APARE SUB CONDUCEREA UNUU COMITET
REDACTIA SI ADMINISTRATIA: BRAD

## ZIUA EROILOR si generatia de azi a Zarandului

Am asistat zilele trecute la sărbătorirea "zilei eroilor" in inima Zarandului, in Brad.

Asistaxm de mulţi ani la aceastả serbare, in acelaş loc, şi totuşí - de data aceasta - ní s'a părut cẳ privím la o manifestare cus totul nouà şi surprinzătoare, cu raxsunet ràscolitor de simțăminte nebănusite incà in acel imponderabil, care se numeşte suflet.

Ne-am intrebat intâiu, nedumeriţi, dar fericiţi in acelaş timp ca la descoperirea uneí marí comorí, ce coardă - necunoscută nouă inşine - a víbrat in regiuni neexplorate incă ale sufletului nostru.

Ne -am intrebat apoi - cu teama parca de a nu slabi vraja momentului - ce atingere mǎiastră a făcut să vibreze cus o intensitate aproape dureroasă, sufletele generaţiei noastre pe cari le credeam destinse din valtoarea raxzboitului, pe casi le baxnuiam insensíbile pentru noi entusiasme.

Ne faxceam o mare nedreptate nouă inşine, subpreţuindu-ne proprifle noastre valori; câcí după cum am väzut, a fost de ajuns ca imprejurarea să se producă, pentru ca intreg sbuciumul zilnic să se uite, interesele meschine să dispară, zgura acumulată zi de zi in jurul cristalului inimilor noastre să se topească, şí din adancimíle lor cele maí pure sà ţâşnească - vijelios - clanul zilelor mari, al jertfelor supreme.

Iată míracolul care s'a produs, la Brad, - in inima Zarandului, - cu prilejul ultimei saxrbattorirí a zilei croilor, míracol care ne-a descoperit pe noi, noura inşine, care ne-a intax rit increderea in propriile noastre forţe sufleteşti sí care ne-a redat liniştea, pe care singură conştiinţa deplină a acestor forţe ți-o poate insufla.

Dar nedumerirea noastră asupra acesteí transfigurărí n'am lămurit-o incă :

De sigur au fost mai simţite ca oricand rugăciunile părinţilor noștrí sufleteştí, ce s'au ridicat in acea zi caxtre Cel Atotputernic, spre slavirea suffetelor eroilor cari s'au jertfit pentru mândria noastră. De sigur impresionantă a fost procesíunea, pioasă şi solemnă, ce s'a inṣiruit sub cutele tricolorului biruitor, spre locaşul de vecinicả odihnă a celor ce ssi-au inchinat viaţa şi moartea, pentru ca noí, urmaşí, să putem privi cus frunţile sus, inainte.

Cu o sfântả infiorare am ascultat „Imnul de slava" ce s'a ridicat apoi din piepturile pure ale tineretuluí de astaxzi, ale vitejílor de mâne.

Si ce mişcătoare, pana la lacrimi versurile spuse, in faţa crucilor, cus caxldusa a cărui secret numai sufletul gingas de copil il cunoaşte, de micul elev Beligan!

Ca o chemare supremă, de trambitce cus accente eroice, aut răsunat apoi strofele inaripate ale lui Zaharia Barsan, bardul Ardealului, rostite cu clan atat de comunicativ de elevus Ionuțas.

Şi apoi intr'o atmosferà de reculegere, grea de amintirile trecustului care nus se poate
uita, s'au ridicat alte imnuri de slava, la care "Asociattía corala" sía dat prinosul ei mărí nimos şí avantat, realizand acea misticà comuniune sufleteascǎ, generatoare de orice sacrificius.

Si totuşi, aceste minunate manifestărí n'ar fí fost de ajuns, poate, să trezeasca acea vibrare profunda si miraculoasax, de care aminteam la inceputusl acestor rândurí sí care pornind din adâncurrí adormite am simţit-o stră-bătandu-ne fínţa, dacă n'ar fí fost cine sả ne evoce amintirile, sả ne improspăteze simţimintele, sả răscolească durerí şi să aţaţe flăcưrí pe cari le credeam de mult stinse, dar cari - din fericire - eraus numai potolite.

Acel chemat sa infaptuiasca aceasta desmorţire a fost profesorul Sabin Veselie.

Nu-1 auzisem inca nici odata vorbind in public pe profesorul Vesclie; cred chiar cả cuvântarea aceasta a fost cea dintaiu a luí. Eram oarecum neliniştiti cand am auzit cà
dânsul va vorbís sunt rari aleşii inzestrafic cu darul de a spune Iucruri cari sì miste, sa transporte sute de ascultaxtorí. Sí apoi - ca să vorbim deschis - suntem de mult satusi de discursurio. A vorbi, in imprejurăríle de astǎzi, inseamnă aproape a te compromite.

Totuşi profesorul Veselie a avut curajul sả vorbească ; ne-a vorbit un sfert de orax care ni s'a paxut nusmai cateva minute sil leam fi dorit să fie cat mai multe. E greus sil rezumaxm corit să fie cat mai multe. E greusà rexumam
ce ne-a spus. Se poate rezuma oare, faxa a desfigura până la nerecunoaştere, un tot armonic, cizelat pana in amănunt, in care fiecare frazà era o ideic, fiecare cuvant o evocare, fiecare inflexiune a vocii un ecous sufletesc? Si sfertus de orả 1 -am tràit fascinaţi de marea, colorata, tragica, dar si sublima fresce istorica, pe care vorbitorul ne-a desfäşurat-o dinaintea ochillor sufleteşti, intr'un graius curgàtor, cald, vibrant, - omagius pios adus eroilor adormíti intru Domnul, dar omagiss in acelas timp 势 pentrus asculltatorií nenumaxraţi. Şi oredem cỉ cea mai frumoasă recunoaştere pentrus talentul cu care ne-a intrefinut vorbitorul, a fost ticerea impresionantă care a urmat cuvantirifi sale.
(Continuare in pagina 2-a)

## Muntii Apuseni şi Tara Motilor.

Această regiune sǎracǎ a Regatului, in care trăește populatia cea mai conștientă și mai hotarâtă a ţărei, s'ar mai putea numi și țara promisiunilor nerealizate. Tara este incontestabil săracă şi nu este uşor să faci dintr'o ţară săracă 0 țară bogată. Ceiace irită însă sunt promisiunlie continue ce se fac populaţiei, promisiuni neurmate de realizări. Zilele acestea chiar preşedintele consiliului inconjurat de mai mulţi miniştri au mers la faţa locului să audă din gura oamenilor nevoile lor şi să ia în primire jalbele. Parcă suntem pe vremurile din trecut, când împăratul din treizeci în treizeci de ani trebuia să ia ţara în lung şi în lat ca să afle la faţa locului ce se petrece și dacă totul merge bine. Oamenii se bucură însă, pentru ei e o variației, văd şi ei oamenii mari ai ţării, mai capătă ceva mâncare și vin. Dar problema nu se rezolvă. De ce nu se rezolvă? Pentru că e simplă. Ce le trebue acestor oameni? Putinţa de a mnnci. Prin urmare, oameni de meserie trebue trimişi acolo pentru studia la faţa locului mâna de lucru disponibilă pe regiuni şi care ar fi modalitatea să fie ocupată. Ce fabrici s'ar putea infința cu sorti de reuşitǎ? Fără a mai vorbi că peutru o parte din regiunea Munților Apuseni, încurajarea mineritului de aur, ar rezolva problema dela sine, dar nu prin legiuiri, cum a fost ultima proectată și amânată numai.

Dar în primul rând, trebue profitat de faptul că aceste regiuni sunt cele mai pitoressti, şi cele mai uşor accesibile din tară, cu o climă admirabilă, aer curat şi chiar cu unele staţiuni balneare. Complectarea rețelei de sosele și întrettinerea lor cuviincioasă, ar putea face din aceste părți o regiune turistică de prim ordin. Cu puţinẳ reclamă s'ar
putea destepta, nu numai interesul românilor dar și al strǎinilor. Banii investiți in şosele, am repetat'o in dese rânduri, sunt azi cel mai bun plasament pe care l'ar putea face Statul. Mai e nevoe de un lucru: țara Moţilor este câmpul de activitate preferat al agitatorilor, faţä cu aceaştia guvernul trebue să fie categoric. Nu are nevoe de ei, nici pentru a cunoaşte situația, nici pentru a o indrepta. Fără teamă trebuesc eliminați. Moți constituesc o populație cuminte; dacă le vorceşti cinstit și fără ocol, şi le spui drept ce se poate face și ce nu, ei te pricep. Moții au trecut prin multe greutǎți şi nu cer ceiace ştiu bine cǎ nu se poate obţine. Nu le place însă să fie păcǎliți și mai cu seamă nu iubesc amestecul Statului în treburile lor; sunt geloşi de libertate și puţinele drepturi pe care le au. Problemanu e dar atât de complicatǎ, dimpotrivă, e cât se poate de simplă. Trebue găsit numai omul, care să și-o apropie. Ar fi bine să se aleagă unul cu consensul tuturor partidelor, de oarece e o operă mai lungă şi are nevoe de continuitate. Dar mai cu seamă, trebue să înțeleagă toată lumea cǎ in această acțiune nu poate fi vorba de afaceri sì de câsstig. Oamenii cu asemenea apucǎturi trebue eliminaţídintru început. Tara Motilor cere puţină atenţiune, în prim rând şosele, apoi concursul pentru infinţarea unor industrii adecvate și oameni, şi cu suflet şi cinstiţi.

Am dori sincer, ca d-1 Preşedinte al Consiliului in vizita ce o face, să poate distinge şi elimina partea pură de agitatie si să reţină numai ceiace e nevoe reală şi să găsească drumul simplu pentru realizări.- I. G.
N. R. Reproducem cu piaxcere articolur de mai
in revista 1 Libertatea" din Bucuresti de sub consus din replsta "Libertatea" din Bucuregti de sub con-
ducereaa Dlut. difrector general as soc. "Micea" Ioana GIgurtu.

## Ziua eroilor

## si generația de azi a Zarandului

(Continuare din pag. I.)
Dar toatà aceastà solemnă atmosferàr, creiată de desfassurarea serbărí efoilor, nu sí-at fí dat tot prinosul, daca nu ne-ar fí imboldit sả reflectax mai departe la destinul nostru. Avem tot maí mult impresia cá asistäm la o adeväratả renaştere a Zarranduluuí, renaştere nafională ca şí de culturǎ. Blàjení ca și Hă1magiu, Crişan ca şí Hărṭăganii, Bulzestii ca si Tebea sí Bradul, ne daus rând pe rând, intr'o intrecere strollucitz, uneí generaţii ce poate sà trezeascà invidie in oricare colţ binecurvàntat din ţarà. In Zarand generaţia chinuita de dupả marele războius se generatia chinurita de dupà marele razbour se
dovedeste demna urmasà a generatiei glorioase care a fäcut razboiul. Aceasta din urmă, care care a făcut razboitul. Aceasta din uruã, care incepe să apunẳ, poate sà priveascácur man-
gâere sí mândrie la valastarele pe cari le-a dat. gaiere ssi mândrie la vlăstarele pe cari le-a dat. Seoala marílor inaintasí işi dà roadele à ara le va culege. Sbuciumul care ne maí fràmântả,
flacarile cari ne consumă, nedreptatile carí ne amărăsc vor $\mathrm{f}_{\mathrm{i}}$ - in ciuda adversarilor nosttri de acum sí de totdeauna - numai purificatoare de suflet, numai otelitoare de caracter. La orizontul destinuturi nostrus inexorabil intrezảrim cur indreptaţititả mandrie epoca apropiatã, când a fi Roman va fi o cinste pentru un european, iar a fi Zàrăndean va insemna un titlu de nobleţă pentru un Român.

## Din activitatea cercurilor culturale...

O frumoasǎ sezătoare culturală au tinut Duminecă 13 1 . c. învătătorii din cercul cultural Vaţa de jos, în comuna istorică Târnava de Criş. Au participat la vre-o 30 de invăţători si intelectuali din jur, precum şi d. I. V. Mehedincu profesor.

Sedinta cercului s'a deschis in prezenja d. subrevizor scolar, Ioan Micu.

Publicului f. numeros, $i$ a vorbit preşedintele cercului I. Negrea, care a evocat în cuvinte miscătoare, jertfa eroului de 16 ani (clopotarul dela Târnava) şi a celorlalti luptători, căzuţi in revoluţia dela 1848 ; pe pământul comunei Târnava de Cris

Au mai vorbit în sens cultural și na-fional-patriotic d-nii N. Georgianu sii N. Vladu înv.

Programul de poezii ssl coruri au satisfăcut mult publicul, care a plecat f. multumit. Lectia practică din intuitie, a predat o după principiile pedagogice a noilor scoli, $d$-na Maria Blăgă lá. Lectlia s'a fícut în plină natură, predându-se despre: „Broascå̃", care a fost intuită ca vietate, avându-se inaterialul intuitiv viu, cu toată metamorfoza acestui gen. Crittcii au deelarat lectia f. bună.

Un singur regret a fost, si anume: cercul a inceput fără ca in ziua aceea sa fie serviciu divin la biserică. Ceea ce cred că nu s'a mai întâmplat pe intreg cuprinsul tărai, dar mai ales pe cel al Zarandului, care e unul dintre cel mai credincios tinut. Cei in drept cred ča se vor seziza de acest fapt ssi de de-
claraţiile presedintelui cercului. Mai mult, acest claraṭile presed

## Stiri din Zarand

- O femee ucisă de trăznet. Cu ocazia ploael căzutả în ziua de 14 crt . femeea Rozalia Drăgan din comuna Luncoiul de jos, a fost trăznită în timpul când se găsea în casă. Trăznetul a cuprins casa în flacă ii carbonizând totul ce se aflà în ea. - Cei trei copii ai femeei Drăgan şi rudă a ei, au scăpat neatinși af ându-se pe prispa casei. - Sǎrind in ajutor vecinii, n'au mai putut saiva nimic din casă, deoarece totul era carbonizat.
- Ziua mamei la Brad. s'a desfǎşurat, conform prograınului anunţat. Luni, 21 Mai în sala Casinei române. Copilasii dela Şcoala de Copii mici an executat cu mullá
vioiciune dansuri, cântece si declamări potrivite zilei. La sfârşit dna Letitia Ghiṣa, presidenta Reuniunii femeilor române a donat $2^{\prime}{ }_{2} \mathrm{Ko}$. bonboane, cari s'au distribuit micilor elevi. S'a incasat suma de Lei 2087. - în favorul Scoalei de Copii mici.
- Dșoara Oly Stoica înv. în Baxij̧a cu dl. insp. Tifus Vlădoianu îşi vor serba cununia în 3 lunie a. c. Urăm mult noroc tinerei şi frumoasei perechi.


## Posta redactiei

Dlui "Asistent" din Cristur. Trebue sǎ cunoaştem antorul articolului " 10 Mai în Cris$\mathrm{t}^{\mathrm{ur} \mathrm{r}^{\text {c/ }}}$, care să şi ia răspunderea celor afirmate f $^{n}$ el, altcum nu-1 putem publica.

## Propoganda antirevimionista้ si granitele Ungariei

In faţa valurilor propagandei revizionismuluí unguresc, au irceput să se ridice digurile antirevizionismuluí atât in tarà cat ş̣̂́ in straxínătate.

De propaganda antirevizionistă este nevoie, insă nu printre aí noştrií, ci mai ales in stràinătate, acolo departe in Anglia, in Italia, in America, şi 'n oricare tară din Europa.

Lupta aceasta antirevizionistã, care contribue la informarea opinieí publice europene, este deslänturitả de un maxnunchius de Romani şi câtiva prieteni din alte neamuri mati europenc.

Printre luptātorii cauzei noastre se numără si cunoscutul ziarist englez Seton W/atson, care prin presả sí prin lucreările luit, credem că a adus cele mai frumoase servicii ṭàrii noastre in strǎinàtate

Acest prieten al Romanici, Seton Watson, a scos de curand o Iucrare asupra ,,revizuiriii tratatelor", in care combate cererile recente ale Ungarié pentru revizuirea partiala a frontietelor sale cus cele tré state ale Mícii Inţegerí.
D. Seton Watson se opreste indelung 1a examinarea situatíunii naţionalitat ţilor din Ungaria de dinainte sif de dupa taxzboitu spur nânc, cä: , „Austro-Ungaria a dispărut nu din cauza aliaţilor, cí din cauza dorinṭei popoarelor subjugate de a-sii recucerí libertatea.

Toate statele noi, ca si cele intregite in urma războiuluí, nus au fost create prin tratatele de pace, cí existenṭa si constituirea lor se datoreşte sfortărílor propriflor lor popoare, conferinţele de pace nefăcând altceva decât sâ consacre stärile de fapt.

Din statisticele Ungare precum şi din toate actitunile intreprinse inainte ca sí dupa räzboitr, se văc tendintele sit eforturile Ungariei razboius, se vǎc tendinfele si elortumile Ungariei
de a maghiariza minoritatile ce au fost, sau de a maghianiza minoritatile "d
mai sunt inca pe teritprul ei."

Trecand la Romania dl Seton Watson aratâ, că regíunea Vǎíí Someşuluí pană la Satu-Maue nu este decat rezultatol actiunif de maghiarizare de dinainte de ràzboís şí ca ata regiunea dela Oradea cât sí a oraşutuí Arad nu pot fí cedate Ungarieí, din motive de ordin economic, strategic şi national, mai ales cà prín aceste modificarari níci maxcar $1 / 3$ din minoritatea ungarǎ din România nes s'ar alípi Ungarié. In fine, aceste modificări oricat de neinsemnate ar fi ele, nus s'ar putea realiza.
càcí cele trei tàri ale Mícii Inţclegeri se opun, iar calea plebiscitului in aceste regiuní nus poate fí deschisả, nici Liga Natíunilor, nici Marile Puteri, neavand puterea si autoritatea morala de a propune sí suppaveghea acest plebiscit.

Forta revizionismuluí - spune autorul - consista in agitatiile politice de revanşe, ce vor dura până la moartea generațieí războiului ssi in grija, pe care o are Budapesta de soarta minoritâţilor ungare din Cehoslovacia, Jugoslavia şi Romania.

La strigattul rax zooinic al contelui Bethlen si Gömbös, care au curajul să rostească şi la ei acasax, ceeace rostesc in toate capitalele lo meí, - aî noştrii n'au decat să le răspund pe acelas ton, aşa după cum ne invaţă publicistul englez Seton Watson, Razvrätirea aceasta ne 'ncetata a oamenilor politici din Ungaria ne este cunoscutà de 16 anio.

De 16 aní eí suspină după veniturile din birurile mari, care s'aus pierdut odatä cts praxbusiritea monarhiei Austro-Ungare ṣi pe care aus ştiut să le atragă pentru Buda-Pesta. E gress să ş̂tergí o amintire atât de scumpă şí să ramai grof numaí cu numele, caii sí moşiile find pierdute la jocul de cărṭ̂ al războiului Desi oamenii politici unguri, prin patriotismul lor sunt furiosi, totus ei devin tot atat de simlor sunt furiosi, totus ei devin tot atat de sim paticí ca vechiul bautor chefliu, care sí-a pierdut mostenitea so priveste acum, prin grilajul res taurantuluí de lux la chelnerit din grådinnă pe care-i cunoasste pe tofi cu numele cel mic si care sunt ocupatii cur alṭi clienṭí.

Niciodata Ungurii nus vor ierta monarhíei Austro-Ungare, pe care au supt-o cu mǎduvă cu tot, că s'a pràbuşit

Razvrătírea politicà a generalului Gömbös dela Buda-Pesta are valoarea psihologică, a omului necăjít, care dă cu căcíula de pamant. O! 1 Nu e atat de lesne sà uiti bogattiite şi frumsetiile Ardealului iobag I...

In fata revolté de peste Tisa, cred ca nu este nici un singur Român pe intreg cuprinsul acestei tari, care sx nu fie convins, ca fíccare bucâticả̉ dín aceastà tară este sis trebus să ràmanà a elf, cu orice sacrificí́ chiar cu riscul razboituluí celuí mai crancen, fî̀ndcă il posedă dupà cea maí sfântả dreptate

Decí drpaz cum ne spune d. Seton Watson: „Nicí Ungaria sí nici nimení nu poate sa ne pretindă mai multt".

EMIL POPA

## Peste mormâniul lui Amos Frâncu

## se lasă umbra .. uilării.

Cis mâhnire scrius acest articol. Regret că sunt sortit, sả scrius o ceartả, adicả maí bine zis, un cuvant asprus asupra une' zile, care este mama Româniéi-Marí şí in care se sărbătoreşte şi la noí, de càtre tot neamul, sfinţir martiri "Eroì", cảzuţi pentru Tron, Patrie sì neam ; fărả a căror moarte, noi n'am gusta pàinea proprie, in matea noastră líbertate şí frumoasă noastră tară de azí.

Dar, s'au făcut slujbe la bisericí, s'au inâlṭat rugi la Prea curatul sí Stăpânitorul nostrus, in toate bisericile, precum sí aci in Baia de Criş. A fost frumos tot programul desfaşurat cu grabǎ, in faţa bustului exoului A. Iancu, după care s'a fàcut tradiţionalul drum la cimítirul gr. cat. unde antal s'a fâcut o mícă slujbă sfântã la căpătaíul unui tânăr care a puxtat cut mândrie drapelul in răsboiul dela Tisa. Nímíc de zis. Dar alăturea de acel tanăr, doarme somnul de veci fostul Tribun al moţílor Amos Francus, a căruímormânt este incă proaspăt farba ne acoperindu-1 incă, ne'nplinindu-se nicí un an dela inhumarea osemintelor \{ui.

Pentrus el níci un cuvânt! Pentru el nicí o rugăciune n'a fost. E1 deja a evaporat din memoria noastrx! Cel care a luptat pentru un ideal naţional integral, nus mai prezintă nici un interes pentrus ,,romanii noştrí". Vasnicul luptator al Motilor, care a luptat pe toate cäle penters cauzele lor, doarme in pustius, atitudinea ingraṭa a urmaşilor luí i-a aco perit mormanntul cus o nerusinata uitare sav "scǎpare din vedere"! Auziţi conştiinṭe romane "scăpare din vedere"!...

Tribunule, o parte din popor, a crezu că, pelerinajul ce s'a făcut in ziusa Inâḷării la cimitirul unit, e indreptat sis spre tine. De aceía fără deosebíre de clasă şí confesiune in convoí a pornít acolo. Dar a fost dezolant pentrus faptul zileí, când la capul tău au rămas numai țăranii şi cattiva intelectuali vociferand, ca la calpătátul crucií tale in ziua Eroílor nu se rosteşte cel puţin o Tatâl nostru, lăsat de tine prin testamient.

Negura vremíi scurte dar prea deasă, a acoperit ochii tuturor şi mormântul eroului moral, care a luptat atât cu sabia cât şí mai mult cu vorba şi faptele sale pentru cauză românismuluí, nus s'a văzut şí pe semne azi pluteşte in pulberea uitării ingrate. Doamne nu ne maí tine pămantul?!

De Avram Iancu, Buteanu şí cé 72 exoi inmormantaţi la Trebea, nt-şi mai aminteştic nimení. Inainte mai venea cate un pluton de soldatí, ca să dea aspect de solemnitate sărbătoarei dela Tebea. Deasemenea școalele de toate gradele din jur făceau un pelerinaj la Tebea in zius Eroilor. Anul acesta la crucea mormintelor sacre a desfassurat programul numaí micii copilaşi din Tebea in prezenţa lo cuitorilor, črrora le-a vorbit cu maturitate fostul sub-revizor şcolar P. Rusu şi cu verva tannărul advocat $\mathbb{M}$. Tisu..

Toate acestea sunt semne rele. Sunt semne carí ne fac sả̉ roşim şí mai mult sunt semne triste, de care trebue să ne debarasăm. Ion Blăgăilă

## ANIVERSAREA LICEULUI Avram Iancu ${ }^{\text {As }}$ din Brad.

Dintre numeroasele sărbătoriri tinute luna aceasta in Brad și cari parcă s'au luat la intrecere prin fast și insuflefire, aniversarea de la 21 Mai a patronilor liceului "Avram lancu* (Si. Constantin sii Elena) s'a relevat in mod deosebit, atât prin impozanta participare a populaţii româneşti din tocalitate şi imprejurlmi, cât și prin atmosfera solemnă în care s'a desfăşurat.

Incả de la ora 9 dimineata elcvii itceului şi ai scolilor primare impreună cu profesorii și învătătorii lor, precum şi un foarte numeros public, au început sả se adune la liceu, unde s'a oficiat un serviciu divin de către un sobor de preoti, in frunte cu protoereul Zarandului I. Indreiu, care a incheiat serviciul cu o predică plină de cảldură și îndemnuri creştineṣti.

A impresionat mult prezenta unui impunător număr de reprezentanṭi ai bisericei ortodoxe, in special din tractele Zarand si Halmagiu, printre cari s'au remaicat S. S. Lor Protoerii Ion Mota din Orăştie sis Ştefan Bogdan din Halmagiu.

Te-Deumul s'a desfáşurat cu o deosebită amploare, răspunsurile liturgice fiind date de unanim preţuita „Asociatie corală", al cǎrei elogiu de mult nu mai este necesar de făcut.

Un parastas s'a oficiat apoi pentru odihnirea întemeietorilor, binefăcătorilor ṣ! profesorilor morti ai liceului

In urmă directorul instituției, d. prof. C. Ciocan, adresează asistentei o vibrantă cuvântare, de o fmaltă factură, străbătută de un suflu de cald §̧i profund patriotism.

E neînchipuit de greu a tine o cuvântare care sai impresioneze sincer, in astfel de imprefurări, illatât de mult s'au repetat pânǎ la satietate unele lucruri, la fiecare nouă aniversare. Cu atât mai mare este meritul d-lui prof. Ciocan, care a şstiut să ne fie atentia incordata si inimile emotionate in timpul intregei sale Cuvântări. A o rezuma aici ar fi o ingratitudine fałă de vorbitor

Dar o sugestie se impune: cuvântarea ar trebui să se imprime şi să se afişeze in oate clasele ticeului, pentru ca tinerele vlăstare cari se desvoltã in acest aşezământ so aibă mereu sub ochị și să se pătrundă adânc de spiritul ei înalf-educator

Nu se putea o încheiere mai potrivită pentru această prea frumoasă sărbătorire, decât mnurile religioase, imperechiate cu ,Marşul ui lancu" - simpol al credintei strămoşeşti, sustinătoare a aspirafiilor nationale - cari au fost executate cu elanul cunoscut si comunicativ al corului elevilor liceului.

A urmat in sfârşit, in sala profesorală, §edinta adunării generale ordinare a membrilor Reprezentanții gimnaziale, cari au fost de fată in număr neobicinuit de mate anul acesta, rezolvând toate chestiunile aflătoare pe ordinea de $z \mathrm{i}$.
G. M.

## Extras din Darea de seamă a Societăti „Mica"

Am spus in număral trecut, că cititorti nosstri cunosc prea bine activitatea Societātit ,MICA" sit folosut ce-t trage intreaga regiune, cä minete de aur au putut lua desvoltarea de azi. Că acest lucru se datorează conducerit afacerei, nu poate nimeni să nu recunoască.

Atunci când însă oameni din afară caută să ingreuneze activitatea Societătii si bâtfesc asupra conduceret ei, este pentra noî ca sit pentru tołt din regiune o datorie să protestäm.

Pentru a deslusi pe cititorii nostri, putblicăm mai fos un extras din Darea de Seamă a Societätii ,,'DVica", care desvalue preocupărille de ordin general ale Societätit, preocupant carit in realitate nu ar trebui să le atbe Societatea, si organele oficiale.

## Problemne sociale:

Durata exploatãrilor miniere este totdeauna limitatãa. Ea este legată de o localitate sau regiune atât timp numai cât nu se epuizează rezervele de minerea din acea regiune.

Cum exploatarea in regitunea noastral se intensifică şi găsirea de rezerve nout at atrage - intensificare a productiunei, prin urmare nu ar corespunde cu o prelungire a duratei exploatărilor, apreciäm durata exploatărillor cu inten-
sivitatea de azi ta 20 de sioitatea de azi la 20 de ant sit in cazul cel mai favorabil treizect de ant.

Este prin urmare o grije - si ne-o impunem ca o datorie - a Societăfii noastre, care a contribuit in largă măsură la ridicarea nivelului de trai in această regiune, să se gändească să asigure şi pentru mai târziu cel putin in parte un train bun populatiunei.

In acest scop ne indreptăm atentiunea noastră spre următoarele posibilităti:

1. Agricote: Societatea noastră a inceput prin a distribui pomi roditori muncitorilor, ducând o campanie pentru plantarea lor sistematicǎ. S'a început infiiintarea unei pepiniere, pregătindu-se terenul pentru 50.000 port altoi, iar alţi 20.000 am strâns din toamnă. S'au procurat comunelor tauri, pe care-i cumpără Societatea şi pe care-i schimbă după un timp oarecare. Regiunea este specială pentru creşterea vitelor si pomicultură. S'a făcut pe un teren al Societătei un câmp de experientă pentru cultura cartofilor, cari reusesc greu in regiune. S'au început pregǎtiri pentru introregiune. Sau inceput pregatiri pentru intro-
ducerea viermilor de mătase, deocamdată in ducerea viermilor de mǎtase, deocamdatǎ in comunele Brad, Tarătel si Criscior. S'au notat toti locuitorii cari au duzi, s'au distribuit in această primăvară 600 de duzi și s'a comandat sământa de viermi, iar în primăvară se vor tine conferinţe pentru pregătirea crescătorilor.
2. Industriale: Facem studifle necesare pentru a vedea ce industrii s'ar putea desvolta în regiune. Ne vom ocupa in special
de industriile casnice. Centrala Electrică ce proectı̌̆m, va aduce aportul său pentru industrializarea regiunei
3. Măsuri de ordin comercial: Partea cea mai grea este desfacerea produselor

Pentru a organiza desfacerea si impedica ca tăranul să fie speculat, am angajat un functionar special pentru studiul pietei 10cale in legătură cu desfacerea produselor in afară și la nevoe pregătirea infiintărei de copperative in acest scop. Prin actiunea noastră čutăm să valorificăm produsele casnice ce se pot obtine imediat cum sunt: ouă, pui, găini, curcani, lapte, brânzeturi, miere, pânză de cânepă. scoarte, mere, prune, tuică, kirs, nuci, etc. Sperăm cu acest mijloc să dăm un imbold productiunei, o posibilitate de câştig mai mare agriculturei și să ridicăm nivelul de trai al populatiei
4. C.Iturale: Ne-am ocupat in primul rând de şcoll și de biserici. In această direcfune, Societatea noastră dă concursul la toate initiativele pertru refacerea lor.

Acordăm burse elevilor buni, atât in liceu, cât şi pentru scolile superioare. Bursele acordate pentru scolile superioare le dăm sub formă de imprumut de onoare. Bursierli de azi restitue atunci când sunt in slujbă sumele primite, pentru ca alṭi elevi să poată beneficia de ele la rânduil lor. Acest Fond are azi un capital de Lei 472,409 .

Sprijinim cumpărând cǎrti in fiecare an, cinci biblioteci înfintate de "Actiunea an, cinci bib
Româneascåu

Am sprijinit înfiintarea unui club sportiv al angajatilor, in care sectio de foot-ball a iuat îu primul rẩnd o desvoltare frumoasă, de care se interesează toată regiunea.

Tot in cursul anului am infiintat o fanfară de 70 de persoane și un cor al angajatilor, cari intrcun timp foarle scurt au făcut progrese remarcabile şi populatiunea urmărește cu deosebit interes manifestatiunile lor.

Inainte de a termina a ceastă parte informativă asupra operei sociale a Societăṭei D-voastră, trebue să adăugăm, că sumele retinute în ultimil patru ani, conform art. 90 al Legei Minelor, ating cu alocaţia din acest an suma de Lei $3 \cdot 486.464$. Această sumă a rămas până azi inutilizată, din cauza procedurei grele prevăzute de lege. Societatea între timp nu se putea desinteresa de nevoile locale și a trebuit să deburseze alte sume sil tot ce s'a făcutmai sus, s'a făcut independent de sumele pievăzute în lege. In acest an s'a dat sub formă de ajutoare pentru biserici si scoli, ajutoare directe la muncitori în lipsă, pentru burse etc. suma de Lei 897.255 .

## Plângerea

## meserlasilor zidari

 români din BradPrimim la redactie un memorius al meseriaşilor zidarí români din Brad adresat dlui ministru al muncii, prin care se plâng, că de 3 aní lí se face o concurență neloială din partea unor zídarí şvabí veniţi de pela Pâncota. Concurenţa aceasta se explică in feliul următor. Șvabii aceștía iṣi aus brevetul lor de lucru pentru comuna Pancota, iar pe timpul sezonului cer ştergerea impozitului dela Pâncota pe motivul, că nu lucrează acolo. In acest timp íau lucrări la Brad, unde nu sunt impuşí. In feliul acesta, pe de o parte frusteazả statul, iar pe de altă parte - ne plătind impozite - le dă mâna să angajeze lucrărí cu preţuri mult mai avantajoase, decat meseriaşii din Brad, cari sunt impussi cus sume insemnate către stat.

Aceşti meseriassii streini sunt sprijiniţi şi de arhitectul Vessely Peter din localitate, care caută pe toatã cäile sax boicoteze şi discrediteze meseriaşii româní.

Să ne intrebăm, ce primire li s'ar face la Pâncota zidarilor noştrí româní din Brad, dacă ar avea inspiraţia să meargă in timpul sezonului in acea localitate, pentrus aşí câuta acolo de lucru, cu toatecă şi acolo este aceeaşi țarǎ roniânească, ca şi la Brad !!!

## Biserica din Crişcior jefuită

In noaptea de 17 1. c. hoţi necunoscuţi au intrat in biserică printr’o fereastră spărgând un geam ș̦i au jaxfuit banii aflaţi în altar şi in cheta din desparrtământul femeilor, in total cam 300 Lei. Au mai furat o linguriţă de argint, copia dela sf. potir și o faţă de masă dela prescuri. Căutând după bani au risipit cărţile rituale din dulap sil chivotul de argint de pe prestol cu sf . cuminecǎtură.

Jandarmeria cercetează cazul şi e pe armele făptuitorilor.

Cu vre-o zi înainte s'a devastat si biserica din Tărătel, din care s'a furat banii aflaṭi precum și alte rechizite bisericeşti.

## DECES.

„Bătrânul" Emil Romoşan in etatea de 65 de ani a decedat. Acest bătrân - cum ii plăcea să-i zică oamenii cuminţi - n'a fost un om de rând.

Căpitan in viața lui tânără si om al cărții la maturitate în viaţă era preocupat de ştintă, pe care o absorbea; iar in trecerea lui mută pe acest terestru, numai când şi când iși desvolta teoriile, doar acelui om, pe carevedea apt ai întelege ideile sale inalte.

Preocupat de teoriile existenteei, era adeptul pozitivismului filosofic. Nu admite bigotismul. Admira teoriile filosofului Comte, pe care le îmbina cu cele Kantinene şi cărora le supra punea abstracţiunea lui Shopenhauer, insă el închipuia această abstractiune ca o entitate a materiei, deci tot o materie, insă incomensurabilă azi (şi împerceptibilă) dar cu perfectiunea impecabilă de "măine" aproape se va putea defini..

Am redat cele de sus, spre a dovedi că în persoana omului simplu, era intrupată o inteligenṭă și cultură aleasă și inaltă, dar cu toate acestea, nu prezenta fumuri" ca mulṭi imberbi dintre noi... Deci să-1 avem ca exeplu...
lar cine se indoeste de cele afirmate, poate să-i vadă biblioteca ce o avea, in care tomurile de diferite limbi - căci ştia 5-6 limbi streine - şi de mărimi respectabile, au rămas, ca dovadă de isvorul luminii la care s'a adăpat cărturarul dispărut. Astfel Zarandul pierde un om al cărtii, chiar în săptămâna ei...

Fie-i țărâna uşoară și memoria binecuvântatǎ.

## Revoluția lui Horia, Cloșca și Crişan - Románil din Muntil Abrudului -

Bunul şi induratul D-zeu tnsă nu lăsa nepedepsită fapla aceasta ticăloasă a vicecomitelui Zeik, care a fost presedintele sii sufletul acestui tribunal de sănge. El muştrat fiind de constiinta faptei rele ce o faxcuse in seara de 10 Noemvrie 1784, se intoarse la locuinta sa din orą̧, unde culcându-se, miri.

Aceste scene sângeroasă din Deva provocară o adâncă îndignare, sìn sânul armatei imperiale comandantul general al Transilvaniel baronul Preisz, fiind informat de sălbăteciile săvârsite de nobilime, adresă la 12 Noemvrie 1784 un energic protest către guvernul din Sibiu. - Guvernul in urma acestui protest, scrise comitatului Hunedoarei, că guvernul nu poate aproba executările comise, deoarece procedura sumară a dreptului militar, in Transilvania nu are loc, din care cauză ordonă, ca comitatul să inceteze cu executările, si se urmeze ordinile ce le va primi dela Comisarul guvernului.

In castelul din Hunedoara incǎ se aflau 115 prisoneri români, pe cari asesorul Moise Varadi volă să inceapă respectiv sằ-i execute, in care scop şi ceru la 9 Noemvrie dela vicecomitele din Deva, unele informatiuni, zicând intre altele ca ,să-i trimită si gâdele ca să nu aibă vre-o lipsă nict in privinta aceasta"

Executarea acestor nefericiți tărani, era să se inceapă in ziua de 11 Noemvrie 1784, insă administratorul domeniului fiscal din Hu nedoara, Iosif Leitner, Incă in aceias zi, scrise vicecomitetui din Deva, că de oarece nobillmea din Hunedoara voesste a executa pe prisonerii de acolo, el propune ca aceştia să fie transportati la Deva, la locul unde s-au inceput executările, fiindcă administratia se teme, ea iobagii din domeniul fiscal, cari acum sunt liniṣtiţi, văzănd vărsarea aceasta de sânge, să nin se revolit.

Vicecomitele din Deva, la data de 12 Noemvrie răspunde adm. domeniului fiscal, că transportarea prinsonerilor la Deva nu se poate face din două puncte de vedere. Intăiu nu poate da armatax fiind ea ocupată cu suprimarea revoluṭlei, iar in al doilea rând nu are nici loc unde sx̆-i plaseze, deoarece şi ei au achis 80 prisoneri prin case particulare, trimite tnsă tu scopul executărilor gâdele din Deva. Vicecomitele Zeik, scria mai departe, că dacă executarea lor se va face in Hunedoara, rezultă si un bine anume: tarranii din parttle Hunedoarei se vor inspăimânta de frica pedepsei şi se vor linişti.

Planul acesta ticǎlos inssă fu zădǎrnicit de către locotenentul romần Avram Caliani din Regimentul prim de grăniceri de frontieră, care in ziua de 12 Noemvrie, primind ordinul vicecolonelului Karp din Hateg, puse in libertate pe toł̣i prisonerii, dupăce mai intâiu fi dojeni, şi-i indemnă ca să rămână, fiecare liniştit pela casele lor.

## Stirl Sportive

„Abrudul" - Juventus 2:0 (1:0)
SWatchul de deschtdere al echipet "Juventus" cutoate cal n'a fost favorisat de natura, a produs o frumoasa impresie prin armonia, ce a dominat in tot timpol foculuti.

La fluerul arbitrului s'au aliniat ambele echipe in formatia urmâtoare:

Abradulz Dǎrămbarean, Subloc. Comşa, Schneider, Gherman, Cristea, Szilágyi, F., Almăşan. Jeter, Dr. Albiji, Szilaggyi L., Beleni.

Juventust Schrodt, Seres, Wadel, Copos, (Jean), Szatmáry, Banciu I., Hurşan, Gidaly, Dihel, Clej, Derzsy.

Matchul Incepe printr'o serie de faut-uri, iar in min. 20 Dr. Albiji reuşeşte să marcheze un goal in poarta localnicilor inseriind primul punct pentru Abrud.

In urmă "Juventus" este presat in fała portii lor, de unde nu reuşesc să scape până la sfarsitul repr. I.

Motivul acestei eliberărı a fost urmălorul: In ziua de 8 Noemvrie 1784, zice vicecolonelul Karp, o trupă de soldati, venind dela Orǎştie către Hunedoara, 48 de fărani din comuna Batiz, observând armata, fugiră prin păduri, dar soldaţii le strigară să se rê̂ntoarcă, deoarece nu li se va întâmpla nimic, şi ca să fie tăranii siguri, ei ridicară în vârful puştilor cârpe albe. Văzând tăranii aceasta se reîntoarseră Cu toţii; dar ajungând armata la ei , li incunjurară, și-i duseră pe toti ca prisoneri la Hunedoara. Totasemenea s'a intamplat cu Incǎ 48 tarrani din comuna Cinciş. Din cauza aceasta vicecolonelul Karp li puse pe toţi in libertate.

Cu toatecǎ dupăcum vedem - aceşti oameni filind absolut nevinovați, totuşi nooilimea ungurească voia să-i execute cu gâdele, si in lipsă de palos volau să le taie capul cu un topor.

Văzând Horia, că atacul asupra Devei nu a reusit, adresă la 11 Noemvrie un sever ultimat, câtre nobilimea din comitatul Hunedoarei. Acest ultimat a fost comunicat nobilimii, prin functionarul salinelor din Soimus, Carol Brunek, și cuprinde între altele și cele cuprinse in punctele următoare :

1. Toată nobilimea din comitatul Hunedoarei se presteie jurămantul sub cruce.
2. Stergerea nobilimii, si fiecare nobil se trǎiască din venitul functiunei sale, dacă va căpăta.
3. Moşiile să fie luate dela nobili.
4. Nobilii să fie trecuti in clasa contribuabililor.
5. Pământurile nobilimil să fie impărtite intre iobagi

Rǎspunsul acestui ultimat trebuia trimis la Popa Dănilă din Crişcior până cel mai târziu la 14 Noemvrie, la caz contrar Horia va veni cu o armată mare si va nimici oraşul Deva.

Conditiunile expuse mai sus erau foarte severe pentru nobili, dar erau in consonanta cu programul resculatilor.

Ultimatul acesta fu primit la Deva in ziua de 13 Noemvrie. Comitatul Hunedoarei in loc se incheie pace cu resculatail, deja in aceiaşi zi il trimise cu un raport maiorului Stoianich din Orăstie.

In raportul său, nobilimea zicea, că Horea câpetenia resculatilor, a adunat o trupă mare in comuna Criscior, din comitatul Zarandului, cu care intenționează se atace orą̧ul Deva, în caz că nobilimea nu va accepta cele 5 puncte din ultimat.

Pentrua nu se intatampla una ca aceasta ei rugară pe maiorul Stoianich să le trimită la Deva 12 tunuri, sii să vină şi el in persoană cu o trupă mai mare de soldati, deoarece armata, pe care o, au, nu este suficientă pentru apărarea Devei.

> (Va нгma)

Repriza a doua incepe prtntr'o inaintare a oaspeților până in faṭa portiil contrare, unde Seres se aruncă pe minge provocând o lovitură de 11 m ., care este bătută de dr. Albiji inscrind astfel a doilea punct pentru Abrud.

In continuarea jocului Abrudul si-a manifestat superiorltatea fără să uzeze de brutalitate. Ambelor echipe ssi in special localnicilor, se ivesc pozitiii de marcare fără nici un rezultat, Jucătorii având mai mult de luptat cu noroiul terenului decât cu echipa contrară.

Dela oaspetti au jucat mai bine: dr. Albiji, Schneider, Szilágyi F. și subl. Comşa, iar dela gazde : Şeres, Szatmári, Banciu şı Clej.

A arbitrat dl. Tittch L. Avram
„A.-lancu" (Hălmagiu) - „Ponorul" (Vała)

$$
1: 0(0: 0)
$$

Dumieca s'a disputat matchul de prietenie intre c. s. „Ponorul" și c. s. „AvramIancu", pe arena Hălmagiului. „Ponorul" in tot decursul jocului, a fost superior echpei Hălmagiului, pe care incontinu a presat-o in
careu. Insă dintr'o prea mare încredere a unui fundas sị1 a centru-halfului (Ponorului), cari la un moment dat in ultimele minute, au avut aspect de distraţi în joc, Hǎlmăgenii au marcat un punct, care a adus victoria hălmăgenilor. Remarcăm insă, partialitatea arbitrului, care a arătat prea mare simpatie hălmăgenilor. De altfel d. dr. Haas altădată a fost și poate că va fi tot aşa de impartial, după cum 1-am cunoscut inainte in 1932... - De pe arenă s'au distins: Micu, Clej A., Columban ssi B tea, (in cronologie restul echipelor.)...

Ion Blăgăilă
"Unirea" (Arad) - „Mica" $2: 2$ (1:1)
Unirea are avantajul terenului căci joacǎ cu soarele în spate. Un fault bătut de gazde dela Centru n'are nici un efect, jocul se sehimbă iar pe terenul lor. Heretig extrema stângă demareazả pe tuşă si Paraduc interdreapta marchează imparabil dela 11 m . in min. 9. Unirea conduce cu $1: 0 . \mathrm{Nu}$ trece mult timp sii gazdele preiau ofensiva. Bortos după ce a driblat doi adversari trage de pe aripa stângă dela 25 m . marcând cel mai frumos goal al zilei. Numai atât a facut in matchul de Duminecă, restul timpului fiind numai figurant; la fel Aliman, care a simulat o lovitură in picior părăsind arena pentru 10 min . Barci I nici n'a contat pe arenă. Portarul a apărat câteva mingi grele, lăsând pe cele usoare in plasã. Eroul zilei a fost Sturek, mai putin ca in trecut au luptat Trifu si Haiduc. In repriza in trecut au luptat Trifu si Haiduc. In repriza
II-a a fost un joc lipsit de interes, ambele II-a a fost un joc lipsit de interes, ambele
echipe desfásurând un joc dur. Cu 5 min . echipe desfăsurând un joc dur. Cu 5 min .
inainte de sfarsit Tansc centrul innaintas al fnainte de sfârsit Tansc centrul innaintaş a Unirei marchează a doilea goal pentư enn $111^{4}$.
sa, iar după 2 min . Trifu egalează dintro sa, iar după 2 min . Trifu egareaza buna, totuşi "Olimpia" îi este mai superioară.

S'au remarcat dela oaspefi portarul Manta si halful centru Ludwig.

A arbitrat d. Kimminick, Deva.

## Negut

In Duminica Rusaliilor ( 27 Maiu) C. S. "Mica" va sustine un match amical contra echipei divizionare A. M. E. F. A. din Arad combinatã, iar ca match de deschidere va juca "Juventus" din Brad, cus echipa de rezervà a „Micei".

La 28 Maius (a 2-a zi de Rusalii) va evalua in campioana Micei, tanăra echipa Timígoreană "Progresulu de sub conducerea Dluí Inspector Vulpe.

## Pentru ridicarea troiţelor,

cu ocaziunea comemorărei a 150 ani dela: ${ }^{n}$ Revolutia lui Horia, Cloşca
si Crişan" s'a incasat:
Report . . . . 40.975 Lei
Colecta comunei Tomeşti
prin Pr. Toma Florea . 210 "
Colecta comunei Mesteacăn
prin Pr. A. Barna
D1 Ing. Isaia Niculescu
Rus Vasile poştaş la "Mica 10 "

Brad, la 22 Mai 1934.
Casier,
Oaler チugüta

## Stiri de tot felul <br> - Instalarea noului preot in Vali-

 soara.Luni in 21 1. c. s'a facut instalarea tanărulus preot DI. Alexe Popa in Valisoara, de caltre S. Sa protopopul Bałţeí, DI. D. Secirea

Urăm multị ani buni, pentru a lucra in via Domnulusi, noului uns al lui D-reu (pär. Al. Popa)

> Culturale

- Părintele Chiffa cu un grup de batecti, ort. rom. din cl. IV. a liceului "Decebal" din Deva in seasa zilé 20 I. c. cus un frumos program artistic s'au deplasat la Baitiz.

Scopul reprezentatici a fost, adunarea unus fond modest cus care elevii sà poata face excurssiund la maxnăstirile din tarã.

Conferinţa Dlus păs. Chiffa a fost foaste educativa gi frumosas. La fel gi restul programulusi.

