# PASTORALA DE PASTI 

## a I. P. S. Sale Mirropolitului Nicolae al Sibiuluil <br> DVOTTO: "Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şit să ne veselim intr"ansa".

Astǎzi e ziusa bucuriei celeí mari. Se bucura firea intreagax, desmorţitả din ingheţul iernii ssí scâldatả in lumina soareluí de primàvarả. Se bucură campul şi padurea, pasările şí toate vietăţile paxmântului trezite la viață nouă.

Dar maí presus de acestea stă bucuria suffletului. Căcí astazzi e sărbătoarea cea mare a lui, a sufletulusi. De acera, iubite creştine lasä-tị lucrul tăus, lasả truda ssi sarcina ta, lasâ la o parte lumeas si toate grijile ei, intoarce-tí gându1 dela ele sí intrà cus tot suffelul taxu in sàrbătoarea zilei de astảzi. Ea este zíua pe care a făcut-o Domnus să ne bucurăm şi să ne veselím intr'ânsa. Sit eus, părintele ssí pastorul Vostrus, vius si de data aceasta cus cuvantur meu la Voí, ca sà-mi impreun gandul meucu gandul Vostrus, bucuria mea Cus bucuria Voastră si ca sả Va spun cum trebuie să ne luminăm cu prazznuirea acestei zile.

Oare pentruce ziua de astazi intrece intru bucuria ei pe toate celelalte zile si praz-
nice ale antlui? De nice ale antului? De aceea, iubitiii mei, pentruca ziusa de astäzi e ziua biruinfii, a celeí mai mari biruintice ce s'a vestit vreodata in lume. Hristos a inviatl Da! Adevãrat c'a inviatl - iatä solia acelei birusinṭe pe care aus propovedust-o apostolii intorcandu-se in dimineața invierii dela groapa goală si
pe care o vestim şí noí azí intâmpindu-ne cus dânsa unii pe alṭii in bineṭele noastre. Adecả Acela care s'a născut la plinirea vremii din Preacurata Fecioară in pestera din Vifleemul Iudeci, Acela care ne-a adus invåy̆̀tura mânturirii şi povatuuirea cea câtre dânsa, Acela care a susferit batjocurri ssi bǎtăi sii patimi sí moartea pe cruce pentru a noastrà izbăvire, Acela care a fost aşezat in groapa intărită cus pecetị si cu stràjí, Acela rupand pecetile si biruind moartea, in haină de lumina ca un mire a inviat a treia zi din groapǎ! Cel drept a birut pe ceí nedreptí, Cel färă de păcat a birtuit păcatul sịi pe cé́ păcătoşî́, Cel nestricảcios a biruit strícǎciunea sí s'a araxtat mai puternic decat moartea sii mormântul. Cum să nu ne bucurăm noí de aceasta biruintià, decat care alta maí strälucità nu s'a pomenit pe lume, sis sax zicem cus sf. apostol Pavel: „In-ghittitu-s'a moartea intru biruinfă. Unde-fí" este moarte boldul tău? Unde-fí este tadule biruinta ta ?" (I Cor. 15, 54-55).

Cand comandantul pe care 1-a trimis tara in fruntea ostirii ca să o apere de vrǎjmaşi se intoarce birtitor de pe campul de luptǎ, atunci e primit cus laude sí cu flori si cus strigăte de bucurie. Aşa se cuvine, ba incả neasemănat mai mult, sax ne bucurăm sí noí de biruinta pe care a caştigat-o Domnul nostru Isus Hristos prin strallucita Sa inviere din morţi. Printr'ànsa si-a arǎtat El dumnezeirea Sa si prin urmare sí-a dovedit dreptul Saxu de a fi Domnul sí Stăpannul suffletelor noastre. Lui se cuvine sà ne inchinăm, sii ca Toma, dupàce a pus mana in coasta sí in locul cuiclor, sa strigăm : "Domnul meus si Dumnezeul mea!" (Ioan 20, 28).

In lumina invierii inţelegem noi mai limpede sì preţul mortuii celei de pe cruce. Cäci daeả Cel raxstignit n'a fost numai om, ci a
fost sí Dumnezes adevaxrat din Dumnezeus adevărat, precum a dovedit prin invierea $S a$, atuncí sí jertfa Sa de pe cruce a avist nemarginitul preț ca sà ne spele vina, sá ne ráscumpere şí să ne izbăvească din păcat. Precum zice sfantul apostol Petru: ,,Că nu cu argint saut cu aur, care se strică, v'aft isbăvit de viata voastrà cea desartă, care erra dela părintic dată, ci cu scumpul sânge alui Hristos, ca al unai miel nevinovat sit nespurcat; carele era cunoscut mai inainte de intemeierea lumit, dar s'a arătat in anti cei mai de apoi pentru voi ceice printr'ânsul afi crezut intru Dumnezeu, carele 1 -a inviat pe El din morţi şi $i-a$ dat lui m̌rire, "ca credinta tía cea vecinicả a Tataxluí ceresc. Vai de aceia cari nu cred in inviere! Ei se găsesc cu sufletul lor in intunerec sii in umbra mortii. Ei sunt fără de nảdejde, nu ştius ce este dincolo de groapă șí nu li se deschide zarea catre vesnicie. Sì sfantel apostol Pavel a fäcust atatnătoare dela invierea Domnului toata credinṭa creştineascã, in cuvintele acestea pe cari le-a trimis Corintenilor : „Iar dacă n'a înviat Hristos, sadarnică este propoveduirea noastră, sadarnică este ssi credinta voastrà ; ne aflăm încă sit măr turii mincinoase a lui Dumnezeđ, că am mărturisit împotríva lui Dumnezeu că a înotat pe Hristos, pe care nu l-a inviat, dacă nut innie mortii. Că de nux invie mortit nict Hristos n'a inviat. Yar dacă n'a inviat Hristos, zadarnică este credințta voastră şi încă suntetti in păcatele voastre" [I Cor, 15, 14-17]. Tot apostolul Pavel ne mai spune, ce a insemnat pentru el inviene mai spune, ce a insemnat pentrus el invie-
rea Domnuluí, zicand cả tot ceeace vrea să rea Domnuluí, zicand ca tot ceeace vrea sa
aiba in viațà e ca sa cunoasca pe Domns! Hristos și puterea invierii Luí. (Filipeni 3, 7-12). Insuffetití de credința in invierea Domnuluff au prins curaj şi ceialalṭi apostoli, pornind la propovedusire sid dand mărturie despre ea in Ierusalim ṣ̂ până la marginíle paxmântului. Nici o putere pe lume n'a mai fost in stare să-i impiedece in drumul lor. Ei ştiaus ai cuí sunt şi porunca căruí Stăpan aveaus sà o implinească. Căcí nus morṭii, ci viefii sí Domnului ei Impăratului ei aveau să-i slujească. Aşa au dus ei biserica lui Hristos cel inviat, cus toate darurile ei, la toate popoarele lumí. Pe credinṭa in invierea Domnului se intemeiazả decí biserica. De aceea a zis Domnul, ca nici portfile iadului nus vor birsi biserica Sa .

Această credinţă in inviere şi nespusa ei bucurie ni-o vesteşte marele praznic de astazi. Cus cantårí de biruinṭă, cu suffetele inseninate, cu simţirille curraţ̧te, sà intimpinåm in casele noastre, in viața noastră, in biserica noastra aceastä zi pe care a fäcut-o Domnul să ne bucuraxm șí să ne veselim intr'ànsa.

Căcínumai acela ce sii-a pregàtit sufletul pentru sfanta Inviere, numaí acela simţeşte Cu adevărat bucuria ei. Numaí acel ce s'a curătit de păcate prin taina pocaxinții sí prin rafat de pacate prin taina pocaintii
sfanta cuminecâturâa sia impreunat cus
sisistos, numai acela poate primí pe Cel inviat inlanumai acela poate primí pe Cel inviat inia-
untrul sâus. Dar aceluia, care-L primeste cu untrul sâus. Dar aceluia, care-L primeste cus
vrednicie, ii revarsa Domnul in suflet puteri vrednicie, it revarsæ Domnul in suflet puterí
inviorătoare, i-1 face făptură nouă "cave să inviorătoare, $1-1$ face făptură noual "care să
umble intru innoirea vietii". Darul acesta rog umble intru innoirea viefii ". Darul acesta rog
eus pe Hristos cel inviat, sax-1 trimita peste Voi, iubiții mei fii sufletesti, cus prilejul sărbătorií de acest an a sfintei Sale invieri. Gandul Vostrus intors sà fie dela päcate si indreptat să se facả către virtutuí şi fapte bunne. Inimile Voastre pline să fie de iusbire către Dumnezeus, către aproapele sis fratele Vostruc, sí depărtate să fie dintr'ànsele ura şi pizma şi răutatea.

Urmare in pagina 6.

## Invierea Zarandului

Passtile Domnului sunt un prilej de mare și nespusă bucurie pentrux tot crestinul. Invierea ©Uântuitorulut este ziua bucuriei, căci...., ,aceasta este siua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselím într'ânsa" Cel dintât cuvânt pe care Isus Hristos, Säpânul vieţii noastre, $l$-a rostit în fata ascultatorilor sit martorilor invierit sale, a fost: „Bucuraţi-vă"! Bucurati-oă, căci. Hristos a
înviat. Bucurati-vă, căci nu existä moarte credinciosillor. Bucuraţi-oă, căci viał̧a are un sens şi un scop, cu care prin minunea Invierit Cuvântulut întrupat, a primit dumneseiască adeverive şi valoare.

Ceea-ce simfim ca totitit ssi ceea-ce tratim cut totiii in siưa de Paşti, este o taină, pe care numai realitatea, sfintenia sit bucurta Invierit o poate talmăci。

Dar nu numai Invierea Domnului ne bucură. Sărbătoarea Paştilor este un popas şi un prilej, care ne cheamă la renaştere. 0 viaf̧ă nouă, o inimă nouă, un suflet innoit şi inălțat, fatả solia zilei de Paşti.

Pentrus noi Pastile aduc ssi o bucurie localat: bucuria să vedem cu ochit, cum invie viata Zarandului.
$\mathscr{E} \mathbb{N u}^{\text {se }}$ cunoaşte in România un petec de pământ mai mic, care să cuprindă inntămplări mai mari, ca Zarandul. DVumele, viaţa, răscoala şi soartea lui Horia, Closca, Crişan şi Zancu, sunt nedespărţit legate de istoria Zaranduluti.

Loc sfânt este Zarandul, in tara romầnească. Când se preamăresc virtutulte, suferintele şi biruinţele Românilor, -- fie de serbări naţionale, fie dela catedre, de pe amooane, de pe tribuna parlamentului saut chiar şi de pe Tronul tării, - localitătafle isiorice si figurile eroice ale Zaranduluti si ale Munfitor Apuseni, evocă cele
mai alese simtirí de urednicie, demnitate ssi mândrie naţională.

Astăsí Zarandut, - cu străveche vita $\downarrow$ ă şi istorie cresstină, - se reculege. A innceput să infteteagă, că nu-i destut să ridicici monumente profetitlor şi eroilor, ci maí ales să păşeşti pe urmele lor. Zarandul cultural, Zarandul patriotic, Zarandut eroic ssi idealist, invie, - şi invierea luit ne umple de aleasă bucurice.

Glasul şi ecoul acestei invieri, este siarul ,Z Zarandul" care apare in central Zaranduluri.

Bradut, inima și creerut Zarandulutu, locul de intâlnire a drumarilor cari vin dela Deva, Abrud şit Ţebea, - este chemat, ca să inalte ssi să valorifice din nou mărirea ssi cinstea Zaranduluti. Inţitiatioa ce a luat-o de a prăznui cei 150 ani dela revoluffía lui Horea, adevereşte că este la innälţimea datorié.

De aceea ne bucurăm sincer, şi această bucurie deosebită o tălmăcim si cetitorilor acestei foi, cu prilejal Invierít Domnului.

Pr. IL. V. FELEA.

## O legendă despre ouăle roşii <br> De Paşti e sărbătoarea cea mai sfântă

a creştinătǎţii şi tot de Paşti e sărbătoarea reinvieril naturei după sfârşitul iernei. Aşa că această îndoită sărbătoare e cea mai mare şi mai emoționată zi a creştinului şi a anului.

Nimic din această zi însă nu face să tresalte in inimi bucurie mai mare la copii, cat ouăle roṣii. Cu săptămâni înainte îi vez vorbind şi aşteptand cu nerăbdare Paştile, ca să cioncească. Şi în Vinerea mare, când bunicile lor îi mẩngăe pe frunte cu primul ou înroşit, - ca să le dea Dumnezeu noroc şi sănătate, - devin atât de nerăbdători cǎ nu mai au astâmpăr până in noaptea Invierei. Care mai de care caută sa născociascǎ ouǎ tari cu care să poată să le spargă la alții.

De unde obiciul acesta de a se înroşi ouă de Paşti?

Bunicile povestesc multe nepoţilor in Vinerea mare, când stau pe vatră lângă foc și le încondeiază. Aşa ele spun că în noaptea Invierei, spre revarsatul zorilor, nişte femei mergeau la Ierusalim cu cosuri cu ouă să le vândă. Femeile, vesele de aşa frumoasă dimi-
neată cum nu mai văzuseră și imbătate de aerul mirositor, mergeau privind bolta instelată a cerului și ascultând ciripitul păsărelelor, care se impărtăşau în stufişuri de marea bucurie a firii ; deodată în faţa lor, văzură chipul lui Isus cel înviat înconjurat de lumină dumnezească.

Inspăimântate, ele rămaseră nemişcate privind. Isus s'a apropiat de ele şi a zis:
${ }_{\text {,N }}, \mathrm{Nu}$ vă speriaṭi. Eu sunt Isus cel răstignit. Mergeţi şi spuneţi la toţi c'am inviat şi pentru ca să vă convīngeti de aceasta, uitaţi-vă in coşurile voastre".

Şi toate femeile uitându-se în coşurile lor, au văzut că ouăle se înroşiră - atunci au căzut in genunchi în faţa Mântuitorului şi i-au cerut bine cuvântarea şi au mers pe urmă femeile la Ierusalim și lăudând pe Isus, ciocneau cu ouăle roşii, zicând; „Cristos a înviat".

De atunci, zice-se, obiceiul de a roşi ouăle roşii, ciocnâ̂nd la sf. Paşte intre credincioşi, ca o adeverire despre Christos că ,,Adevărat a înviat".
C. Pretorian

## Revoluţia lui Horia, Cloșca și Crișan - Romanii din Muntii Abrudului -

(Continuare)
de: Const. Tisu
dela bisericı din Mesteacăn. Proclamarea revolutiei
Joi in 28 Octomvrie 1784 era târg de salptemanå in comuna Brad. La acest targ a venit ssi Crispan, trimis din partea Iuí Horia. Crişan ca sà nu fie recunoscut de ungurí, se ascunse sub podul de peste Criş şi acolo chema pe oameni, din diferite sate spunându-le, că Horia a fost la Viena, de unde a adus poruncí dela imparatul, şi invitându-í să vină din fiecare sat cate 3 sau 4 oamení, pe Duminecă in 31 Oct. la biserica, din Mesteacăn, unde le va cetí aceste poruncí.

Tot cu această ocazie, le spuse ca sà comunice şi la alte sate să ştie cu toṭií, sả vină la Mesteacản căt mai mulltí :
biserica din Mesteacån, pe zitua fixată cca, $5-600$ de țăraní din comitatul Zarandului-Hunedoareí, sii munţii Abruduluí. In aceiasí zi pela amiazi sí munţii Abrudulux. in aceiasi
sosi acolo sí Crisan imbrâcat in haine zdremsosía acolo sí Crişan imbràcat in haine zdrem-
ţoase, intovàraşit incả de un iobag din Cárpiniş.

Indatã ce ajuse aci le arăta crucea aceía aurita spunăndu-le ca aceasta i-a da-o insuşí inpăratul, luí Horía. Le spuse maí daparte despre insemnătatea Crucií, arătăndu-le şi-o hârtie, care zicea ca cuprinde dorinṭa şi porunca impăratuluí, care este: ca toṭi iobagí să fie militari, sii nimeni sa nu mai facă serveciu nobililior ungurí, decât cel mult o zí in săptămână, sí aceía cur plata.. Pentru primirea armelor trébue sa meargà cus totií la Alba Iulíua, unde va fí şí Horia sí unde le va ceti síite ordine ale Im-
 paratului. Preotur din Mesteacan in confirmà
cele spuse de Crisan, zicandu-le si el că aceasta cele spuse de Crissan, zical
este porunca impăratului.

Adunarea țăranílor decise, ca să plece cus tofii imediat la Alba Iuslia, sí ca steag să folosească a doua cruce mai mare pe care o adusese Crişan. Duppă acasta Crişan le puse invedere că drumul să nu-1 facă peste Brad, ca să nu fie opriţi, de unguri, ci peste Vaca, Zdraptí sí Curechius. In Curechius se vor aştepta unii pe alṭii, de unde vor pleca cutoţii la Sta_ tua. Acolo va fí şí Horía cus muntení sảí, cu care vor pleca la Alba Iulia. Crişan le spuse şí aceía că dupăce vor căpăta arme el li va invǎța serviciul mílitar.

Acum fiind consularrile terminate, if invită sä-şi ia fiecare mâncare pe trei saus patru zîle, iar in zíua următoare, adică Luni, sâ fie cu toţii in Curechis.

In timp ce tăranii se consultau in biserica din Mesteacăn, biserică care azi nu maí există, sii care era aşezată in partea stângă a drumului ce duce dela Brad la Baía de Criss, pe o colină care se cheama Coasta bisericii, lânga Valea satuluí, unde azi se afla rídicatã o cruce cu anul 1834 -vice comitele Zarandului Stefan Holaki se afla la Halmăgel, unde işí petrecea cu baronu1 ssi baroneasa Iosica. Acolo fus informat despre adunarea dela Mesteacăn, care il aduse intr'o mare incurcătură. din care cauză trimise imediat pe treí subprefecțí sả linişteascả poporul ssí să prindă pe agitatorí, iar el incả pleacả in speranță cà țăraní, sunt tot acolo. Dar se inşelă, căcí in Baía de Criş fu informat că țàraníi s'au departat, şi subprefecţí sunt pe urma lor. Indată ce auzí aceasta să intoarse de către seara câtre Hâlmăgel. Pe drum intalní mai multe cete de tuarani, pe carí ì intrebă că unde se duce? Eí răspunseră „că sunt chemaţícu porunca impäratulusi la Curechiu'u.

La răspunsul lor vicomitele raxmase foarte uimit.

Taxanii cari plecara Dumineca din Mesteacǎn ajunseră, Luni seara, in 1 Noemvric, in comuna Curechiu, unde veníră ṣ̂ alţì carí nu participaserà la adunarea din Mesteacăn, Cont. in pag. $5-\mathrm{a}$.

## Adevărat a înviat!

Sus, păianjeni in stejar Balausează şi măsoară Cer adanc de chilimbar. Lunca rade'n primăvară; Cocostârcii calcă rar.

Clopote se'ngan usor,
Fluturii s'au desteptat,
Cucul spune tuturor
Că Hristos a invat!..
$B$ otăceii $\ddagger$ in sobar.
Ies găndacii mii de mii Toti in straiu de sărbătoare; Bolta 'nvârte la chindii Scranciob alb plin de cucoare.. Și bunicii sunt copii!

De pe gard, un pintenat ,"Cucuriguuu!" strigă'n vale. Toti crestatii de prin sat Au răspuns Măriei Sale: „Adevărat, a inviat"!

EMIL DIACONU

Bulgaria, N. T.) unde însă Isus tine sufletul pe bratul stâng, şi unde tinuta apostolilor e mai rigidă. La ,,Sfinții Teodori" si la "Peribleptos" din Mistra, Isus ține sufletul pe bratul stâng, apoi se văd îngeri și, la „Peribleptos", arhitecturi bogate. Atitudinele apostolilor, la Crişcior, sunt vii şi desemnate intr'un mod interesant. Capetele sunt de un realism cam crud sii denotă vechimea tipului iconografic.

Pe peretele din spre Nord, Dusul Crucii are calităţl de desemn destul de insemnate, mai cu seamă în ceia ce priveste capetele soldatilor, foarte vii și expresive. Compozitia nu-i mai putin interesantă. Atitudinele soldatilor sunt variate: misccarea și libertatea gesturilor caracterizeaza scena. Din nenorocire, pictura e deteriorată. In schimb, scena cu Sf. Gheorghe omorand balaurul e bine conservată. Ea e pictatå lângă Dusul Crucii. Sfântul Gheorghe e îmbrăsat cu o cămaşă de zale. O pelerină scurtă, de culoare roşie-cărămizie, fii acopere umerii şi flutură înapoia lui. Din cercul cerului un înger se arată, intinzând mâinele, ca pentru
a încuraja pe sfânt. Printesa care plânge, cu mânile împreunate, la stânga, e o fină miniatură

Sfintele martive pictate in colţul din spre Nord-Vest și cei trei sfinti militari aşeza la Sud păstrează farmecul execuţiei originale. Fetele mai cu seamă, sunt remarcabile, in spe cial aceia a sfintei Varvare. Ovalul delicat desemnat de o mână sigură și cu o trăsătură gingaşă. Inclinarea elegantă a capului nu-1 mai putin demnă de reţinut. Sfânta poartă un costum brodat, de prințesă bizantină. O hlamidă încheiată la găt, îi acopere umerii, si spatele Capul si, în parte, bustul celel de a doua sfinte cant distruse. Sfintiii militari poarta sceptrul sunt distruse. Sfintii militari poarta sceptru regal si scuturi triunghiulare. Ei figurează, foart probabil, regi sfinți ai Ungariei. In adevăr după cât ni se pare, am cetit numele lui Stefan si al lui Vladislav. A treia figură, la Sud-Vest, e pe jumǎtate distrusă și acoperită de var. O scenă deteriorată împodobeşte câmpul inferio al peretelui de la Vest, la dreapta uşii de intrare. N'am putut-o pricepe, căci jumătate lipsește. Am putut distinge numai doi cavaleri.

## Bogăția auriferă a României <br> (Continuare) <br> de: Ing. V. Petrescu-Livadea

Mineritul în timpul năvălirilor barbare
Aurelianus - ultimul impărat roman părăseşte militărește Dacia la 274 d. Chr. din cauza atacurilor năvălitorilor barbari (Gotiti, Huni, Gepizi, Avari) strămutându-şi legiunile şi sluşbaşii în dreapta Dunărei (în Moesia).

Puterea militară şi administrativă romană retrăgându-se, minele statului au rămas in parăsire pe tot timpul cât a durat năvălirile barbare ; in schiinb au lucrat, - bineînteles, cu mal puținǎ intensitate băştinaşii (poporul român) ce erau legati de pământul lor.

Marele istoric A. D. Xenopol, ne spune clar cǎ: „populaţia Daco-Romană s'a menṭinut in Dacia Traiană in timpul năvălitorilor, fără să-şi piardă sământa şi fără să-şi întrerupă legătura cu rudeniile din sudul Dunării, nevoind să uite nici unii nici alții cine au fost".

In secolul lil apar, pe pământul străbunilor noşirii, "cei mai lacomi şi mai nerăbdători barbari năvălitori - Goţii, - un popor de rasă germană care strigau: că trebue distrusǎ romanitatea cu blestematul ei spirit latin *.

Gofii au stăpânit Ardealul 100 de ani (274-376), fiind goniti si ei de „crudul popor al Hunilor" (376-454). Murind Attila - regele Hunilor - năvăleşte in Ardeal Gepizii (tot de rasă germanică care slăpânesc dela $454-567$ ). Gepizii sunt bătuṭi de Avari, - un popor de rasă mongolică, cari ocupă pământul dela 567-781.

Avarii certându-se intre el sunt baxtuţi de Slavi. Slavii ş̣ Românii au trăit în raporturi bune, împrumutându-si unele obiceiuri sis elemente de limbă. Părintele Dr. I. Lupas ne spune ca „Stavii au îmbogǎtit comoara noastrax cu un număr însemnat de cuvinte Slave".

In concluzie se spune că, mineritul sub epoca năvălirilor barbare, a fost continuat mai cu seamă de băştinaşi, atunci când timpurile erau mai linişstite dar, totuşi, cu o intensitate mai redusă.

## Mineritul sub Unguri

In apropierea anului 896, ne vin pe pământul românesc din Ardeal, un alt popor barbar - Ungurii, - de origină asiatică.

## Indemnuri creștinești pentru muncitori

Marele eveniment care-1 evocă creştinilor Ziua "Invierii Domnului" este sărbǎtorit aproape de finele celui de al doilea mileniu. In toate colţurile lumii se înalţă osanele. Fiului Omului și rugi ferbinți, pentrucă Isus a înviat să afirme principiul iubirii de oameni și să dea exemplul sublim de jertfã.

Si totuşi Invierea Mântuitorului nu este prăznuită pretutindeni, nici azi pe acest pământ. S'a găsit şi se mai găsesc ssi azi oameni cari prin ura lor fată de Dumnezeu și fără respect de divfnul din om și din natură, - au dat intemeiere la o invătătură revuluționară, care are nevoie de un calendar ssi de sărbători, căci oamenii s'au ohişnuit, cu prasnicile împă-
Primul pare să călărească pe un animal legendar; tine o mască intoarsă spre noi. A doua figură e şi mai deteriorată.

Cea mal frumoasǎ pictură din biserică e panoul cu donatorii. Acesta începe la Vest, la stânga uşli, si se continuă pe o parte a peretelui Sud. Jupânul Belea şi nevasta lui prezintă modelul bisericei. In primul plan, un copil; mai departe, la adăpostul unor arcade, portretele lui loan (sau lova) și al unui alt donator. Inscriptia in vechea slavonă, care intovărăşeşte portretul lui Belea, indică numele sǎu şi acela al femeei sale Vişa. Ea arată de asemenea hramul bisericei, inchinată Maicei Domnului. Belea e in picioare si putin intors către Sud. El e îmbrăcat intr'o mantie albă, lungă, cu guler înalt și mâneci largi, care se asează bine pe corp. Un centuron alb sii un

Date istorice asupra mineritului, sub năvălirea ungurească, nu ne sunt cunoscute decât târziu prin sec. al XI sub regele Bela, care trimitându-şi cronicarul său să cerceteze pământul nostru acesta raportează: „Ogmand, speculatorul lui Tuhutum, om de o viclenie vulpească, a spionat bunătăţile și fertilităţile tǎrii. Reîntorcầr du-se a povestit stăpânului său mult despre bogățiile tării acesteia, că pământul ei este udat de râuri, din nisipul cărora se scoate cel mai bun aur si că în tara aceasta se mai găseşte şi sare in saline".

Acum incepe impărtivea pămantului românesc pe care ungurii nu-l iubeau căci nu evau intr'u nimic legafi de el.

Asfel regele Geza II (1141-1161) văzând cu ochii sleirea tezaurului unguresc, ị̧̂i îndreaptă privirea către minele noastre de aur aducând în acest scop colonişti străini pe care ii aşează mai ales în Abrud, cât şi în jurul Băii Mari, cu scopul de a fi folosiți la reînvierea mineritului acestor regiuni.

In 1211 regele Andrei II (1205-1235), dărueşte Tara Bârsei, aşa zişitor "cavaleri germani", cu conditio ca Jumǎtate din aur sax-1 dee fiscului ungar iar restul să le rămâe lor (l?), iar în anul 1222 exclude pe evrei din comerţul minelor.

La 1248 voevodul Larrentiu imputerniceşte pe germanii din Vinţul de jos şi Vurzăr (jud. Alba) să exploateze aur sii argint în muntii Ior, cu obligaţia de a da a patra parte din productiune, statului.

In anul 1035 regele Stefan zis şi „cel sfant", dispune ca: „toate teritoriile miniere să fie puse la dispozitia regilor unguri". Această măsură a avut ca urmare ingrennarea continuă a trainlui mineritor băstinaşi cari an fost declarati de "iobagi".

In 1270 regele Bela IV introduce în Ungaria, monede de argint sii de aramǎ cu metal pretios (aur) din minele noastre.
(Va urma).
( $+x+$
răteş̦i încă din timpurile creştinătății. Paştile social - democratice, cădeau şi mai cad la 1 Maiu.

Un Paşte nou s'a ivit după răsboiu "Paştele comunist" la ziua de 1 August, când incepe gustatul fructelor.

Acest Paşte care se repetă in fiecare an la 1 August 1-a hotărât Internationala 111-a comunistă din Moscova, cea cu clopote multe si cu biserici mai numeroase decât casele, pentru toată omenirea, ca un nou cataclism social, comandat de un Popǎ roşu. In toate tările Paştile roşii s'au produs cu câte un mic tămbălău şi în Rusia, la moaştele lui Lenin, partidul a rǎmas îngenunchiat.

Dar atât Pastele social-democratiei dela 1 Mai, cât și Paştele - roşii dela 1 August au rămas fǎră răsunet in sufletul milioanelor de creştini, cari ș̦tiu că ceace va dăinui intotdeauna, nu vor fi oamenii, ci Mântuitorul nostru Isus Hristos, misterul nepătruns al mintiii omeneşti, - care şi azi smulge inimilor aceiaşi adoraţie şic credinţă, ca în tot decursul veacurilor.

Dacă pentru comuniştii de azi, Rusia nu-1 decât o masǎ de experientă, - de cinci milioane de kilometri patraţi, - iar cei 160 milioane de Ruşi, o turmă - condamnatå la muncă silnică sau la moarte prin foame, intelegem superioritatea, doctrinei lui Isus, care n'a propăvăduit ura ci bunătatea ssi iubirea între oameni, spre deosebire de innvăţătura mărşavă de peste Nistru, care are teluri : Ura şi cruzimea.

Deşi comuniştii lui Lenin, au dărămat bisericile, iar copiii comunişti cântã: ${ }^{\text {SȘi ne }}$ nom sui la ceruri. Şi vom goni de acolo Dumnezeii"; totuşi credinţa din sufletul milioanelor de Ruşi n'au putut-o goni, credinta aceea în minunea care apǎră pe omul incununat cu crucea, de loviturile ucigaşe, - credinta aceia care este veche ca și Rusia.

Cu zâmbetul pe buze, intonând imnuri de slavă Mielului Divin, au murit arṣi de vii, grupuri întregi de creştini, pradă furiei oarbe a păgânilor. lar in zilele noastre mor milioane de creştini pradă urgiei bolşevice; - totuşi innvǎtătura lui Isus si-a făcut tot mai mult loc, in massa mare a celor nevoiaşi. In nebunia lor, comunişti au crezut cǎ pot realiza fericirea integrală aici pe pământ, dar realitatea ne arată, că n'au putut desfilnta nici banii, nici mizeria, nici pe exploatatori, nici pe săraci, nici lăcomia unora şi nici resemnarea celoralalți.

Egali suntem in faţa lui Dumnezeu, atât impăraţii cât şi săracii, toṭi cărora soarta le urseşte pe pămảnt, mizerie și persecutuii, găsesc un liman in invătătura lui Hristos, -ancorându-şi speranţele fntr'o lume dincolo de griji și necazuri, - fericită cu adevărat. Desigur că noi nu vom putea avea prea multe pretenţii cum au comuniş̧tii şi din cari să nu se realizeze nimic.

Pentru ca viata apare, după cum ne mărturiseşte un mare carrturar român „ca o luptă necontenină, ca o luptă grea și dureroasă în contra naturii vrǎşmaşe. Ca un blestăm aruncat vieftii, atât nu a ajuns pentru a oface grea. Fiinţele vii se sfâşie reciproc spre a servi unele altora drept hrană. Rusia sub acest raport apare ea un imens abator, - de unde în locul imnurilor de slavă in cinstea lu D-zeu, se ridică strigătele de desnădejde a mii de oameni, cari pier in tot momentul sacrificaţicu toată cruzimea, pentru a servi altora drept hrană: Să ne multumim să avem toṭi muncitorli acestui pământ unealta şi în fiecare zi påinea şi vom fi mai fericiți decât comuniştii.

In felul acesta, la marele prasnic al Invierii lui Isus, sufletul nostru, plămǎdit din evlavia generaţiilor noastre trecute, - se inchină Mântuitorului lumii și nu invierii Socialiste dela 1 Mai şi nici celor roşii dela 1 August, eăci credinṭa noastră în el a rămas neclintită, fiind pentru zeci de milioane de suflete, singura mângăiere şi nădejde.

Emil Popa.
pumnal, a cărui teacă pare să fie împodobită $\mathrm{cu} ~ o ~ c r u c e$, sunt singurele ornamente. Capul e arătat din fată și după cum se pare, acoperit de păr blond foarte îmbelşugat, care formează plete la înălţimea urechilor. O. mică barbă ascuţitǎ, mustetele subțiri ṣi atârnând, acopere bărbia şi buzele. Personagiul e mai mult tânăr. Fata lunguiată, de un oval pronunţat, e caracterizată printr'un nas lung cu nările subțiri, ochi apropiaţi, desemnați in formă de migdală, și o gură mică cu buze cărnoase. Un înger în sbor coboară din cer şi intinde mânele pentru a lua, in semn de primire din partea lui Dumnezeu, biserica pe care o prezintă Belea. Femeia sa, Vişa, e învesmântată în alb. O maramă albă îi acopere capul și gâtul şi cade peste umeri. Aceasta ne aminteşte maramele care acopere capul femeilor pictate la mănăs-
tirea Arborea, în Bucovina, şi mai cu seamă podoaba capului la tarrancele care locuesc în județele muntoase ale Carpaților, in particular Gorj, Vâlcea, Muscel, Arges ssi Dâmbovita. In coltul din spre Sud-Vest, Ioan sit un al doilea donator sunt în rugăciune, sub arcade, cu mânele întinse. Fetele lor sunt deteriorate,

La exterior subsistă, pe zidul din spre Nord, fragmente din Fudecata de apoi: sf. Petru, urmat de un arhanghel, deschide poarta raiului. La stânga se zăreşte o parte a grădinit. Se văd arbori stilizați și pe o bancă, Fecioara şezẩnd intre tâlharul cel bun, care-şi duce crucea, si un înger. Deasupra acestor figuri, impăraţii sì episcopii sunt separaţi prin despărtituri de nori. La dreapta raiului se deschide gura iadului. $O$ femeie goală, cu sarpele incolăcit in jurul corpului, personifică fără îndoială, păcatul original. Restul picturilor e acoperit de var.

## Sădirea pomilor-

Profesorul dela Bucureşti d. S. Mehedinţi a spus aceste frumoase vorbe: "Cíne sădeşte un pom, apảrà graniţele țărií", "iar scrítorss] Adrían Manius scrie, cà sădireá pomilor este o intelepciune.

Eus socot, cả n'ar trebuí să fie un singur om, care să nu pună $2-3$ pomişori in fiecare an. Voi căuta să arăt in câteva vorbe cusm trebuesc saxdiţi pomíi.

## Alegerea locului

Cel dintai loc pe care orice om trebue sà-1 impodobeascà ctr pomi este grădina din jurul casei. Am mai scris şi alta dată vorbele invâtatului român $N$. Iorga, că o casă faxra pomi ssi fără florí este o casă pustie, ea ne arata pustiul sufletului din noi. Dar nu numai locul din jurul casei 11 putem umplea cu pomi, ci orice loc, dar maí ales, trebuie sả punem pomi pe locurile unde bucate nu se plate şi le punem. Ori unde am pune pomíi, trebue sa facem neaparat o ingradire buna sí chiar dela inceput, căcí gardusl bun păzește pomíi de iepuri, de vite şí de oameni răi.

Dacả locul este bătust de vanturí marí, atunci e bine sax punem cu 3-4 ani inainte, de jur imprejur, arborí rămuroşi, neroditorí, carí apara pomii de vijelie.

## Alegerea pomilor

Cine vrea să planteze (šádească) pomi roditori, trebue sả aleagà numai din aceí pomi sí din acele soiurri care se potrivesc cu paxmantul si cus clima (mersus vremii din localilitate). Cel maí bun lucrus este ca nimení să nu planteze, decat soiuri care se găsesc de mult in partea locului și le merge bine. Daca cineva vrea sả aduca soituri, care nut se găsesc in partea locului, este bine sả cearà sfatul unusi bun cunoscâtor in ramura cultivarrí pomilor roditori.

Soiurile de poame sunt multe. Numai peri sunt peste noux mii si merí peste sapte mii. Dintre atatea mií de soiuri numai unele se potrivesc la noi. In alt număr al ,,Zaranduluis, voi araxta care soiuri de pomi sunt potrivite pentru judeful Hunedoara şi pentru Zarand. De altfel Ministerul Agriculturii (al treburílor plugãeş̧̂́línisterul agriculturí trimis la faţa loculuí treburilor plugăreşti) a trimis la faţa loculuí pe di. prof. I. C. Teodorescu, unul dintre ceí statorniceascà cele mai bune soiuri de poame pentru acest judeţ.

Cand vrem sx alegem pomí pentru plantat, trebue sả ştim mai inainte dacả voim sa producem fructe pentru trebuințele familiei noastre sau pentru vânzare. Dacả plantăm pomiir pentrus trebuințele casei, atunci e bine sà punem meri, peri, pruni, nucí, eireşe, vişine, guturi etc. şi cat maí multe soiuri, cu coacerea mai târzie si mai timpurie, pentru ca să avem mai tarzie si maí timpurie,

Daca, din potrivă, plantăm pomí pentru vinderea roadelor, atunci cel maí ni-

Picturile din Crişcior sunt de-o mare valoare, pentru a putea cunoaşte originile vieftii politice a Românilor. Ele sunt marrturie despre existenṭa puternicilor feodali, stăpâni şi judecǎtori a mai multor sate, şi puşi sub suzeranitatea regilor Ungariei. Prin iconografie ele sunt in legătura cu modele foarte vechi, din veacul al IX-lea şi al X-lea. E evident de altfel, că nu poate fi vorba de un împrumut direct: trebuie să admitem existenṭa unor intermediari dispăruti.

Trebuie notată incă decorația pictată a zidurilor exterioare. Se ştie că picturile la exterior nu apar, in Moldova, decât la începutul veacului al XVI-lea. Nici in Muntenia nu se intâlnesc înainte de secolul al XVI-lea. Problema aceasta ne interesase și făcusem legătura dintre
merit lucru este să alegem un singur fel de pom și unul sau cel mult doua soiuri, si anume, din cele mai răspândite in localítate sau in regiune.

Lucrul cel mai bun ar fí, ca oamenii dintr'o regiune intreaga sa se ințeleaga intre eí, să pună un singur fel de pomi. Ar fí uşor acest lucru, dacả omul ar fi legat de om și sufletul de suflet șí dacă in sufletele noastre ar saxlăşlui iubirea in locul pizmei şi inţelegerea in loctrl neințelegerii.

In alte țaxrí se găsesc plantaţiuní de mii de jugăre numai cu $1-2$ soiurí, astfel la Green-Port, in America de Nord, o intindere de 2000 jugăre este acoperită numaí de piersecí.

Pentru ce e bine să avem un singur soíu de poame? Pentrucă acolo unde se găsesc poame multe de un singur soiu, ele sunt mai căutate şi căpătăm pe ele un preţ maí bun. Acolo vín negustorii marí ssi le cumpărax, pentru a le duce in străínătate. In felul acesta vin baní in țară și in punga producătorilor.

Sunt douả căi pentru a ajunge la pomii trebuitorí: sau să ni-i facem singuri, sau să-í cumpărăm. Dacă nu-i facem singurí, ne costà mai puţin, dar trebue pricepere, ca să-i facem. Nu toţi se pricep să altoiascǎ sí să conduca scoala de pomi 3-4 ani, deaceea e mai bine să cumpărăm pomíi gata făcuţí. Se pot cumpăra dela pcpinierele de pomí E bine ca fíccare om să cumpere pomii dela pepiniera cea mai apropiata de el, pentrus ca in cazul acesta pomií se potrivesc mai bine cts pazmantul șí clima noastrax. Cumpårătorul cere numărul de pomi trebuincioşí printr'o scrisoare de comandăi Dacǎ pepineristul trimite alte soiuri de pomi, decât cele cerute, poate fí dat in judecatả pentrus despågubiri.

## Timpul de plantare

Care este timpul cel mai bun pentru plantarea pomílor? Incepand de toamna, de când nu maí umblă seva (mârza), şi pânả prívara, când aceasta incepe să umble din nour, putem pune ori cand pomii, numai să nu fie pământul ingheţat.

Uníi cred, că e maí bine sả se planteze toamna, fiindcă, se spune, că primăvara rădăciníle dau perişorí suggătorí alţí spun, că e maí bine să-se planteze primăvara. Bine e și toamna şí primăvara, numai să-i plantăm. Totuşi, in uncle locuri e mai bine să-i plantăm toamna, in alte locuri primaryara şí anume: in locurile secetoase plantam toamna, in cele umede prímăvara, indată după topirea zăpezíi.

> (Va urma)

## VA RUGAM

A ACHITA
ABONAMENTUL
acest obiceiu şi arta romană din veacul al XII-lea si al XIll-lea, precum si cu unele monumente din Italia, Franţa și Elveţia. Picturile din Criscior însă, datează din ultimii ani ai secolului al XIV-lea. Ele formează astfel o verigă nouă și ne ajută să stabilim originea acestui obiceiu. In adevăr nu trebuie să uităm că, afară de cele câteva biserici din Trebizonda şi de biserica Sf. Fecioare de la Prespa, monumente din Bulgaria datând din secolul al XV-lea, erau de asemenea pictate la exterior.

Viata care insufletteste portretul fondatorului, fineţă care îl distinge, sunt o ultimă trăsătură interesantă a picturilor noastre. Se ştie cǎ portretele sunt printre operile cele mai interesante ale artei religioase, şi deci nu e fără folos să relevăm această caracteristică atât de importantă.

## Muncitorii minieri cari au con. tribuit cu obolul lor la ridicarea <br> troiţelor

Clej Georghe
30.

Costac Oliver
Codrin Ilie
Clesiu Vasile
Crişan Petru
Domidreu Dionisie
Dărăbant Andron
Avisalon
Nicolae
David Andron I. Ion I.
David Gheorghe
loan 1. Ioan
," Pasc
Demian Adam
Avram 1. Macovei
Gheorghe
Ioan 1. Gheorghe
oan I. Lază
Ion 1. Petru
Loghin
Nicolae
Nicolae
Vasile
Dines Ioan
Dobbărcău Aro
, vasile
David Petru
Dobra Amirut
Dolinger Aladar
Dominik Wichitu
Dot İoan
n Tanasie
Dud Loghin
Dumitras Nicolae
Duma Alexandru
Ioan
Dănăsteanu Petru
Duma Nicolae
Demian Miron
David Gheorghe
Dominik Rudolf
David Gheorghe
Elek Gheorghe
Epure Gheorghe
Esck Ioan
Faur Adam
n Andreiu
", Emil
" Florian
n Ioan
" Stefan
Visalon
Feier Gheorghe
Fărăn Adalbert
(Va urma).

## N. T

Aci se încheie descrierea autorului, a podoabelor picturale conţinute in biserica din Crişcior. Am râvnit ca - ṭinându-ne cât mai strânşi de original, - sǎ dăm traducerei noastre o haină cu înfăţisare cât mai românească ş̣i să evităm orice termeni străini, lucru care n'a fost totdeauna prea ușor, dat fiind că descrierea intra adeseori in amănunte de specialitate, puţin uzitate în limbajul obicinuit. Dacă strădania noastră şi-a ajuns scopul, cetitorii noştri sunt singurii în măsură să aprecieze. Acum nu ne mai rămâne decât a reda în continuare, si descrierea comorilor picturale ce s'au mai pǎstrat in biserica din Ribifa, precum si - ca încheiere - a celor rămase din vechea biserică reformată, din Deva.
(Va $\alpha$ мma)

## Revuluția lui Horia, Cloşca și Crișan <br> (Contincrare din pagina 2)

Tot in noaptea aceasta sosirà aici şi subprefectii Mihail Gal din Baia de Criş, sit Wolfgang Naláczi din Brad, cu o trupả de de vre-o cattíiva soldaṭi, cus scopul ca sả prindă pe Crisan. Pentruca prinderea lui Crişan sả fie absolut sigurax, ei luarả sí pe gornicul Petrus Cara din Crisçior, pe care il trimisară inainte, sả afle cuartirul lui Criṣan. Gornicul acesta veni mai inainte la casa primarului, unde nu aflaz pe nímeni, decat pe baiatul acestuia, pe care il intrebà cả unde se aflà Crişan. Vàzànd acest netrebnic eà byiatul nu spurie, roṣi vattraiul in foc şi-íi arse fata şi alte partti ale trupulusi.

Dupaxce această fiară cu cap de om, află ceiace doría, să depărtă, reintorcândur-se pela miezul nopttii insotit de subprefecti sis soldati, şi intreptandu-se câtre casa unde era Crisan. Dar o femeie, vảzând cả vin soldatuii, ii spuse lui Críşan să fugă.

Vâzand subprefectii căci Criṣan fuge, ordonă soldafílor să tragă cu armele. In momentul acesta insă oameni adunaṭi aíci se alarmá, trägand clopotele bisericii, şi in strigate sif chiote incunjuraräa pe urmàritori, aruncand in ei cu pietre, ${ }^{\text {and }}$ sit es ce le venia inainte, aşa incât omorirả pe ambií subprefectî, Lar pe gornicul Petru Cara şi pe soldaţi is prinserà. Dupăce ii prinserả Crişan dete ordin sa execute imediat pe Cara, iar pe soldati duspăce it desarmarà, le dederà o micà pàrutaláa si-i fácurà scapat tio

Dupd savarrsitrea acestora, in dimineata urmatoare 2 Noembrie, Crị́an adunả intreg poporul afarả din sat, la locul aşa numit „,1a cruce ${ }^{4}$, şi din nou spuse oamenilor continutul scrisorii, aràtându-le crucea de aur, sí invi-tându-í să plece cu toţii la Alba Iulia. Dar țarranii in urma incidentului din noaptea trecuta fínd ingr!jați de cei rămași acasă, nu voiară să mai continuse drumul.

Atunci Crişan conduse intreg poporul adunat, la bisericả, sí acolo Iuând ca exemplu cazul din noaptea trecutà le spuse cà nobílí unguri se opun ca ei sa primească arme şí să fie militari, din care cauză ii invita sax-1 urmeze, şi să stârpeascả pe toți ungurii, mai ales cà aceasta o doreşte şi impăratul sa le nimicească curţile, iar averíle sả le im parta intre eí.

In sfârşit iată revoluţía proclamatax.

- D1. Victor Slăvescu, ministru de finante, pregăteşte un proect de lege prin care se anuleaze toate amenzele fiscale, usurându-se astfel situatia contribualilor. Se vor amnestia toate amenzele date până la finele anului 1932. De acest favor vor beneficia numai contribuabilii cari își vor achita până la finea anului 1934 impozitele cuvenite.
- Peste câteva zile d. Titulescu va pleca la Paris. Rostul vizitei, ministerului nostru de externe in Franţa, este in legǎtură cu discursul d . Mussolini, în ceace privește revizuicursul d. Mus


## Inceput de carieră

## Despărtire:

de: Mibo
Vei invinge, dacă in schimbul răului, vi face necontesit numai bine.
Să mai veniți dom' vățători. Să mai veniţi la noi. Să ne învǎtaţi şi la anul, tot dumnevoastră...

Tata a spus că nu mă mai mână la scoală, dacă plecaţi dv..

Sii copil începură să plângă. că după mort, Eu deabia îmi stăpâneam emotia.

- Nu plângeţi copii! Dece plângeți?
- Că ne-am dedat cu Dv...
- Vă dedați, vă obişnuiţi voi şi cu altul. In locul meu va veni un domn inv. si mai bun. Nu trebue deci să vă descurajați și să părăsiţi şcoala. Voi trageţi foloase depe ururma invăţăturii, nu altul.

Aici aveţi de toate. Unde e mai bine ca la şcoală ?.

- Noi nu vrem pe altul... Se auzi un glas din fundul clasei.
- Ei nu-i aşa copii. Voi treuue să fiţi elevi buni, silitori, pentru voi, nu pentru altul Să vă purtaţi aşa fel, că nu se poată spune


## Tribuna liberă )

## O coadă de fopor

Primim spre publicare:
Pentru lămurirea masei muncitorilor minieri din tinut, îmi permit ca să arăt cu câtă rea credinţă s'a exprimat secretarul regional socialist Soit Petru, în adunarea muncitorilor minieri socialişti, la Crişcior, în ziua de 8 Martie a. c.
„Ingâmfatul" Şoit Petru, prezidând adunarea, analizând decizia ministerială din 12 Februarie a. c., ce se referă la reducerea cotizațiunilor suplimentare de pensie, a arătat că nol muncitorii dela intreprinderea Societăţii "Mica*, nu am protestat in contra urcării cotizaţiunilor, iar în timp ce alţi muncitori din alte regiuni au protestat energic, noi, acestia de aici, în acest timp am dormit, nedându-ne seama de marea nedreptate ce ni-se face prir majorarea cotizaților.

Afirınatiile "toporului" Soit Petru sunt cu totul inexacte şi mincinoase, deoarece noi muncitorii din Sindicatul-Naţional minier „Crisul Alb" din Crişcior şi dl Dimitrie Zapan, advocatul acestui Sindicat, n'am aşteptat până ce se va trezi „faimosul" domn Şoit Petru, ca să protesteze în contra nedreptei decizii ministeriale, prin care ni s'au urcat cotizaţiile, ci la timp am protestat energic prin Memoriile şi delegațiile prezentate la Ministerul Muncii, in urma cărora avem un rezultat destul de favorabil; cotizaţiunile suplimentare reducându-se la jumătate, iar sumele reţinute în plus, incepând dela 1 Iunie 1933, acum ni-se restituie

Acesta e adevărul, cu acel adaus că "mândrii" fruntaşi ai socialiştilor au cǎutat pe toate cǎile şi cu toată puterea lor să ne puie fel de fel de piedici, astfel ca cotizatiunile ce plăteam, să nu fie reduse câtuşi de puțin, opu-nându-se categoric la orice reducere, aceasta de sigur pe motivul că dânşii trǎiesc ca „paraziţi" pe spatele nostru, încasând salarii si diurne din aceste sume, ce vărsăm drept cotizaţii şi taxe şi nu le convine ca acestea să scadă.
"Coada de topor" Soit Petru a căutat sǎ arate în legăturǎ cu decizia ministerială din luna Februaria a. c., privitor la anil de serviciu și vârsta de pensionare, că ar fi unele "codiṭe" printre muncitori, cari ar fi propagat ssi ar fi spus muncitorilor că sa redus vârsta de pensionare la 50 ani şi anii de serviciu la 25, aceasta numai pentru ca muncitorii să se încurce și să nu mai cotizeze, astfel ca dânşii să-şi piardă drepturile pentru pensionare.

Cred că toți muncitorii noştri, cu simt de dreptate şi cinste, nu au dat crezare la o astfel de minciună sfruntată a "toporului" \$oit Petru.

La cele debitate de „inventatorul de minciuni" Şoit Petru în faţa a 80 muncitori
nimic rău, de voi. Atunci flecare e sigur că nu-i se poate intâmpla nimic. Dincontra, se poate aştepta sǎ fie lăudat.

Eu o să vă scriu, de acolo de unde voifi la anul viitor- Voi vorbiți şi cu dl învăţător care vine în locul meu, îi voi spune că voi sunteţi elevi buni, numai atât, cǎ n'aş vrea să mă faceți de ruşine.

Dealtfel li bine să mai şstiti ceva. Plecarea mea nu este un năcaz atât de mare. Veţi vedea voi, că in viață, sunt neplăceri, cu mult mai mari. Ce vei face atunci? Te vei apuca de plâns?, cu asta nu faceţi nimic. Plânsul este pentru oamenii slabi. Si mie'mi pare rău de voi şi eu sunt întristat că plec, dar nu plâng. Omul trebue să iasă cu vrednicie din orice încurcătură. Voi căuta să-mi apropiu si pe elevii cari-i voi avea la anul, iar voi, dacă vă purıati corect, veţi iubi tot aşa şi pe dl. invađtător ca corect, v
va veni.

- Să creşteţi mari copii şi sǎ auzim

Un hohot de plâns se auzi in urma mea

- Si zi pleacǎ dl. invătător, mǎ ironiză pǎrintele când mă oprii pela dânsul pentru a-mi lua rămas bun. Ai să tii minte că al băut apă din satul acesta.
naivi, cu greu i-a putut aduna si pe acestia m'am revoltat peste măsură şi subsemnatul l-am intrerupt şi somat să nu mai denatureze adevărul şi să recunoască, că noi încă din 1931 am făcut ssi înaintot Memoriile necesare către Ministerul Muncii, prin care am cerut și cerem reducerea anilor de serviciu şi a vârstei de penslonare, însă această chestiune este actualmente în studiu la Casa Centrală a Asigurărilor Sociale, urmând ca în scurt timp să ni se comunice rezultatul.

Atunci Soit Petru fără să-mi dea ascultare pedeplin, mi-a răspuns prin grele cuvinte ofensatoare și să ies afară din sală, in ajutorul său cǎutând să sară mai multe „codite de topor ${ }^{*}$.

Epitetul de „animale râmătoare*, ce ne-a aruncat acest \$oit Petru nouă muncitorilor, ce muncim cinstit in subsolul pământului, nu ne poate atinge câtuşi de puțin, deoarece noi nu trăim pe spatele nimǎnui, ci numai din sudoarea frunţii noastre, insǎ acestui individ si a celorlalţi de teapa lui le putem spune fära gres că sunt nişte "paraziṭi", deoarece trăiesc numai din munca sii vlaga altora, îmbuibați de bine prin diferitele comisil şi consilii de administrații, ce au pretenția că lucrează in interesul muncitorilor.
ubiţi prieteni muncitori, apelez la vo toti, ca fiecare să-şi dea seama de scopurile "lucrative", ce urmăresc astfel de indivizi ca socialistul \$oit Petru, carı încearcă să provoace tot felul de agitatii printre muncitori, să le invenineze sufletul, iar cu tot felul de minclun să le turbure mintea și liniştea. De aceia să vă feriti întotdeauna de el!

Recunosc că sii eu odinioară am fost purtat de nas de oameni ca Şoit Petru sii ortacii sǎi, insă atunci nu i-am cunoscut aşa de bine ca acum, până ce m'am convins singur de procedeurile socialiste. Pentru voi drag tovarăṣi sii prieteni scriu aceste rânduri, ca s deschideţi bine ochii şi să nu vă lăsaţi inşelați de ,"parazitiii" muncitorilor, căci nu vreau ca sá ratáceasca si altii ca mine pe drumuri necunoscute si ca să nu páţim sì noi muncitorii din acest tinut, ca cei de pe valea Jiulu in anul 1928. Vreau sǎ inceteze spre binele nostru a minierilor, procedeurile unor astfel de oameni cari urmăresc numai să propage zi zanie, agitatie ș minciuni pentru subminarea zanie, agitaje sil muncitore

Noi muncitorii minieri de pe valea Crişului Alb nu putem rătăci pe căi străine ci trebuie să urmăm calea muncii, a adevărului si a ordinei, călăuzitịi numai de credinţa in Dumnezeu şi de idealurile noastre nationale,

De aceia „cozilor de topor" alde Soit Petru, noi muncitorii trebuie să le arătăm in orice ocaziune intregul nostru dispret.

Tărăţel, Martie 1934.
Luţ Teodor muncitor minier.
*) Redactia sít tipografía nu-si asumă răspunden zea de cele publicate in accastă rubrič̌.

Stǎi numai stǎi, ne mai întâlnim noi. - Ce să fac părinte? as vrea să mă aşez, să mă stabilesc şi eu undeva. Aici nu se poate. Dv. a stititi asta destul de bine.

- Da e păcat dle de munca dtale sa incapă pe alte mânni. Assi fi tare indurerat sk strice careva, ce-am clădit noi.
- Nu-i nimic. Eu cred că dv., care mi-aţi dat atata sprijin, veţi da şi succesorului meu, toate lămurirlle necesare, ca să poată porni pe calea cea bună.
- Eu rămân acela̧̧, Totul insǎ e in functie de dânsul. Nu cu toṭi oamenii te poti inţelege la fel. Cât despre dta te rugăm să-ti mai aduci aminte şi de nol. Consideră-ne ca eei mai apropiați ai dtale, carci noi te socotim ca pe copilul nostru. Asta ti-o spun fără nici o rezervă.
- Vă multumesc, de sentimentele ce mi arătati și vă asigur că plec eu un adânc gol in suflet. Voi simti multă vreme lipsa dv, ipsa discutiilor cu dv., din care am folosit atat a mult. Numai raiul şi iadul, dapoi purgatoriul, câte ori $1-\mathrm{am}$ descusut noi pe toate părțile.

Şi părintele începu să râdă cu inf̧̆ales.
 raté em recunoscători pe toată viata, pentru rate
mapanem recunoscatori pe toatá vine ce ai făcut celor patru coplii ai

## Pastorala de Paști

## Continuare din pag. I-

Mainele Voastre intinse să fie spre ajutorarea celor săraci, a orfanilor sí a vaduvelor. Pícíoarele Voastre sprintene să se facă spre a sărí in ajutorul celor naxpăstuiţi şi pururea in calea dreptătíi să umble. Guríle Voastre iertare sǎ greăiascà̉, nu räsbunare, cinste să mărturisească, gruăiască, nus răsbunare, cinste să màrturisească,
adevărul să vorbească, maxrire şi lauda Iuti adevărul sả vorbească, măríre și laudă lự Dumnezeus să aducă. Toată fíntta, Voastră să
asculte de aceasta cântare sfântã asculte de această cântare sfântà : "Veniti să cătoare de minuni, ci din isvorul nestricăciunii, din Hristos, cel ce a izvorât din mormânt, intru carele ne intăvim".

In aceste vremuri pline de gretrtătí sí de incercatri pentrus poportil nostru, să ne curâţim simṭiríle si din credința in inviere sả prindem putteri proaspete si curaj de viaţă bunax, care prín fiecare din credinciosií stinteí
noastre biserici să raxsbească pe pământul țantí noastre biserici sà ràsbeasca pe pàmantus tatrii si in cuprinsul neamului nostru romanesc. De nimic nu are mai mare nevoie astăzi poporul nostru romanesc si patria noastră ca de creş-
tini tari in credinfă, neşovalnici intru implinirea datoriilor, ou nădejdea inimii legată de cer si cu fapta rodnică sămăuată in ogorul neamului, de dreptatea care intăreşte temeliile statului si de frătia româuească care inchea̧̧ă pe toti, de sus, pănă jos, intr'un gand mántuitor şi-i face gata să aducă orice jertfă pentru binele de obște. Strânṣi in jurul altarelor sfintei noastre biserici strămoşeştí, care scăpare s'a fäcut nouă din neam in neam, să cântam: ,Zina invierti si să ne lnminăm cu prăznuirea şi unus pe altul să imbrătişăm. Să zicem: frafilor! si celor ce ne urăsc pe Să zicem: frafilor! si celor ce ne urăsc pe noi, sa iertäm toate pentru Inviere si assa sa strigăm: Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte călcând si celor din mormannturi viaf̆ă dăruindu-le".

Cu toată părínteasca mea iubire $V$ a urez sax petreceți acest praznic Iuminat al Invierii Domnului cu bucurie și multumire cresstineascả şi sǎ Vă invredniciţí a-1 ajunge intru mulţi ani.

Impaxtaxşindu- $V^{x}$ arhirersca Noastrax bínecuvântare, am tămas

Síbiu, la saxrbătoríle Invierií Domnului din antrl 1934

Al Vostru al tuturor de tot binele voitor

NICOLAE,
Athiepiscop sí Mitropolit.

## 

 ANUNT!De sfintele sărbători ale Paștilor, brent 九ur mia

vinde cu preturi reduse
la comandâ, orice fel de cozonaci.
Calliatea prima garantata.

## Cu stimă Brutăria MAYER


mei şi mai ales celui mijlociu. Chiar ieri mi-a scris și uite, adaugă și pentra d-ta câteva rânduri : „Sunt primul în clasă. Indrăsnesc să-mi inchipui că va face plăcere, deoarece v'am fost discipol şi am obtinut rezultatele frumoase de până acum, numai datorită d-voastră".

- Din partea mea, rog pe bunul Dzen să te binecuvinteze ş̧i să-til ajute să ajungi acolo unde meriţi...

Plecai, cu sufletul cuprins de furtună. Din bucuria mare, că în fine mi s'a aprobat să plec deaici, de unde voiam să plec de a II-a zi. . . . . . Era o idele fixă. Mă stăpânea de atâţia ani. Acum insǎ aveam şi oarecari regrete.

Imi venea greu să mǎ despart de rodul muncii mele, de cei cari mă priveau acum cu atâta încredere. O învălmăşală de simtăminte se deslănţuia, căutând să inlăture ideia plecării. Era prea târziu. Nu puteam să mai rămế eu, care cerusem de atâtea ori să plec, deşi id aceasta nu mai avea justificarea dela ince

Pe drum, ne întâlnirăm cu "Lz $i^{4}$ fostul primar.

- No, noroc d-le inivătător! unde ? Doar nu te bate gândul să pleci


## Stiri Sportive

Duminecă, 1 Aprílie a. c., pe arena sportivă din Gurabarza, s'a jucat primul match de foot-bal intre echipele C. S. Parangul C. de foot-bal intre echipele C. S. „Parangul C. F. R." din Petrosení si C. S. "Mica" din loc,
terminandu-se cu rezultatul de $5: 2$ (1:1), pt. „P arângul".

Dintre jucătorí, "Parângus ${ }^{44}$ mai omogen sii in conditiuni fizice mai bune, a invins un adversar egal, dar in al doilea mitemps na mai putut rezísta din cauza lipsei de antrenament.
"Mica" a inceput foarte bine, find tot timpul reprizei I. in atac. Dintre jucători sats remarcat la "Micats: postarul Heinrich, saus remarcat la "Mica" portartil Heinrich,
care a salvat echipa de un scor mult mai care a salvat echipa de un scor mult mai
mare, Aliman, Trifus sí Bortoss restul in notă.

Arbítraju1: d1. Krauss Petroşení, corect.
Arbitrajul: d1. Krauss Petroşení, corect.
Cel mai atractiv eveniment de Paştile Rom. va fi desigur matchul de foot-ball ceva avea loc la 10 IV. a. c, (a 3-a zi de paşti), pe arena din Gurabarza, intre echipele "Transilvania" sampioana districtului Arad, sí C. S. "Mica'

Inceputul matchulus va fi la ora $3^{3}$ p. m., iar trenul Soc. pleacă din Brad bis. ort. la ora 3 p. m. fix.
P. G.

## 

Prima zi de Paşti
8 Aprilie


- In cursul săptămânei trecute, guvernul a depus pe biroul camerei deputatilor proectul de lege al Conversiunii datorilor.

El prevede si tinde spre o largă si definitivă lichidare a datoriilor - atât a celor dela sate cat şi a celor dela oraşe.

## Fondul

pentru acoperirea cu cristal a picturilor
străvechi din Crişcior şi Ribiţa
Au binevoit a mai contribui la acest fond următoriit Dr. Izidor Gora, avocat, 50 leí, Dimitrie D. Floru, 100 lei sil Preot Ştefan Perian, 30 lei. In totalt 180 leí. Suma din urma 2610 leí. - La olaltǎ pană in prezent 2790 leí.

- Ba chiar am plecat nene Lasculerăspunsei eu după ce se opri căruta și-i întinsei mâna.
dit? Nu glumești?
- Nu, nu! Mă duc în altă parte. Mai las locul sii altuia.

Nu ştii d-ta, că noi suntem „apa", far dv. pietrele.

- No, mai dă-l fierului şi pe Gheorghe a Marinci din Tărmuri. Văd că numai uitaţi.
- Nu uit, sigur că nu. Parcă d-ta erai
primar pe atunci.
- Da, da, eu. Stiu eu cea fost. Miaduc aminte tare bine. Era la o şedintă a comitetului scolar, când oo spus el vorba asta. De aia nu trebuie sǎ fitịi supărat.
- Eu nu-s supărat. Dar vezi d-ta, s'a inmplinit prorocirea.
- Că doar nu v'aţi luat Dv. după Inul ca Gheorghe.

Mai tare mi-a plăcut ce i-aţi răspuns dv.

- Nu mai tin minte ce $i-a m$ răspuns. da lucru aşa-i si pace !..
"Apa trece pietrele rămân"
- Apoi drept sǎ-ţi spun, d-le înv. răspunsul dv. 1-am scris intr'un bujor, ce-1 am depe când am trăit și eu prin Viina". Ai zis d-ta: pietrele rămân. Dar apa aceia, cure trece, do-


## Culturale

- Invitare. ,"Corul bisericei ort. rom. din Hălmagiu" aranjează în seara zilei de 9 Aprilie a. c. (a doua zi de Sf. Paştı) in sala mare a hotelului "Central" din Hălmagiu un concert urmat de dans. Program: 1) ,Hristos a inviat", cor mixt de A. Bena; 2) "Aceasta este ziua", cor mixt de Bortneansky " 3) Ei uchnyem", cor mixt de S. Drăgoi ; 4) „Rugăciune", duet de P. Lungu, cântat de d-niı C Balta și L. Balta ; 5) "Latına gintă" cor mixt de I. Costescu; 6) "Măı şi fà '", cor mixt de de Gr. Danielescu; 7) "Te Duci neicã" si , Fr-
 rişor de iarbă neagrã" " cor mixt de A. Zırra;

8) ,Dragoste învrăjbită", poezie de G. Cosbuc, 8), "Dragoste invrajabità", poezie de G. Coşbuc,
decl. de ds. Ninuła Balta ; 9) „Vraja", cor. bărb. de I. Vidu; 10) ,,Voinṭa Neamului", cor mixt de I. Gr. Danielescu.

Taxa de intrare: Loc rezervat lei 50 , loc 1. lei 35 , loc 11 lei 25 , loć de stat lei 15

Venitul va fi destinat augmentării fondului de propagandă al coruluj.

La sfarsitul lunei Aprilie cunoscutul si apreciatul artist Ioan Talvan, societar al Teatrului National din Cluj, va veni la Brad unde va juca două piese frumoase, printre care celebra comedie ,,Sex Apeal", si ,,Proemarul". Ambelc piese de mare succes.

- Reuniunea Femeilor Ortodoxe Române din Baia de Criş, aranjează in ziua de 9 Aprilie c., (a doua zi de Paşit), la orele 9 seara, in sala Hotelului Central, o SERATĂ ARTISTICA, cu următorul program: 1) Cor ; 2) Punctul Negru comedie in 3 acte; 3) Cor.

După program dans și diferite surprize. Preţul de intrare benevol.

## Stiri de tot felul

- Japonia a oferit guvernului turc un împrumuł de 20.000.000 lire sterline, cu conditilia să fabrice in santierele japoneze o serie de vase de războiu.

Marţi s'a depus la Senat proectul
entru organizarea regilor autonome. de - Seful organizatiei National- ă ărăniste din Timis-Torontal a fost ales d. Vaida. D. Sever din Timis-1orontal a fost ales Bocu, fostul sef, a fost demis.

- Direcţia mişcării C. F. R. a hotărit ca tot personalul dela cǎile ferate sǎ poarte uniformă obligatorie, incepând dela 1 Maiu.
- De câteva zile, în toată tara, temperatura a scåzut simṭifor. Termometrul, la Turnu-Severin, a înregistrat - 10 grade.

Dire:tiunea scoalei primare din comuna Tárăłtel aruce si pe aceasta cale multumiri Directiunei Soc. Mica", pentru ramele a 42 bucăti tablouri, proprietatea școalei primare. - Teodor Lungu, director sc.
- Colaboratorul nostru, d. inginer agronom Marin Ciâtan, un distins membru al corpului didactic din învătământul profesional, - a fost numit director al şcoalei de Agricultură din Lugoj.
- Rezultatul alegerilor din 2 Aprilie este următorul î jud. Hunedoara: A fost ales d. N. Teodorescu, ministrul Industriei sii Comertului cu 1638 v . Frontul plugarilor: d P. Groza, a primit 291 v., iar Naţional tărăniştii : d. A. Vlad, 858 v .
vedeste că are in ea o putere de viată. Se mişcă, mişcǎ in trecerea el şi alte pietre. Nu rămâne ceva mort, îtţepenit ca piatra, care vrei să spui că ai fi d-ta. Eu sunt ca apa sili-i bine aşa. Voi răstogoli toate pietrile, până ce voi pune in ele ceva nu, viaţă, să nu maî fie nesâmţitoare şi necuvăntătoare. Apoi voi pleca mal departe, la alte pietre, cari aşteaptă de viacuri să le urnească cineva din loc, ca să nu prindă muşchiu.

Ei aşa, bade Gheorghe. Atunci voi fi eu fericit când vom fi totii „o apă" in scumpa noastră tară şi când ne vom intelege flecare rostul nostru. Alffel, e pǎcat de sacrificiul milioanelor de Români, cari şi-au dat viaţa pentru binele nostru. E păcat. Ei nu deacela ne-au lăsat o Românie Mare, ca să ne certăm ncu ea" - ca tiganii".

Atunci aşa nene Lascule. Eu rămân tot apă - Si ca apa, vezi, trebue să plec mai mai departe. Rămâi cu bine!

- Să trăiţi d-le invăţători și D-zeu să vă alduiască, cu cele bune. Dar să şstii d-ta, că sii Gheorghe a Marinci din Ţarrmuri va plânge...

Şi duruitul căruţei acoperi celelalte cuvinte, ale fostulul primar.

