iar Isus a şezut peste dânsele; unii aşterneau pe cale vestmintele lor, iar alţi traind ramuri dịn copaci le aruncau pe calea pe care avea să treacǎ Mântuitorul. Atunci mulţimea de popor care mergea înaintea ssi în urma lui striga zicând: „Osana! fiul lui David, bine eate cuvântat cel ce vine întru numele Domnului, osana întru cei de sus".

## Posturile vacante

## (inv. primar Hunedoar

Rurale: Almaşul Mic 1. băeti, Alun 1 bǎeți, Aurel Vlaicu 1 fete, Băcǎinţi 2, 1 b, 1 f., Balomir 1 b., Banpotoc 1 f., Barul Mare 1 b., Bejan Târnăvita 1 b., Blǎjeni Obârạa 1 b.,. Boholt 1 b., Boita-Hateg 1 b., Bretea Romañă 1 b.,Buces 1 b., Bucova 1 b., Bulzeş̧ii de sus I b., Câinelul inf. 1 b., Cerbăl 1 c., de sus Cincis $1 f$ Cosesti 1 Cristior Cerna Cincis $1 \mathrm{f}, 1$ b., Cosespil 1 b., Cristior 1 b., Cristur 1 f, Cǎbessti 1 b., Curpeni-Hateg 1 b., Dealul Mare 1 b., Dumeşti 1 b., Fizaş băgara 1 b, Fornădia 1 f., Făgetel 1 b., Gura Sada 1 b', Holdea 1 b., Juncul de sus 1 f., Lăpugiul de sus 1 b., Lingina 1 b., Livadia de câmp 1 b., Lndeşti 1 b., Lunca Cernii de Jos 1 f., Lunca Cernii de Sus 1 b., Luncani 1 f.. Luncşoara 1 b., Luncoiul de Sus 1 f., Mǎceu 1 f., Mada Mărtines̨ti I b., M!̣hăeşti 1 b., Mihǎileni 1 b., Nandru b., Nucsoara 1. b, Ohaba Sibişel 1 b., Orăstioara de Jos 1 f., Orăstioara de Sus 1 f., Ostrov U. f, Panc 1 b., Petrila No. 21 f., Petros 1 b., Râu de Mori 1 f., Rechitova 1 b, Ruda-Brad 1 b., Runcul Mare 1. u., Păroasa 1 b., Sesuri 1 f, Stănija de jos 1 b., Strâmba 1 b., Tărăṭel f., Târnava de Crişs 1 b., Târnăviţa 1 b., Tomnatec 1 f., Trestia 1 b., Crişan 1 fete, Vadul Dobrii1 b., Valea Brad 1 b., Valea Lungă 1 b., Valea "Mare 1 b., Vaideiu 1 b., Vălişoara 1 f., Vişca 1 b., 1 f., Zdrapţi 1 f.

Urbane: Deva-Colonie 1 b., Orăstie 1 b., Petroseni-Malea 1 b., Sântohalm 1 f. La grǎdini Dobra 1, Vinerea 1, Deva Centru 1 , Petrosani No. 1, 1 (conducătoase).

Cererile pentru transferare in posturile alci arătate')sau în altele ce ar deveni vacante prin transferările altora, se vor inainta serviciprin transferarrile altora, se vor inainta serv
ilor locale de înv. pâuă la 1 Aprilie 1934.
 "Mea serviciulusi divin, in comunele: Crişcior sii Tearaţal, o demonstratice de plantare a pomilor ${ }_{\text {Thand }}^{\text {Taraxal }}$ fructiferi.

- Cei ce aus fácut groapele după indicatiile date de Soc. "Mica" sil aus fost controlate, să treacả pe la grådinarul societǎţ̧ii pentrus a ridica pomii.
gargă. Ne-a sosit vestea că Cehii au predat pe Kolceak sovieticilor. Fapta aceasta a aliatilor noștrii ne-a, indignat, deşi noi $\mathrm{cu} \mathrm{Kol}^{-}$ ceak nu avusesem nici o legătură. In adevăr el îsi incredintase lor soarta de bună voe, cu el issi incredintase or soarta de buna voe, cu toate ca ar fi putut merge si egiunea Irkutsk.


## Gara Baical 22 Februbarie 1920

Am sosit aci. Trecerea prin gara Irkutsk s'a făcut noaptea aşa că nu am mai văzut acest oraş despre care ducem destule amintiri din iarna lui 1918. Am trecut intentionat noaptea pentru a nu atrage manifestații ostile ale elementelor bolșevice din oraş, cari elemente nu ne au la inimă.

Azi au ajuns aci resturile trupelor lui Kolceak între cari si acel brav regiment de pe Amur, care la Alzamai a cauzuat foarte mari pierderi partizanilor bolsevici. Dacă Kolceak nu ar fi comis imprudenṭa de a se preda Cehilor, ci ar fi mers cu acest Regt. preda Cehilor, ci ar fi mears cu ar fi definitio

Isus, văzând Ierusalimul şi ştiind ce are să se inntâmple mai in urmă cu această cetate, a ̂̂nceput să plânge zicânnd: „N'ai priceput și tu (Ierusalime) in această zi a ta cele ce-ti sînt spre pace! Iată acum, s'a ascuns de la ochii tăi; vor veni zile grele asupra ta și vrăjmaşii tăi vor face şanț împrejurul lău şi inconjurându-te te vor bate de toate părțile, te vor face asemenea cu pămăntul ìmpreună cu fiii tăi; nu vor lăsa din tine piatrǎ pe piatră, pentrucă n'ai cunoscut vremea cercetării fale".

După această Isus întrând in templu a scos afară pe toṭi cei ce vindeau şi cumpărau într'însul, zicându-le: „Scris este, casa mea casă de rugăciuni este, iar voi aţi făcut-o peştera tâlharilor ${ }^{4}$.

In amintirea acestor fapte petrecute în viał̧a Mântuitorului se serbează până astăzi de creştini Dumineca Florilor, pentrucă cu flori a fost intâmpinat când a intrat in Ierusalim.
(Alb)

## Unirea Basarabiei

In 27 Martie c. se împlinesc şaptesprezece ani din când Basarebia - în măreata adunare din 1918. - a hotărît pentru totdeauna unirea ei cu patria mamă, adică CII România.

Actul Unirtí votat de Sfatul Tării la 27 Martie st. v. 1918 spune

In numele poporului Basarabiei, Sfatul Tării declară republica democratică moldovenească Basarabia, in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granite cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul Moldovei, in puterea dreptului istoric si dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru tołdeauna se unestte cu mama sa România.

Trăească unirea Basarabieì cu România, de-a pururi si totdeaunal Presedintele Sfatului Tării: Ion Inculet. Vice presedinte Pan. Halippa Secretarul Sfatului Tării I. Buzdingan.

## Stiri Sportive

Se aduce la cunoştința onor. public că, adunarea generală ordinară a Clubului Sportiv "MICA«, nu sa putut tine la data de 25 1. c. nefiind prezenṭi numărul de membrii prevăzut de statute; din care cauză s'a amânat pe ziua de 15 Aprilie a. c., când se va fine, cu ori cât ar fi numărul membrilor prezenți, in acelaş loc, cu aceias ordine de zi și la ora care se va comunica ulterior.

Duminecă 1 Aprilie a. c.C. S. »Mica" va susține primul său match public din acest sezon, echipa cu care va juca încă nu se știe precis.
-România - Cehoslovacia 2-2 (1-1)
Duminică 25 l. c. echipa națională de footbal, a jucat cu echipa Cehoslovaciei, la Pardubice pentru cupa Europei centrale a amatorilor; care în urma rezultatului de mai sus, revine echipei române.
P. G.
scăpat de bolşevici. Kolceakiştii trec Baicalul pe ghiată assa cá la noapte vor ajunge la Misovaia în Siberia estică unde bolṣevicii sunt puțini. Generalul Kapel unul dintre cei ce au fost primiṭi in trenurile l.egiunii - a decedat de exantematic. Această boală teribila a contractat-o sì unul din medicii noştrii ce trata pe Ruşi și e în pericol acum.

Aci ne simțim mult mai bine. Suntem trecuṭi de marele centru bolsevic, care e Ir-kutsk-ul şi începem a spera că va veni o vreme cấnd vom păarasi aceste melaguri si.... Poate vom vedea si noi țara noastră dragă, cu ajutorul lui D-zeu.

La câteva sufe de paşi de aci îṣi ia originea - isvorând din Baical - acel minunat rău - de care am mai scris - numit Augara sau Tunguska înferioară. Lacul Baical e foarte lung cca 600 Km . si lat pe alocuri abia de 60 Km . Are apa limpede și pläcută. Pe aici tofti beau apă dintrânsul. Căpitanul cazac Piserev spune că nu-i cunoaște afunzime. Regiunea e putin locuită. Inspre Nord

## Stiri din Zarand

- Sinucidere: Cu destulă părere de rău aflăm că tânărul Munteanu Ludovic, originar din Criscior, elev în ultimul an al scoalei sup. de Comert din Arad, sil-a pus capăt zilelor cu un gioante de revolver tras în tâmplă în seara zilei de 23 Martie a. c.

Sinucigaşul a fost găsit mort scara la orele $7^{15}$ de către colegii lui, în dormitorul casei învătătorilor pi Arad, unde locuia

Cauza punerei îu aplicare a gestului funest, ar fi o dragoste nenorocită cu o femee al cărei nume e necunoscut, dioarece sinuctgaşul nu a lăsat nici-o scrisoare.

Prin moartea lui, părinții au pierdut un real sprijín la bătrânełe iar profesorii lui un elev dintre cei mai silitori.

Furt. In seara zilei de 21 crt . pela orele 2 noaptea, hoții sau introdus pe fereastră in locuinta Dlui ing. Adolf Sieber, directorul Soc. "Mica", furându-i după birou 5000 lei şi 5 monede antice.

Tot în aceiaşi noapte, hotii au intrat si in camerile dela etaj al biroului central al Soc. "Mica", unde au spart sertarele.

Se crede că hoṭii au urmărit să fure acte și hărti de valoare ale Soc. deoarece cu ei au luat toate cheile găsite in sertare.

Au fost arestati telefonistul, paznicul de noapte și mai multe persoane suspecte. Până în prezent hotii n'au fost descoperiti. Inspecţii Vineri in 23 Martie a. c. DI. inspector gen. Peirescu a inspectat scoala din Bǎita, iar Dl. Micu sub. revizor de control scoala primară din Ormindea.

## Muncitorii mineri cari au contribuit cu obolul lor la ridicarea troitelor

| Adam Gligor | 30.- |
| :---: | :---: |
| Adam Ioan | " |
| Petru | " |
| Adămut Crăciun | n |
| * Gheorghe | " |
| Nicolae 1. Avram | " |
| " Nicolae 1. Ivan | " |
| ${ }^{n}$ Tovie $n$ Nicolae | $\cdots$ |
| Adas Indrei |  |
| , Ioachim | " |
| Almăşan Avram | " |
| " Gheorghe | " |
| , Ilie | " |
| , Ioan | " |
| , Maria | " |
| , Nicolae | " |
| " ", 1. Solomon | " |
| Alm" | " |
| Almas losif | , |
| Antal Loghin | " |
| Avram Anghel | " |
| Almăşan Petru | " |
| - " Nicolae | , |
| Balta Nicolae | " |
| Banciu Filip | " |
| Banciu Ioan | " |
| ", Lazăr |  |
| ,, Petru | " |
| Bangai losif | , |
| Barb Aftimon | " |
| Bedea Sabin |  |
| - " Nicolae |  |
| Belei Gheorghe | " |
| Benea Andrei | " |
| Betega Carol |  |
| Bexa Alexandru |  |
| Nicolae |  |
| Petru | " |
| (Va urma) |  |

mari înălțimi stâncoase se precipită în undele lacului. Spre sud sunt altele înălţimi mai mici şi mai puţin abrupte. Inainte vreme se făcea aici trecerea trenurilor cu vaporul peste lac si iarna se intindea șinele pe ghiață. S'a întâmplat însă pe timpul răsboiului rusojaponez de s'a rupt ghiaţa și un tren cu tot ce avea pe el s'a dus la fund De atunci s'a construit linia fierată care înconjură partea sudică a lacului trecând prin 39 tunele. Gara cea mai mare e Sliudeanka, in acest sector. Dela Sliudeanka nu e tocmai departe oraşul de graniţă spre Mongolia-Troitko-Savsk.

## Gara Gliudianka 15 Martie 1920.

Dela gara Baikal mai departe suntem iar noi ariergardă. Vom sta aci până se vor scurge încet, încet nesfârşitele trenuri ale Cehilor. Incepe a luci soarele mai cald si pornește apa de zăpadă. Peste o lună va fi si aici primăvară.
(Va urma).

