## Ziua mamei

In şiragul serbărilor primăvăratice anuale, clipe de închinare pentru tot ce a adus bine pe pământ, a intrat de câtva timp în obiceiul nostru o altă zi de serbare, care bate mai puternic în sufletele noastre, este ziua mamei. $\mathrm{Ci}-$ neva s'a gândit la mama şi a găsit cu cale, să i se inchine o zi de sărbătoare acestei fiinte iubite cu nesecat isvor de jertfe.

Cum iubirea maternă este aceeas peste tot pământul şi cum toate mamele din lume au aceeaş dragoste pentru copiii lor, a fost foarte firesc a ideea unei zile a mamei să se răspândească In toate ţările din lume.

Ziua ei a venit la urmă, fără sgomot, fǎră bubuituri de tun, fără înăltări de flamuri ca şi iubirea ei discretă tăcută și profundă.

Această zi trebue sã facă, să vibreze sufletul fiecăruia dintre noi, să-şi aducă aminte de mama sa, s'o cinstească după puterile sale, dacă trăește, a murit sau e departe

Cuvine-se de ci să ne închinăm In faţa icoanei purtătoare de iubire şi jertfe a fiinţei dădătoare de viaţă.

Voi toţi cari aveţi o mamă aduceţi prinosul sufletului vostru ingerului păzitor al vieței voastre, impodobiți cu flori gândurile voastre și înălţaţi cuvântul vostru de închinare mamei ;

Tie, care dai viaţă,
Tie, care dai căldură,
Tie, care dai iubire,
Salut și inchinare tie mamǎ!
S. P.

Săptămâna cărții
In acest an "Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale", din "iniţiativa Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea, organizează pentru zilele de 11-19 Mai „Săptåmâna cărtii".

Săptămâna cărtii va trebui să însemneze împrăştierea cărtii româneşti prin vânzarea ei in mulțime şi påtrunderea ei prin caxmine la sate.

Până mai ieri, am mai avut aşa zise... „zile ale cărṭi" ", insă problema cărții a rămas vessnic nerezolvatã. Desigur cu acest prilej se va discuta din nou problema cǎrții. Să se discute, nimic de zis, dar să se treacă odată dela obisnuitele discutiii sii la înfaptuiri. Să se creeze biblioteci, cât mai multe, cari să absoarbă cartea bună de pe piată.

Un inceput in aceasta directie au realizat "Fundatiile culturale regale" prin revistele .Albina" sii "Revista Fundatiilor Regale" cari au inregistrat o adevărată biruinṭ̆ î indeplinind o frumoasă misiune in criza morală a scrisului de azi In al doilea rând Fundatia pentru lide azi. In al doilea rañd "Fundatia pentru limâneşti pe care le editează şi cele din bibliomanestii pe care le editeaza si cele din biblio-
teca .Energia", va deschide perspectivele unei

## Sfintii Constantinși Elena

Dapă groaznica şi înfricoşătoarea persecutie a crestinilor sub împǎratul Diocletian dela 303-311 Constantin cel Mare in 313 in calitate de Pontifex Maximus si împărat a dat poruncǎ, să înceteze persecuţiile și creştinismul să se poată afirma in libertate. Insuşi impăratul în războiul ce-1 purta în contra lui Maxentiu avu viziunea, că pe cer stelele s'au aşezat in formă de cruce sau monogram a lui Hristos cu inscriptia "Cu acest semn vei inving". El dădu ordin armatei sale, să împodobească drapelele şi scuturile soldaţilor cu sfanta cruce şi într’adevăr învinse pe Maxențiu, care avea mai mulţi soldaţi de cât ei,

Mama sa Elena in 326 mergând la Erusalim a căutat crucea, pe care a fost răstignit Mântuitorul Isus Hristos.

Pentru credinta in Hristos şi curătenia sufletului sǎu și a mamei sale Elena, biserica noastră drept mǎritoàre i-a aşezat intre sfinți şi ii pomeneşte in fiecare an in 21 Mai.

Patriarhia română a aflat de bine, ca in aceasta zi toate bisericile ortodoxe române să serbeze cu ectenii pentru morți şi vorbiri ocazionale, reînhumarea osemintelor pământeşti a legendarului voevod Constantin Brâncoveanu mare domn, bun român şi hotărît crestin. El a domnit in Muntenia în 1688-1714, ducea o viată cumpătată si pe copii i-a crescut într'o desăvârşită și statornică credinţă si dragoste creştinească. Pe aceea vreme tările române erau aservite turcilor, cărora li se plătea bir. Sultanul din Constantinopol nu vedea cu ochi buni politica românească şi creştinească a lui Constantin Brâncoveanu. Dădu poruncă, să fie dus cu întresga sa familie la Tarigrad și aruncat în temnită. Acolo i s'a cerut, sả se lepede de creştinism şi să truacă la legea turcească. Deşi condamnat să vadă cu ochii decap tarea fiilor sǎi în prezența sultanului, nu s'a indoit nici un moment în credinţă. El a fost cel din urmă decapitat şi iupuit de piele.

Nu se stie cine si când i -a adus osemintele in tară. In anii trecutif făcảndu-se unele săpături la biserica Sf. Gheorghe-Nou din Bucureştt, întâmplător s'a descoperit mormântul cu osemintele voevodului.

Pentru statornicia in credinţa strămosească el a jertfit averi, a jertfit ce a avut mai scump copii şi propriul său corp. Tara recunoscătoare cu $\cap$ pompă deosebită aşează azi din nou osemintele sale spre veşnică odihnă in biserica Sf. Gheorghe-Nou din Bucureşti.

Sfintli, intocmai ca apostolii, Consantin si Elena sunt patronii liceului ort. rom. ${ }_{n} \mathrm{Av}-$ ram lancu" din Brad. Fericitii întemeietori ai acestui aşezământ de cultură creştineascǎ și naţională au avut o viziune asemănătoare cu aceea a lui Constantin cel mare, când 1 -au ales de patron al liceului. Numai cu semnul sfintel cruci, numai cu statornicia in credinţă s'a putut lupta la izbăvirea neamului nostru. Măretele evenimente ale înfăptuirii unităti nationale sunt o dovadax, că acest liceu şi-a indeplinit această misiune in mod destoinic. Deviza „cu acest semn vei invinge" are tallcul său si pentru al doilea patron "Avram Iancu". Intr'adevăr cu semnul virtuţioor strămoşeşti concentrate ssi idealizate if Avram Iancu cu semnul biruintii crestineşti și cu statornicia in credintăă, pe lângă toată vicisitudinile vremurilor, acesf aşezământ numai desǎvârşiţi creştini sii înflăcărat!! patriofi va creia din elevii, carı se perindă prin el.
C. C.

## Ziua mamei

se va sărbătorí in Brad Luni, in 21 Mai, in cadrele Reuniunii femeilor române cu concursul Şcoalei de Copii micí, după masă la ora 4.
notio ere culturale, unui nou gust pentru căr tile bune. Cărţile pe cari le editează ."Fundatiile Culturale regale" vor ft accesibile tututor, fiindcă preţul cu care se pot cumpăra este destul de eftin, contracarând astfel răspândirea literaturii proaste care începuse să invadeze piata. Vor fi accesibile mai ales tineretului scolar, fiindcă pấnă acum cum era să-si satisfacă un elev nevola de a lua contact cu frumseţile literaturii noastre, când 0 carte bună costă 80-100 lei, în timp ce "Colecţia celor 15 lei" î furnizează pentru această sumă 7 cărţi, iar "Colecţia amantelor celebre" zece?

Cred că nu va trece un timp prea indelungat si se va termina cu negotul acesta anarhic in care gândirea, talentul, efortul intelectual sunt mărfuri delicate, date pradă pe mâini adeseaori de rândași cari habar n'au şi puţin îi interesează necesităţile spirituale ale unei tări în care ei nu fac decât comert. Intreg românizmul va trebui sǎ protesteze impotriva acestor tâlhari ai scrisului românesc, cari n'au putut nici un minut să se ridice peste preocupările do pur comert care, sinqure se pare au adunat atâtia negustori de cărţi în aceastǎ tară analfabetã.

In aceste momente gândul nostru se indreaptă sp-e Ignat Hertz, bragagiul literaturii române, care a introdus literatura pornografică şi de aventură până în păturile de jos ale poporului.

Da, Ignat Hertz, a complectat de minune imaginaţia înîierbântată a modistelor, a fetelor de pension si a elevilor de liceu; de aceea concluzia noastră care se desprinde din aceste rânduri este una singură: la stâlpul infamiei cu el.

Săptầmâna cǎrtii trebue să insemneze dar ziua gândului românesc si a desfacerii carrtilor potrivit cu spiritul si mevoile oamenilor, Astăzi nu se mai poate spune copiilor: "Citiṭi orice numai cititi"

Oamenii vor trebui să-şi dea seama despre folosul şi puterea cărții, despre ceea ce trebue sax citeascax si ce folos au din citit.

Au și cărţile duşmanii lor. Veţi fi auzit vreodată pe unii, spunând că a citi însemnează a-ti pierde timpul. Asemenea parreri, e drept, nu pot să se mai auză decât in tara noastră ; din fericire numărul celor cari au 0 adevărată ură in contra cărtilor, e din ce in ce mai mic.

O carte, s'a spus cu drept cuvânt, e cel mai bun prieten, dar ca şi pentru prieteni,

## Musca columbacă

Poporsl o cunoaşte sub numele de "musca rea" saus "musca veninoasǎ" o musculiṭă de $2.5-3.5 \mathrm{~mm}$. lungime, culoare negricioask pe spate, iar pe pantece cafenie. Gura este astfel construitã, cu poate foarte uşor sa ințepe pielea şí sà sugă sangele animalelor.

Aceastå muscł apase primaxvasa, pe 1a sfarṣitul lunei Aprilie, räspandindu-se ca un nor, in Oltenia, Banat, uneori trece in Muntenia şi parte din judeţele din Ardeal: Hunedoara si Bihor. Sunt ani, când invazia este aşa de puternică, incalt face adevărate ravagii prin vitele ce le găseşte la passunat sau la muncă.

Musca columbaca se inmulteste in paracle de munte din Serbia sii in cele din judeţele Torontal, Caras ssi Severin.

Este foarte interesant modul de trai al acestei musculitec. Baxrbatuşii, aus o viatal foarte scurtă, nu se depaxteaza de locurile de origină, si mor imediat dupa ce s'aus impreunat cus femelele. Hrana lor constä din suc de plante, ef neatacand níciodata omul sau animalele.

Femelele, nici ele nu trăesc prea mult dupà depunerea oualor, deci nus ajung dela un an la altul. Ele sunt acelea ce ataca animalele pentrus a le suge sangele, cateodatả pasările si chiar oamenit.

După ieşirea lor din pupe, femelele sunnt fecundate de bărbătuşi, dupả care işi depun ouale in apele de munte, adica parae cu fundul pietros, apă puţină, limpede, repede, incaluitả de soare sii cu plante aquatice.

Cele cateva sute de ouă ce le depune - femela, sunt invelite intr'o substanţă cleioasă ce se lipseşte uşor de pietrele sif plantele din ourssul ratuluí. Ouale se clocesc 3 săptămanísịi din ele ies larvele ce se iixeazả de pietre sau alte corpuri din albia apei, in locurile unde apa este mai repede gi se afla mai multa lumină.

Dupa 2 luni, larvele se transformà in pupe de o culoare brună, ce pot fi vazute cu ochii liberi.

In cursul unui an sunt mai multe generatii, iar ulitima depune outle prin lunile Iulie-August, carí pană la venírea iernei se transforma in larve sas pupe. Sub aceasta formả ierneazax, iar in cursul lunei Aprilie, iese prima generatie de insecte, cea mai mare, care produce pagube enorme.
trebue -să ştii ce cărţi-să alegi. Să nu credeţi că e uşor.

Tuturor ni s'a intamplat de multe ori
să auzim pe cineva spunănd unui librar:

- Vă rog să-mi daţi o carte de citit.
- Ce carte?
- Care-o fi.

Si librarul, fi dă la intâmplare o carte și poate nu tocmai potrivită pentru cel care o cumpără.

Lucrul se explică lesne. După răsboi, numărul celor cari au invătat să citească a sporit mult in tara noastră. De unde să stie toti aceştia ce cartti sà aleagă ? \$i cumpără cărtile la intàmplare, simt nevoia să citeascǎ. cartile la intamplare, simt nevoia sà citească. In orice carte găsestit sufletul celui care a scris-0,
dar să alegi suffetele bune, cele largi, cele dar să alegi

O carte bună, adeseori, a fost imboldul pentru 0 anumită carieră, o carte a hotărât soarta multor oameni de seamă.

Citim să ne instruim. Citirea e izvorul tuturor cunostintelor culturale si e cea mai nobila dintre pasiuni, ea crează viața intelectuală şi nutreşte spiritul ca pânea corpul.

Citirea poate influenta in bine sau in rău, după vrâstă, cultură şi starea sufletească.

Atacul intens are loc numai in plina zí, dela răsărittul ş̣i pană la apusul soareluí. Ele se feresc de a paxtrunde in locusinṭe, mai ales in cele intunecoase, iar noaptea stau ascunse in stufişuri. Sunt foarte sensibile la ploaic, ce le distruge in cea maí mare parte, deci pagubele cele mai mari, le provoaca in primăverile secetoase.

Dela locurile de inmulṭire sunt luate de vanturi sí raxspandite in toate directiile. Cum se opresc intriun loc, se nappustese asupra vitelor ce le găsesc la camp şi le inţeapă in regiunile unde pielea este mai fină sí mai puţin paxroasă : buze, nări, ochi, urechi, pantece, uger, urgane genitale sị anus.

Musca columbacä atacă mai ales cornutele mari ca sit caií porcii mai puţin, iar oile numai calnd sunt tunse.

Cand animalele sunt raxu intepate sunt neliniştite, nu maxnancả, bătaile inimei sunt sgomotoase si pulsul accelerat, iar in locul unde aut fost inţepate se produc nişte hemoragii intradermice de o culoare rosíe-violacee. Cand sunt multe ințepǎturi, animalele mor, din cauza veninului introdus de muşte.

Măsuri de apărare. - Se vor tine animalele in timpul zile, in grajduri intunecoase, sau in care se face from, pentru a goni muştele. In timpul cât dureaza invazía se va muncí, pe cat este posibil, numai noaptea. Se vor unge parţile corpuluí, pe cari muştele le inţeapà mai mult, cu păcurà sau gudron vegetal, ce se amestecal cu incả atata cantitate de untdelemn sau graxsime.

Cand invazia se produce dintro data 1a camp, se va face imediat fum de bazlegar. Pe părṭile corpului unde sunt inteparturi se vor face compresí cus apa rece, ottet, apa de plumb sau soluţic de amoniac. Se va opri păşunatul vitelor primǎvara, in apropierea pàraelor in care am constatat larve de muste. Prin aceasta femelele neavand hrana, mor inainte de a depune ouxte in apa. Se vor curặ̣̆ apele infectate, cu ajutorul măturilor, de larve şi pupe, dela inceputul lus Aprilie panå la 30 August. Se va abate, dacả este posibíl, cursul de apă, căcí prin uscăciune vor pieri lasvele. Toate plantele din albia si după malul apeí sà se cosească, ca să nu serveasca de suport larvelor sau pupelor.

De aceia e bine şi prudent sa se selecţioneze riguros cărṭile menite să fie citite de tineret

Alegerea cǎrtilor, ca ssi alegerea prietenilor e o datorie însemnată.

Cartea trebue să fie o călăuză demnă sii un sprijin moral, un indemn la bine şi un consolator bun si sigur. Cartea e lanterna magică aprinsă in intunerecul ignorantei.

Numal prin citirea cărtilor de seamă cunoaştem trecutul şi moştenirea de cultură şi civilizatle ce ne-au lăsat-o innaintaşii noştri.

Sărbǎtorirea cărţii nu pentru cei care stiu ce să citească si cari pot da sfaturi chiar, ci e dedicată publicului cel mare, cel numeros, cel care in zilele noastre e nerǎbdător să afle cât mai multe lucruri noi. Prin urmare noi Românii, avem datoria morală de-a cinsti cartea mereu, fiindcă „toate cuceririle noastre nationale şi sociale ei i le datorăm". Să invităm deci toată lumea românească să se înroleze in armata cetitorilor, prin cuvintele lui Saguna: „Masa dulcei maicii noastre este pregătită pentru oaspeţi multị ; maica noastră a fost până acuma îmbrǎcată î dollu, dar de acum inainte se ímbracă in haine de sărbătoare şi pofteşte la masă pe toţi fii săi, -să strǎluceascà și

Cum larvelor le place numai apa re pede, se vor construi stavilare pentru a incetini cursul apei, distrugandu-se prin aceasta o mare parte din ele, cari ne mai avand hrand sí apă aerisità mor. Deasemenea, plantarea de arborí carí fac umbrả deasă, pe malurile apeí, impiedeca dezvoltarea insectelor, cari iubesc lumina.

MARIN GATAN
(Din „Universul").
Inginer agronom

## DUSTMANII pomilor roditori

Incepand cu numărul de fatay al Za randuluí voí publica un sír de articole despre duşmanii mai insemnaţí ai pomílor roditori, deoarece ei pricinuesc pagube nespus de mari pomícultor şí ṭàríi.

Molia pomilor
Este un fluturas cam de 7 mm . Iungime, cus aripile dinainte albicioase, presărate cus micí puncte negre ascezate pe trei randuri. Aripile dedesupt sunt cenuşii. Fluturele zboarà către asfinţitul soarelusi incepand din Iunie pânả in August. Femeiusca aşeazả̉ pe coaja netedă a ramurilor tinere grămezi de cate $15-$ 80 de ouă, pe cari le acopere cus un suc, care se intäreşte repede la aer sí le ocroteş̣te pe vreme rea. Acest suc e galben la inceput, pe urmà devine brun.

Cam dupa o luna ies din oux omizile. Ele stau adăpostite sub coaje pană primàvara, cand părăsesc cuiburile gi rod mlădiṭele tinere si frunzele. Frunzele ataxcate sunt rogii la inceput, devin apoi brune sí, in cele din urmà, cad.

Pe la inceputul lunei Iunie, omizile iṣi fac nişte cusiburi tesute dintr'o panza matăsoanả strbftire de culoarea albă spallăcitù. In aceste cuiburi vedem o multime de omizi mici, de culoare gàlbue, cus nişte puncte negre pe spinare. In unii aní si'n unele regiuni, cum e de pildă regiunea noastră, aceste cuiburi apar deja din Aprilie. Ancil acesta aproape nu este pom neatacat.

Omizile işí maxresc cu incetul acest cuib, până cuprind o ramurả intreagà, apo trec pe alta ramurax. Uneori cuibusile sunt aqa de numeroase, incat invelesc intreaga coroana pomulusi in aceastá tesàturà albà

Pela sfarşitul lunei Iunie, omizile se graxmădesc intr'o parte a cuibului şi fac nişte
(Continuare Ia pag. 5.-a).
ea in casă și cu casa sa și să înoiască pe fiii sải precum se înoiesc tineretele vulturului."

Deci, cum dăm bani pentru nimicuri care pier, de ce n'am da, intr'o săptămână intr'o zi măcar un ban binevoitor pentru frumsejea și folosul unei cărți ?

Iată dece pentru noi Românii, săptămâna cărtiii trebue considerată, ca o dată ini tială a unui cult nou: cultul cårtii. Pảcatul nostru va fi dacả nu vom şti să insistăm asupra ei: Pentrucă voi intelectuali ai tuturo mestesugurilor, care au nevoie de minte sic cugetare, voi nu avetti cotete de cărti, bibliotec Singurele voastre cotete sunt cele bătrânesti obisnuite, cu gǎini, pentru mâncarea dela prầnz Toţi suntem cititori, dar nu ştim să prefuim cartea.

Un mare englez Richard de Burz, episcop de Durham, acum cincisute de ani zicea des pre cărti pe bună dreptate: „Iată nişte profesori care ne instruesc fără nuele, fără cuvint aspre, nici mânie, fără să ceară daruri nic bani. Dacả te-apropii de ele, nu dorm, - daca le intrebi nu-tii ascund nimic, - daca nu le pretuiesti dupǎ cum merită, nu. se plâng, dacǎ eşti neştiutor nu pot râde de tine".

Emil Popa

## ZARANDENILOR

## De Sf. Constantin si Elena

In viaţa oraşului Brad, ziua Sf. Constantin şi Elena a fiecărui an era (poate e şi azi) o zi însemnată, o zi de sărbătoare si bisericească şi cultural-națională : era zina gimnaziului, când "Reprezentanţa gimnazială" îşi ținea adunarea generală ordinară. Pe străzile liniştite erá o mişcate ne obicinuită. Tot ce aveau protop. Zărandului şi al Halmagiului mai select, erá reprezentant in această adunare, in care se amestecau fete bisericeşti cu mireni deosebiţi in imbrăcăminte, dar cu acelaşi suflet: Suflet românesc, suflet idealist, suflet de jertfă, care - la unii - mergea pânăla „sacrificarea de sine ${ }^{\prime}$, - cel mai frumos mobil pentru inmảlţarea unui om.

Nu-mi dau seama cum se va fi manifestat ,reprezentanţa" vechie, începând dela 1870 , când in această zi s'a făcut şi inaugrarea festivă a ,,gimnaziului din Brad" şi pânà pela 1904 - decând am putut•să observ, să înţeleg şi sǎ judec faptele acelor buni Români, cari formau "reprezentanţi", - dar cred, că nici odată n'a fost la un nivel inferior ,,dragostei de neam şi cultură românească", de care erau animati fondatorii acestui institut de-o importanţă deosebită pentru Zărăndeni

Despre acele vremuri trăite - icoane mult grăitoare - ar puteá să ne spună multe... si frumoase lucruri, mărturiile de vrednică cinste, dnii Dr. P. Oprişa, Dr. I. Radu, St. Albu... cari sunt siâlpi rămaşi dın falanga crescătorilor de suflete, de caractere, de oameni; cari au muncit intr'o atmosferă curată, plină de cinste şi de abnegaţie... cum se crease atunci peste aceste meleaguri... Dlor ar puteá evoca foartebine acea epocă dtn istoria Zărandului, care să fie un isvor și sprijin pentru generaţiile de azi şi viitoare, cărora le va trebui un idealism, dacă vor să fie mai fericite, şl care nu-1 pot găsi deocamdată decât in trecut şi la cei bătrâni... Şı sigur, tot aşa de bine vor puteá vorbi şi despre ceialalłi membrii marcanți ai "reprezentanțelor" de mai târziu pe cari i-au cunoscut şi îi cunosc bine.

De sfinţii Constantin şi Elna, incerc să prind in fugă câteva icoane din trecutul gimnaziului nostru figuri reprezentative, cari au făcut parte din Reprezentanţa gimnaziului si carl merită ca măcar acum să ne mai trimitem cugetnl la ei.

Dintre acele figuri se desprinde chipul luminos senin şi falnic al fostului protopop Vasile Damian...

Mărturisesc, cǎ toată viaţa am fost obsedat de personalitatea lui care de altcum impunea tuturor... Statură inaltă, fizic plăcut şi bine legat, mers bǎrbǎtesc, ținută majestoasă, iată ce-1 făcea impozant.
Imbrăcat în reverendă, era tipul preotului impunător.

Prin faptul, că era protopop, era. pus in fruntea tuturor mişcărilor noastre bisericeşti, şcolare, culturale economice și mai târziu chiar politice... In jurul lui se concentrau toate fortele vii ale organismului romầnesc din Brad şi Zărand... El intrunchipa aspirațiile unui neam care se frământá pentru un vistor mai bun... Era un luptător aprig pentru binele neamului său, iar crezul său românesc, sincer şi cinstit, - mărturisit in atătea rânduri - nici odală n'a fost cǎlcat in picioare... Nu s'a desminţit nici chiar in cele mai grele imprejurări ale vieţii sale... Era un idealist, un suflet de jertfă - ca intreagă generaţia din care făcea parte si de acea era stimat, venerat și ascultat Era modest, dar impunător prin seriozitatea si chiar modestia sa, deaceea cuvântul său era asculfat, respectat, era hotărâtor... Aşa mi s'a intipărit in suflet chipul acestui om, aşa il văd acum după ce au trecut peste 16 ani dela moartea lui.

Cine işi mai aduce aminte de personalitatea lui? Care e recunoştința Zărăndenilor fată ee memoria omului, care $\mathrm{i}-\mathrm{a}$ reprezentat ca deputat în mai multe rânduri? Vălul ultării
pare sǎ-1 fi acoperit și pe el ca pe muitio alfi
precursori ai vietii noastre culturale si nationale, cari au trăit timpul de sacrificiu pe altarul neamului...

Ca dol dioscuri îmi apar inainte, în aceste momente, foştii Nestori ai gimnaziului şi sigur, membrii in "Reprezentanta gimnazială". Sunt deopotrivă apreciaţii profesori: Giorgin Părău și Constantin Costin, cari cu modestele lor licăriri luminoase, au făcut ca lumina gimnazlului să lumineze bine Ia 35. generații trecute prin acel focar, - cari prin conştiinţa lor de dascăli au frământat şi au modelat sufletele alor 35 de generații după chipul caracterelor clasice, ale oamenilor mari sl ale bunilor Români, cum au fost și ei. -

Trăiesc tabloul, văzut de multeori, cum după cursuri, la poarta gimnaziului se despart 2 oameni... Vǎd cum se mişca incet spre dreapta 0 umbră neagră a unui om bătrân mic de statură încovoiat puţin sub greutatea anilor si sub oboseala muncii incordate de prof. director, tinând in dreapta bătulu, cu care tremurând căuta sprijin pe caldarâmul străzilor, iar stânga adusă la spate ca să micşoreze incovoierea. Şi văd şi pe celalalt dascăl de o statură ceva mai dreaptă dar mai sveltă, trecând in altă directie, tăcut, modest, liniştit, după cum îi era și vorba, plin de bunătate și resemnare multă... multă.... acumulată în cei 35 . de ani de apostolat. făcut la gimnaziul din Brad, pentru un salar, care nu-ti rezerva dreptul decât la o viată destul de modestă.
li revăd in aureola supremului sacrificitr, care 1 -au adus pentru ,interesele superioare" ale neamului depe Valea Crişului.

Câtă lumină nu se desprinde pentru frumosefa sufletului lor din șirele scrise de un fost elev al lor, om înbătrânit șl. el, dar care cu cinste le-a călcat in urmă: ,.Veteranii profesori G. Părău şi Const. Costin, când după serviciu de 10 ani ajunseră ca salarul de 600 fl. să li se urce cu decenalul de 100 fl . la 700 fl. ; cativa ani se indestuliră cu urcarea ,,in principiu" iar cu cea „in numărar" asteptară pană ce fondul gimnazial ajunse in pozifie favorabilă de-a le putea solvi". ${ }^{1}$ Au trecut la 1a cele vecinice ambii, dupăce si-au inchinat toată viaţa tot rostul viettii lor, intereselor culturale ale Zárăndenilor. Au fost petrecuţi la cele eterne de fiii recunoscători ai Zarandnlui, - cei mai mulți foşti elevi ai lor... Si recunoștinfa pare a se fi oprit aici șl pentru ei. - ...

Din pervasul acelora cari au imbogăţit galeria membrilor decedați ai vechilor "Reprezentatii gimnaziale" se mai desprind chipurile altor dascăli : a blajinului, dar rezolutului invă-ṭător-preot Ioan German, unul dintre fruntaşii invăţătorimii române din Zărand şi a bunului suflet de părinte și dascăl mult iubit de toate generaţile de elevi Vasile Bonen...

Cine, - care a trecut pe sub mâna lor de dascăli - nu-şi aduce aminte de ei, cu multă veneratie?
Cine nu evocă in memorie cu mult drag scene din viaţa de ,student al gimnaziului," in care să nu se amestece chipul negricios, cu faṭa lungăreaţă, terminată intr'un barbişon, cu ochii surâzători sị cu zimbetul bunătăṭil pe buze a fostului profesor Bonen? Cine nu-\$1 reamintesste farmecul expresiunilor lui : „le-am spusu-le-am"; „le-am explicatu-le-am", motive de pronuntare dialectală adusă cu sine depe meleagurlle îndepărtate ale Bărgaielor? Cine n'a invătat la geografie cele ", B Bărgaie" numai să facă plăcere profesorului a cărui ochi se împǎinjenau de lacrămi de bucurie isvorite in urma dorului nostalgic. . căci erá suflet smuls depe tărâmul grănicerilor cu "Virtus Romana rediviva,, transplantat departe... solitar... între Moţi...

Cine n'a cunoscut bunǎtatea lor ocrotitoare de părinte? Cine n'a simţit vibrările sufletului lor de buni Romani?

1. (Dr. Radus, monog. gimn. pag. 29.)...
(amintiri, gânduri și propuneri)
Au fost si ei harnici muncitori in ogorul cultural al Zărăndenilor ; au fost ș̣i ei suflete, cari an creat suflete; au fost şi ei apostoli.

Şi iată, dintre cei mulţi membrii ai ,,Reprezntantei,, gimnaziale, ochii sufletului meu mai desprinde 3 figuri; aproepe deopotrivă de bătrânni, aproape deopotrivă de vechi lucrători in pământul sfânt al gimnaziului. Trei reprezentantii ai unei vietti, ai unei traditiii având acelas cult: cultul naţional. Sunt dnii foşti directori: St. Albu, Dr. P. Oprişa şi Dr. I. Radu. Trei pioni, pe spatele cărora mult timp s'a rezemat edificiul \$̧tiinţii şi al culturii din Brad şi pentru inaintarea sii ridicarea căruia au lucrat din noapte până’nzi și din zi în noapte.

Intotdeauna am admirat, jertfa de sine a acestor oameni, cari s'au legat de orâşelul Brad - și ma gândesc la Bradul dinainte de răsboiul - pentru o viată întreagă, care nu la-a procurat decât foarte multe desiluzii...

Câtă abnegație la ultimii doi foşti directori ai gimnaziului, cari binepregătitit, cu doctorat au prcferot să lumineze generații de generaţii la acest gimnaziu - de unde luaseră si ei lumină - remuţând la situațtii mai strălucite...

Prin ei scoala a câştigat in prestigiu... Din partea lor - pe lângă abnegația arătată, pe langax un sfânt apostolat desfăşurat - s'a văzut și un omagiu de recunostintă ce l'am datorat sii l'au dat scolii din Zărand.

Cinste lor!!
In viata unui neam, oamenii lui de geniu, de stiintaxa, de muncă, de conducere etc. etc... se pot grupa in 2 categorii : 1) Deschizătorii de drumuri sii 2) Constructorii.

La noi, la poporul nostru întreg se poate constata şi stabili această grupare. La inceputul vielil noastre culturale toft oamenii nostrii de geniu, de ş̦tinţă etc... au trebuit să deschidă drumuri in toate ramurile; să pregătească terenul, să formeze oamenii pentru primirea ideilor mai inalte. Asa am avut pe un Lazar, T. Maionescu, Haret, Istrati etc. etc... In alte tări ei ar fi putut să construiască in domeniul lor, sǎ inalte edificiul sstiințific. In alte tări ei ar fi fost filozofi, matematcieni, fizicieni, chimisti foarte vestitil. Ar fi vorbit mult despre ei o lume întreagă. La noi în tară, unde nu era nimic, ei au fost reduşi la o muncă mai usoară de pregătire, dar absolut necesară, pentrucă nu au fost alţli înaintntea lor, să facă acest lucru. Dar prin aceasta meritul lor nu e cu nimic mai micşorat decât meritul constructorilor, cari merg pe drum deschis, îl bătătoresc, cimentează ceeace au găsit şi continuă opera antecesorilor lor făcându-o să dureze o vecinicie..

Pentru viaţa culturală a gimnaziului nostru munca d-lor Dr. Oprişa şi Dr. Radu (deşi au avut câţiva înaintasì) este rolul deschizătorilor de drumuri, rol sfant si de neprefuit...

Urmaşli lor sǎ se ridice la inăltimea constructorilor.

Viltorul va şti s̆̆ aprecieze valoarea muncii, a jertfei de sine, a apostolatului acestor suflete, Duh din Duhul hinaintaşilor lor, cari au fost mari în fapte, mari prin simţămintele lor şi mari prin manifestările lor de constiintăă...

Trebue să mă opresc deocamdată aci... şi recapitulând să zic, că toṭi cei invocaţi in aceste sire formează o parte din falanga oamenilor vrednici de recunoştintă din partea Zărandului pentru care ei "silau pus sufletul".

Ne rămâne obligațiunea sfântă, să facem ca această recunoṣtință să se dea (deşi puțin cam (ârziu) ca cel mai frumos prinos de jertfă ce s'ar putea aduce pe altarul ei, sufletelor cari s'au putut innălţa la nemurire prin calităţlile lor, prin bunătatea, prin sentimentele mari, frumoase, cinstite şi sincere, de cari au fost animoase, cinstite şi sincere, de cari au fost ani-
mate; prin munca lor desinteresată pusă pe mate; prin munca lor desinteresata pusa pe
altarul sfânt al altruismului, trecută până la
jertfa de sine şi prin apostolatul lor curat și neprihănit.

Aproape toţi au muncit pe terenul şcolar in tinutul Zărandului。 Zărăndenii le-ar putea ridica tuturora (acestora şi altor vrednici aposoli ca ei) monumente "aere pereunius" - cum zice Horaţiu - intervenind la "forurile competente" ca scol'le primare de stat de pe eutprinsul Zărandului să se boteze cu numele a cat unui apostol, care pentru Zărăndeni și-au dus crucea profesoratului la gimnaziul din Brad in timpul, când cineva trebuia să se sacrifice pent $u$ mântuirea noastră culturală... Ei s'au sacrificat şi cei mai mulţi Zărăndeni prin ei au aflat mântuire culturală din întunerecul neştiinții...

Sacrificiul lor meritǎ atâta omagiu tardiv - din partea noastră şi dacă nu 1 -am da nici acesta, noi Zărăndenii n'am fi vrednici de trecutul nostru.

Cu ocazia adunării generale a „Reprezentanței gimnaziale" dela 21 Maiu 1934, să se ridice un glas, care să sintetizeze aceste idei intr'o propunere clară, precisă şi holărtta, iar "Reprezentanța" într’un glas să aducă supremul omagiu de recunoştință oamenilor sǎi uitaţi - pe nedrept - până acuma.

Acest omagiu să fie curat ca lacrima de cristal ; să fie curat ca jertfa adusă de aceşti precursori ai ştiinţii şi culturii româneşti din Zărand să fie la inăltịimea jertfei lor de apostoli.

Deci: Sus inima, Zărăndeni.
Prof. ŞTEFAN GERMAN

## Pentru ridicarea troilelor

cu ocaziunea comemorării a 150 ani dela Revoluțiunea lui Horea, Cloşca și Criṣan, s'a încasat
Report: 29399 lei ; Colecta clasei III dela lic. ort. rom. "Avram Iaucu" din Brad 2005 lei ; colecta clasei VII dela lic. ort. rom ,Avram lancu" din Brad 1048 lei : colecta din Luncoiul de sus prin Pr. Aron Roman 217 lei ; colecta din Sesuri Pr. Nicolae Tebies 240 lei; colecta clasei 11 dela lic. ort. rom. "Avram Iancu' din Brad 787 lei ; colecta clasei 1 dela lic ort. rom. ,,Avram lancu,, din Brad 1774 lei ; colecta din Crişcior prin Pr. Ştefan Perian 1288 lel; colecta Minele ,,Dealul Ungurului-Stănija prin Ing A. Radu si Dr Ioan Radu; 2618 lei ; colecta clasei IV dela lic. ort. rom. „Avram lancu" din Brad 1599 lei ; Total: 40975 lei

Brad, la 14 Mai 1934.
Valer Fiugătă $^{\text {and }}$
casier

## Cinema, ORIENT", Brad

Duminică 20 Maiu


Operetă Germană in 9 acte cu Oscar Karíweiss, Verebes Ernö, Greth Theimer sí Julius Falkenstein

## Pe ziua de 8 sil Iunie <br> DI. ION TALVAN

dela „Teatrul National' din Cluj, va veni la Brad cu două comedii celebre

## ,,Sex Apeal" si

"Dna mama mea"

## R A S PUNS

„Solia dreptății" se ocupă în mai multe numere de soc. „Mica", de Directorul general, de Director, aducând tot feluri de acuzări. Populaţiunea din regiunea noastră cunoaște foarte bine activitatea $s o c$,Mica" și a conducătorilor ei, ca să fie nevoe să mai răspundem la acuzările aduse. Assteptăm totuși ca ,, Solia Dreptăţii" să termine cu articolele ei ca să desminṭim cu cifre precise cele scrise acolo. Fână atunci trebue numai să amintim, că regretăm, că foaia Dlui. Dr. Aurel Vlad s'a lăsat influenţată pentru această campanie crezând că face un serviciu fostului mare luptător al românismului, care nu are nevoe să se ridice prin defăimarea altora Noi regretăm, că dl. dr. A. Vlad nu a oprit la timp această campanie; sau poate nici nu a observat-o?

Penrru orientarea cititorilor noştri este de observat, că această campanie a început îndată după vizita Dlui, ministru N. Teodorescu, min. Industriei la Brad. Prin urmare are un substrat politic. Cum, până atunci „Mica* era bună şi de o zi pe alta a devenit rea? - Oare a uitat "Solia Dreptăţii" de primirea, ce a făcut soc. „Mica" Dlui Guvernator Angelescu, Dlui Vlad regretatului St. Ciceo Pop și altor fruntaşi naţional-ţărănişti ? Societatea primeşte pe toţi oamenii de seamă, cari vin la Brad şi îi fac cinstea s'o viziteze. - ,,Solia Dreptăţii" s'a aventurat într'o campanie, care nu-i face cinste, şi regretăm, că DI. Dr. A. Vlad, un mare român, cunoscut de fire iute, însă drept, s'a lăsat convins de oamenii mici dimprejurul lui -
"Zarandul"

## De ziua mamei

Ce să vorbeảc eu despre mamă, decât, cà ea m'a născut, m'a purtat pe brateele sale, m'a alăptat, m'a scâdat, imbraxcat, mângaíat sí m'a ingrijit in cea mai mare curăţenie : m’a legănat să am somn dulce. Iubirea eí faţả de mine a fost mare. Am fost ş̧í eur foarte pretenţioasǎ, ca toṭí copirii micí, saus poate am suferit de ceva sí pentrus aceasta, nu am ştíut decât sả plang. Şí am plans adesea ori sii la scurte intervale, aşa că nu am dat timp mamei nicí sa poata lucta alte lucruri micí, sâ se poată odíhní noaptea, cí a trebuit să se ocupe cus mine, să veghere lângă mine si sa max poarte pe braţele sale. Toate acestea au consumat puterea de viaţã a mameí! Toate insă le-a suportat, fûndedả m'a iubít, cas iubirea de mamă, dată eí dela Dzeus! După cum am inaintat cu creşterea şi desvoltrea iubirea, ei sí bucuria s'au marrit prin privirite mele maí vioaic, prin semnele ce am arǎtat, că o eunosc pe mama şi cunose pe ceí din famílie, incepand să rostesc şí eur cuvinte, să mă reazăm pe puterile mele, să umblus in pícioare. De aici putând să mă mişc dintriun loc intr'altul, am inceput să apuc in mană tot felul de obiecte, aşa că mama a trebuit incontinusus să fie cus mine şí să mă păzească de tot ce ar fí putut să mă vatăme, să nus mănànc saus sa beau ceva stricăcios de prin vase saus sticle; am inceput să mă urc, pe tot locul sì mama a trebuit sả mă privească şí să fie langă mine in tot momentul. Aceleaşi griji nu aut păråsitto nicí maí târzius, când am inceput să alerg prín curte, grǎdinnă ${ }_{\text {sín }}$ pe strada. Eu priviam toate mişçarile mamé, toate curvintele ei ssi ale tateí, sí m’am deprins să vorbesc sí eu ca símama. M-am amestecat in in toate lucrurile eí, aṣa că de multe orí am supărat'o cu indrăsneala mea ssi totuşí in paxrea bine, că şi eur voiam să lucrez ceva. Tímpul a trecut. Am crescut şi am ajuns la anii să merg la graxdiniță. Mama a trebuit să mă treziască din somn, sa mă spele şí să mă lm brace curat, să mả ducả tot sub grija eí, orí a altuia, voioasă, ca şi ea are copil la sscoală. Acolo am aflat o altá mamă, care m'a luat in primire spunându-mi cuvinte bune, dulcí, cus dragoste, m'a aşezat la un loc in rând cus ceialalłtí copii. Duspă ce am observat eus cả şi domnişoara invaţăatoare dela gràdiníţă e bună, mă ingrijeşte şi mă invațã, cả și ca eo adevărata mama pentru mine și m'am impretenit cus celelalte fete dela grădinitìă, am căpătat dragostea pentrus şcoală. Acasả dela mama şi dela tata invaţam acum tot maí multe lucrur'; ; iar in şcoală ne ocupam cu pozzií, cu vorbite frumoasã. cu jocurí, cus ceva socoteală, cari tocfe m’au pregaxtit, ca sà fius copila buna sí ascultatoare de mama mea şi tatăl meu. După terminarea anilor de grädiniţă am intrat in şcoala primarǎ. Atât in timpuri anílor de grädiniţa, cat şí in timpul anilor dela şcoala primarả atât mama cat și tata s'aus ocuspat cus mine şí muilte am invåtat dela eí, dar cea ce a fost mai mult cu mine sí ma condus mai mult in viaţa până acum, a fost mama. Ce
suspărare imi fácea, cà se ducea sí numai pe
scurt timp de acasă ş̣í nu-mí implínea dorinta, ca să merg sí eas cus ea! Acaså in toata vremea recurg la ajutorul eit „maxmică fà-mi asta,


 Assa, cả peste tot văd, că eut atârn de mama Trebue să o iubesc, trebuie să o ascult, ca este dupa Dzeus ingerul meut pazitor, trebue sä-i dau ajutor, dupa puteríle mele sí după priceperea mea in lucrăríle ei, căcí ea munceşte sí pentrus mine si pentru tof̣i din casă Mà rog lui Dzeus in rugăciunea mea şi pentru ea şí pentru tata, ca să-mí tină Dzeus spre in grijírea şi fericirea mea pentru viitor. Deacea in inima mea fințta mamei este figura cea mai frumoasă, in inima mea alături de mama nu mai incape nimeni in acel loc, sufletul mew e cuprins de ,,mamă"; fínta mea se cutre mură de fericire când pomenesc ssi privesc pe mama! Iubese pe mama dín tot suffetul mes ssi cred, cả fiecare copil e ca şi mine. Nu mai sí cred, ca fiecare copir eca si mine. Nu suai putin este tatal mers in inima mea! Ed síau jertfit-o parte din viafa voí uita o clipà jertfa lor şi dacả Dzeu eis nus voí uita o clipả jertfa lor şí dacal Dzeu i-mí va da viaţă, voi continua sax-mí ajut cu drag ș̣í ardoare părinţ̧i mei, pe cari ii sărbătorim azi.

Baia de Cris, 12 Maí 1934.
VIORICA BÂCA
cl. V.-a primară
N. R. Mica autoare a compus si a citit acest
and Crisq. Servească de indemn sis altor eleví.

## MAMEI

O sfântă mamăl Cum implor
Imagina-fí si gândul,
In nopti de veghe, să te văd
Și sä-fi asculit cuvăntul.
Când mic copil, tu-mi măngăiai
Si somnul si visare,
Şi de tot pasul tue erai
of toate stiutoarea!
Revino azt să te mat văd
Si ìntreaga-mi viafă, ia-ol
Cut clipa'n care ai vent
Şit tơ mí-at mângâita-o!
de : Adina Lăzărescu

## Musca columbacă la Brad

De două săptǎmâni a apărut in roiuri perículoase muscă columbacă, care face ravagii in intreg judeţul.

In Brad sí in comunele din jur aut murit foarte multe vite din cauza inţepăturilor acestei insecte veninoase. - Chiar sí locuitorii musccaţi de această muscă, au trebuit să ia ingrijíri medicale.

Vitele sunt scoase numai noaptea la păşune, aşa că şi circulaţía cu animalele zitua, este stânjenită.

## VA RUGAM <br> A ACHITA <br> ABONAMENTUL

# Sărbătorirea zilei de $10 \mathrm{Mai} \mid$ Ziua cărții 

## LABRAD

Anul acesta instituţicile, autoritaţile sis populaṭia Bradulus au tinut sà sărbătoreascả cus deosebit fast zitua de 10 Mai , ceia ce - in imprejurarile actuale - iṣi are, bineinţeles, motivarea sa naturala si binecuvàntata. Dorinţa aceasta insǎ - oricat de firească, şi oricat de dinamic impulsul in fiecare dintre noi, - nus s'ar fí putut realiza fara concursul atat de bine pricepust sir de generos acordat de conducerea liceului ortodox din localitate.

Dimineata, la ora 10, in faṭa şcolílor şi a unui numeros public adunat in Piaṭa "Uniris", protoereul şi preotul din localitate aus oficiat obicinuitul Te-Deum, la care o atmosfera deosebit de solemna ssí impunătoare a fost creiata prin raxspunsurile date - cus avantul care o caracterizeaza - de „Asociatía coralä" din Brad, condusà de entusiastul ş̣i neobositul ei sef, profesorul Gh. Parvu.
-Míscătoare-cuvàntarea despre "Insemnătatea zilei" tínutà apoi de cel mai indicat pentru aceasta : prof. Cornel Rusu.

In urmare s'a desfaşurat un bogat program artistic-naţional, in care s'a distins - in primul rand - "Asociatiia corala", care a intonat un vibrant "Imn regal", iar la incheierea programulus o captivantǎ bucata de I. Costescu: „,10 Mai", impresionand mult prin noutatea eí. In executarea acestei din urmă bucaṭí s'a relevat sí tanăza, dar deja atât de viguroasa fanfară Inființatả de Soc. "Mica", sịi care face progrese uimitoare.

Bine, de asemenea, si Corsl elevilor liseului, cus bucaţ̧̧ile: "Sus inima, Romani" de Oancea si "Mars razboinic" de I. Nicorescu.

Nu putem trece cu vederea níci recitările tinute cu atata insufleţire de tinerii eleví ai școlilor primare, deasupra calror insă s'a impus, cus uşurinț̣ã, timbrul răsunător ș̣í totusṣí mlădios al elevului T. Parvus, din cl. VII-a a liceuluí din localitate, care s'a remarcat in declamarea poemuluí "Coroana Româniéi".

Sí acum, partea cea maí originala sis poate şi cea mai impresionantă - a serbăriit defilarea elevilor liceului, ceí mai multị purtand, cu naturală distincţie, pitoreşti costume naționale. Ar fí o nedreptate să nus relevăm ací toatả sträduinta, cât şị gustul ales, dovedite de d. prof. Cornel Barbus, care a avut gàndul fericit să organizeze această defilare, atat de nimerita ca moment şi atat de apreciată de tợi privitoríi. Ovaţíle carí nus maí conteniaus i-au dovedit suficient, credem, recunoaşterea intregei populaţii româneşti de faţă.
lat ca incheiere, o infräţitoare sí entusiasta horà, pentru care piaţa oraşului exa prea mică, si in care a dispărut - ca prin míracol - orice deosebíre de vârṣă sau clasă ; numai splendidele costume romanesti, purtate cu o supremà gratie de cele mai multe doamne si domnisoare, se distingeaus din imensa involburare, pentru a incanta ochii privitorílor.

Dar - fiind vorba de universal pretuitele costume romanesti, - o simplà intrebare: De ce, cel puttin la astfel de manifestar ri cus inţeles profund naţional şi patriotic, n'ar purta sí intelectualit bàrbaṭi - mãcar cei maí tineri - nobilele noastre costume româneşti ?... Noí credem c'ar fí bine, ca pílda să fié datả intâtu tocmai de acestia, pentris a fí urmatả apoi de toata lumea.

Ing. Gh. Minovici

## DE ZIUA EROILOR

Sărbătorim azi ziua sfântă pentru toată suflarea românească, ziua'n care cu eternă recunoştință şi veneraţie ne amintim și sărbătorim pe acei ce cu jertfa vieţii lor ne-au lăsat-o Românie maree şi liberă. In sufletele noastre trebue să le păstrăm fiecare un altar, în care făclia idealului naţional înfăptuit de ei s'o transmitem din generație in generaţie. Cum am putea altfel'sarrbători pe aceşti eroi ai neamului şi să ne'nchinăm lor, cum am putea fi vrednici de-a ne apropria de mormântul lor, decât printr'o muncă fără preget pentru consolidarea, iñalţarea şi păstrarea celor câştigate cu preţul vieţii lor?

Intr'adevăr ei cari au murit pentru realizarea aspiraţiunilor noastre ale tuturor, ei, in pacea sufletului lor nu se vor bucura de nimic mai mult decât văzânnd, că idealul pentru care şi-au dat viaţa, este un lucrus sfânt, pe care noi Il vom avea veşnic treaz in inimile noastre și că jertfa lor va fi ca un stâlp de foc care, ne va arăta datoria.

Nu putem să pierdem vreodată ceea ce ei au cucerit - fiindcă pământul ăsta este al nostru, ne este sfànt şi drag, cǎci de el ne leagă ei, eroii, cari s'au jertfit cucerindu-l; ne leagă morții - ne leagă trecutul, căci ar însemna să-i trădăm pe ei, cari n'au ştiut ce este trădarea și n'am mai fi vrednici de ei.

Pot să urle duşmanii la hotare să ceară un pământ, care nu-i al lor, cǎci pentru a-1 avea nu ajunge urletul: va fi nevoe să vină să-1 ia și pământul Insuși va fi un dușman pentru ei, cǎci avem in el Eroii şi morţii noştri şi-1 vom apăra; iar de va fi nevoie şi morţii se vor scula din morminte să-şi apere pământul, î care se odihnesc. Da! II vom apăra cu acelaş curaj, cu care ei s'au jertfit, căci sufletele lor vor pluti
printre noi in toate momentele mǎreţe sii grele ale neamului.

Fă Doamne ca sângele Eroilor căzuţi in luptele grele pentru desrobirea neamului să fie isvor de virtuţi pentru fiii României.

Uşor sǎ le fie pământul, pe care greu 1 -au cucerit, cu sacrificiul suprem al vieţii lor!

Prof. S. Veselie

## Duşmanii pomilor roditori (Continuare din pag. 2-a).

gogoaşe mici, in care ele se prefac in paxpuşí. Dupp 10 - 15 zile ies din ele fluturii.

Omizile acestusi fluture ataca mai ales merii, perií, prunii şi maí rat migdalif.

Cum ne apărăm contra moliei
Cel mai bun mijloc de nimícire este arderea cuiburilor cu ajutorul facleior, insă facla is'o intrebuințăm cus indemanare, ca să nus ardem ardem ramurile. Inainte de-a incepe arderea cuiburilor, e bine sả punem subb pom - panză, cäci multe omizi cad din pom pe panzăà, de unde le strangem sí le ardem.

Se poate intrebuinţa stropirea cu arsenic saus cus clorură de bariu. Stropirea sả se facă primăvara, inainte de-a fi păraxsit omizile cuiburile. Sa stropim mai ales frunzele din jurul curiburilos. Omizile se oträvese, cand merg după hranả sisi mor. In numarulul vitor voi arăta cum să se prepare (facă) zeama de arsenic.

In sfarşit, putem aduna şi nimicí prin foc graxmexile de gogoase,

Pomii atăcaṭi dz acest fluture nu mor, da nu produc recoltả.
(Va urma)
Prof. MARTIN IOAN
Citițịi și răspândiți
ZARANDUL ${ }^{66}$

## la Brad

1. La Liceu, A fost sărbatorita in 12 Mai a. c. in cadrele Societaṭtii de lecturá "Ion Creangă" a elevilor dela liceul ort. rom. "Avram Iancu", care a ținut o şedinṭă festiva in prezenṭa corpulus profesoral cus următorul program:
2. "Saptămana cărtiii" cuvantare ocazională de prof. Pompilits Nişca. D-sa arata rolul pe care il are cartea in viaţa unui popor. Scoate in relief foloasele pe cari le aduce cartea cea bunnă, accentuand in acelaş timp şi primejdia, pe care o prezintă cărṭile rele, de care abunda toate libraxríle ssi vitrincle. D1 profesor incheie printr'un apel către elevi, in care ii sfătuește, să nu citeascả decât cărţile bune, fe-rindu-se de otrava căttilor rele.
3. Elevii aut citit bucăṭi alese din 1iteratura romană: "Bubico" de I. L. Caragiale, Píctorul N. Gligorescu, de A. Vlahuţax ; Moartea Iuś Castor şí Metamorfoza de Ion A1. BràtescusVoineşti. Cítirea acestor monumente literare din patrimoniul national a fost gustata Cu multä plăcere de auditorí.
4. Bibliotecarul Soc. de lecturà intr'o dare de seamà aratả rolul bibliotecílor in viaţa unuí popor. Facand o statisticà pe clase trage concluzia ca elevii cl. VI aus cetit cele mai multe cărtí. In incheiere indeamnă elevii sả ingrijeasca pe viltor de bíblioteca Soc. de lecturà care formează o comoara de neprefuit pentru cititori.
5. La şcoala primară de băieţi a vorbit despre insemnătatea carrṭii inv. P. Mateies indemnand elevii sax-şi faca biblioteci particulare. Au urmat declamări şi lectura din diferiţi autori.
6. La şcoala primară de fete a vorbit elevelor şi mamelor dir. Irina Damian. Elevele au cantat, declamat şsi citit bucặi alese de lecturaz.

## Ziua cărţii la Baia de Criş

Scoala primarà din loc ş̣i-a desfaşurat intr'o atmosferä plăcută programul fixat pentru ziva cartyin.

Pe fetcle micilor copilaşi se citea itsbirea ce-o poarta prietenului lor nedesparţ̧it t Cartea.

1. Domnal Blagaxifa conduce corul "Hora mare".
2. Domnul P. Incicatus difo şozalef vorbeşte despre insemnâtatea carytuiz, conferiṇ̣a bine documentata, din care copiii si-au insuşit un mare bagaj de cunnoştințe.
3. Eleva Ana Dragos cl. V-a citeşte din Pagini Alese „Munca si foloasele ei" de Ghica.
4. Eleva Bontoş Smărändiṭa declamă poezía „Felicitarea fetitei".

Inchee Domnul Blagxila dand sfaturi practice si̊ lămuririle necesare pentrus alegerea carrţilor de cetit.

Participant

## Trupa ,.Studio"=ului la Baia de Cris

Joi seara, 10 Mai , trupa din teatru de vest de sub conducerea d. dir. Tibor, ne-a vizitat din nou, predând pe scena din loc comedia in 3 acte ,,Scandalul din camera:No. $13^{\prime \prime}$.

Din ansamblul artistilor cari au interpretat rolurile acastei piese, menționez ca evadată din comun abilul joc de scenă pe Dşoara Olga de Liso, o artistă care merită să urce sì să se arată la rampă. Nu mai amintesc de d. Tibor care este un artist de rasă.

Şi ceilaļ̧i promit mult. Hohotele şi aplausele din sală, stârnite, prin ansamblul piesei, fiind cele mal bune dovezi sil note, că artiştil au jucat bine și că piesa au plăcut spectatorilor...

Ion Blăgăilă

# Revoluția lui Horia, Cloșca și Crișan - Romamil din Mundii Abrudului - 

(Continuare)

Soarta prinsonierilor din Deva Atacul din 7 Noemvrie, făcut asupra Devei îl plătiră bieţii tărani Români foarte scump. Păgânismul nobilimii ungureşti, nu se mulfumi numai cu atât, ci in orbirea lor nobilii din fortăreata Devei, Luni în 8 Noemvrie 1784 împreună cu functionarii comitatului, se intruniră spre a judeca pe prinsonieri.

Şedinta o tinură in fortăreaţă, deoarece cuprinşi de frică n'au cutezat să facă judecata in oraş. Ei în dorul lor de răsbunare, nu mai cercetară cari dintre prinsoneri sunt vinovati şi cari nu, ci lipsiṭi de orice simt uman li judecară pe tofti la moarte, iar pentruca sentinta să fie executată imediat, luară ca pretext, ordinul impăratului in privinṭa agentului Salis, cu toatecă acest ordin - după cum am văzut mai inainte - se referea numai la crima pentru indemn la emigrare. Apoi tot in aceasta zi incepură executările. Luară deci 20 dintre prinsoneri, şi-i duseră în đosul fortăretei, lângă drumul ce duce spre Mintia, fắcură un şant lung, iar bietiii Români furǎ silititi a îngenunchia in faţa sanţ̧ului, cǎlăul cu sabia le tăia capul, care cǎdea de slne în şanţ, iar trupul era împins de cxalău. In chipul acesta fură trimişi la moarte cei 20 de prinsoneri Români.

Pentru fapta aceasta bestială, vicecomitele comitatului Hunedoara trebuia să ia, răspunderea atât în fata lui D-zeu, cât şi în fała autoritaţ̧ilor. El ştia bine eă prin uciderea prinsonerilor Români a comis o faptă ilegală, din care cauză şl de frica urmărilor, deja in aceiaşi zí scrise guvernului din Sibiu, că a judecat pe prinsoneri la moarte, dar numai prin decapitare, cu toatecă ei meritau o pedeapsǎ cu mult mai grea, și pentruca să nu ne scape đin mână noi am și executat vre-o câtiva din ei. Apoi recunoscẩndu-şí singur fapta rea scrie: „sii dacă in ìmprejurările actuale am greşit ceva contra drepturilor militare, rugăm pe Excelenţele voastre a interveni pentru noi".

Cu toatecă el insuşi a recunoscut, că fapta comisă a fost o faptă neumană sì sentința adusǎ, a fost aduså en mod ilegal, totuṣi in ziua următoare a continuat executările.

De data asta ridică Consi. Tisu 14 inşi, cari incă fură duşi in dosul fortăreţei, şi executaṭi lângă ceialalți.

Tot soartea aceasta tristă o avură, şi cei 22 de tărani Români prinşi de vicecolonelul Karp, cu ocazlunea devastării castelului baronului Antonie Orban din Binţinţi. Aceştia insă fură duși în partea de sus a oraşului Deva şi decapitaţi fără nici o cercetare.

In chipul acesa pieriră 56 tărani români cari purtau o singură vină ,,eluptarea ṣi recâştigarea libertâţli avute, si scăparea de sub jugul lobăgiei".

Cu privire la executările aceste, aflăm in Densuşianu următorul episod: In timpul când nobilii unguri executau pe nefericiṭii tărani români, observară că o mulţime oarecare se pogoară pe un deal la vale, ei in nălucirea lor, nn se îndoiră de loc, că aceștia sunt români, intrerupseră imediat executarea, fugiră cu toții in fortăreatăa, și sǎ înarmară; in urmă insă aflară, că multimea aceasta, nu era altceva decât o turmă de capre, pe cari un păstor liniştit le mâna pe deal la vale.

Uciderile comise de neligiuitul vicecomite Zeik erau atât de infiorătoare, incât bietii tărani români condamnați, se inbulzeau singuri ca să fie decapitaţi cât mai de grabă.

In furia sa, nobilimea ungurească. nu permise bleților români, nici chiar împăcarea lor cu Dzeu, să se măturisească şi sǎ se împărtăsească cu sf. cuminecătură, ci preotli ii însoțiră până la locul de supliciu zicând incontinu rugăciunea domnească "Tatăl nostru".

Cu ocaziunea acestor executări sii-au aflat moartea, și tạranii cari $n$-au luat parte la revoluţie, aşa a fost tarranul Sandru Murariu din comuna Sibot, care venind dela târg din Orăştie, a văzut un foc mare la Binţinṭi şi fiind curios, s'a dus să vadă ce arde, dar fu prins și trimis la Deva. Tot asemenea păti şi un lucrător neami din Veţel cu numele Antonie Schreiber, ia care nobilimea aflase două lămâi, pe care la căpătase dela un ṭăran român, şi corpuri delicte fară deajuns ca el să fie decapitat.
(Va urma)
Direcţiunea liceului ort. rom. "Avram Iancu" din Brad.
Nr. $377 \mid 1934$.

## Convocare

Onor. membrii ai Reprezentantei gimnaziale sunt convocaţi la adunarea generală ordinară ce se va ţine in ziua de 21 Mai a. c. Sfinţii Constantin şi Elena patronií liceului, cus următorul

## PROGRAM :

## I.

1. Serviciul divín cu parastas dela orele 9-11 a. m. in amintirea intemeietorilor, binefăcătorilor și profesorilor morţi ai liceului.
2. Vorbirea directorului.
3. Cântec relígios, executat de
4. Cântec religios, executat de coral elevilor.
5. Cântec religios, executat de coral elevilor.
6. MarşuI Iui Iancu, executat de corril elevilor.

## II.

Şedinţa ordinară a Reprezentanţei gimnaziale in sala profesorală.

1. Deschiderea ședinttei și constatarea celor prezenţi. Apelul nominal.
2. Raportul directorului C. Cíocan despre anul şcolar 1932-1933.
3. Raportul Comitetului despre activitatea sa.
4. Verificarea și aprobarea gestiunei financiare pe 1932.
5. Descărcarea comitetuluí, epítropiei ssi a biroului de gestiunea financiarǎ 1932.

## Ziva eroilor

In amintirea eroilor cǎzuţi pe câmpul de luptă, jertfindu-şi viata pentru desrobirea neamului, se aranjează în Brad, Joi la 17 Mai 1934 o serbare. Cuvine-se ca noi, cari ne bucurăm de infăptuirea idealului, pentru care ei au adus această supremă jerifă, să ne inchinăm memoriei lor și în semn de pioasă recunoştintă să participăm la desfăşurarea următorului program:

1. Ora $9^{1}{ }_{2}$ serviciu religios.
2. După serviciu procesiune la cimitir
3. Ora 11 serviciu funebral in cimitir cu răspunsurile date de „Asociația-corală." 4. S. Drăgoi: "Imn de slavã" cântat de elevii liceului.
4. „In onoarea eroilor" cuvântare tinută de Dl Lascarov Moldovanul ziarist din Bucuresti. 6. Z. Bârsan: "Noi n'avem morti" decl, de Eug. Ionutas cl. VII.
5. I. Brătianu: "Pui de lei" cântat de „Aso-ciatia-corală".
6. Ora 9 seara conduct cu torfe cu fanfara Societătli "Mica".
Veniţi cu toţii, cei mari să ne pătrundem din nou de măretia clipelor de jertfă din trecut, de cari avem lipsa azi mai mult ca oricând; cei mici venitit, ca din pildele trecutului så luaţi merinde pentru viitor

## Stiri Sportive

Olimpia (Arad) - Mica $2: 1$ (0:1)
Joi 10 Maiu a. c. în aşteptarea Vulturilor din Lugoj, apare pe arena din Gurabarza Olimpia din Arad. La match a fost un public de zile mari. Un joc frumos si plin de faze interesante a dominat pe arenă din primul până în ultimul minut. Olimpia decisă a invinge cu orice pret, pentru a se reabilita după urma eșecului suferit in toamnă, când Brădenii le-au atribuit o porţie de şapte goaluri, fără ca ei să poată marca decât unul, au luptat din răsputeri, reușind insfârşit o victorie de justete asupra Micei.

Jocul:
Incepe Mica și inaintează către poartǎ dar oaspeţii ripostează cu energie Pañă in min. 10, joc de centru ; în acest interval se detaşaza Bortos, care în noua formaţie figurează fundas. In min. 10 corner la poarta Micei, care e salvat de Trifu trimitând către centru, Aliman prinde, combină cu Petrescu pe aripa dreaptă si dela 18 m . primul trimite o bombă in plasă. 1:0 pentru Mica.

Cornere peste cornere şi de o parte şi de cealaltă rămân neexploatate. In această rep. Olimpia desfǎşoară un joc frumos, aplaudat cu furie de public, in schimb in rep. Il s'a dat în petec practicầnd un joc dur plin de brutalităţi, la care DI Sebeşanu a intervenit destul de des.

In rep. Il după 5 min . de joc o combinaţie a tripletel albe, şi mingea ajunge în careu.

Din colţul stâng al careului Bohan (centru înaintaş) trage la goal. Portarul crezând că mingea iese afară, nu schitează nici-un gest, balonul find cu efect se loveşte de bară şi ricoşează în goal. Mica-Olimpia 1:1.

Bohan are o ciocnire cu Trifu si arbitru îl avertizează.

Borci (M) perde un goal, care putea aduce vistoria echipei sale, de la 6 m . trage aforă.

La o învălmăşală in fata portii, Olimpia marchează punctui victorios in min. 80.

Intreaga echipă a Micei a jucat peste aş̧eptări.

De la Olimpia, Bohan, Văgălău II ssi Mihoc au fost cei mai buni.

A arbitrat tot DI Sebeşan.
Negut

- Monumetul celor 7 eroi morti in 1848 la Bǎiţa s'a desvelit în ziua de Zece Maiu a. c. cu tot fastul cuvenit.

Multumitǎ inimilor cari au simfit $\$ 1$ contribuit la acel frumos gest.

- Maialul elevilor liceului ort. rom. "Avram Iancu" din Brad, se va tine Duminică in 20 Mai . La ora 8 elevii insotiti de corpul profesoral cu muzica vor pleca la pădure. Directiunea liceului invita pe aceasta cale pe părintii și gazdele elevilor, apoi On. pubtic, să participe la aceasta petrecere a tineretului in număr cel mai mare.

