# Grandioasele sărbări dela Tebea - rumonas maniestare nallonale ram. ain partrea mulimill La serbare asistit peste sooo de peectationt 

S'a sis, sit cu drept cuvânt, că gradul de ciotlisatiune al unut popor se măsoard sit după numărul monamentelor publice, ridicate spre memorisarea faptelor măreţe săvârşite de fiií Patriei, saus spre inmortalizarea ervilor săi glorioşt, fie pe câmpul de luptă, fíe pe terenul gândiret sa al faptelor marí săvârşite în timp de pace. In această privinţă trebue să o mărturisim cur regret, in ținutul nostru: ..Tara Zarandului", unde şi cel mai ascuns colţisor e plin de relíque - mărturiă mărefiei faptelor petrecute in lupta inverşonatà de secole a poporului român, pentru afirmarea existenţei lut ca neam faf̧a de popoarele cu care el tràía impreună şi cari căuta sà-l stearğ̆ depe faţa pământului, ca nafle nue sta făcut incă destul.

Figuri ilustre din uriassa generatiune trecută, stau incă necunoscute tinerilor generafii, cărora ar trebut să le servească drept pildă.

Dar serbarea de duminică, unde auluat parte peste 5000 oament, - m'a făcut să intresăresc că in sufletul zarandean e destul de puternică incă Conștiinţa naţională, şi că în curând vor şti să-şt arate recunoştinţa lor faţă de tof̣í acei cari aus muncit, jertfind $\kappa$-sí viaf̧a chiar, pregătind pe Români pentrus sixa cea mare ce trebuta să vină. numai decât: , $2 I U A$ UNIREI TUTUROR ROMANILOR".

S'a inceput cu Crişan şi Iancu, se vor sfârşi, desigurr, cu Buteanu, Frâncu, Grosa, Amos Frâncu, etc.

Şi acum dom incerca să redăm sumar desfăşurarea serbării de duminică dela Tebea.

## Inceputul serbării

Duminică, la ora 3 d. m., s'a inaugurat la Trebea bustul lui Iancu, eroul din 1848.

După ce s'a oficiat un parastas la mormântul Regelui Munṭilor, de către protopoul Zarandului I. Indreí, inconjurat de un sobor de preotí, s'a ridicat pânza depe bust în aplauzele marei multími de asistenṭi. Bustul este sculptat de d. Radu Moga, prof. la liceul „Avram Iancu" Brad, un tânăr sculptor de cari se leagă mari nădédí.

Chipul lui Iancu este fidel redat in bronz. Până astăzijeste cel mai reuşit din calte monumente i s'au ridicat.

Aceasta e o dovadă mai mult că şi la noi in tară se pot face lucrărí frumoase.

## Cuvantarile

După discursul d. inginer Zamfirescu, presedintele comitetuluí de initiativă al ridičărií acestui monument, şi după ce dă monumentul in seamna sectiei de intretinere C. F. R. Brad, multumeste ceferistilior sectia Arad, cari au contribuit cu obolul lor pentru inăltarea acestui frumos monument; recunoştinṭă a romànismului pentru acel ce a fost Avram Iancu.

Se mai rostesc cuvântărí de către Dl. Lascarov Moldovanu, distins scritor român, care in cuvinte calde şi pline de duh religios, evocă amintirí din viaţa căpitanului. Fiecare dintre noí, - zice dsa si mai ales cei de aíci, cunoaştem ceace a pătimit eroul pentru naftiunea sa. De aceia meritate sunt omagitile ce i s'au adus și merită expresia recunostinṭei ce s'a arătat cus ocazia inaugurărí bustului său.

Din partea prefecturei jud. Hunedoara vorbeşte d. Mureşan.

In numele studenţimei române tine ofrumoasă și clară cuvântare $d$ 。 Lucaciu, presed. stud. Arad.

Orice incercare de a zugrăvi zice d-sa - măreţul tablou al acesteí zile e zadarnic, dacă cineva nu e pătruns de măreţía faptelor petrecute in veacuri până la data de 1848. Urmează apoi admírabelele cuvàntårí ale dnilor: I. Belligian, şeful gărí Brad, șí C. Ciocan, directorul lice lui ", $A$, lancu".

Ne face plăce a extrage câteva càteva părtí mai semificative din cuvàntarea d. director Cíocan :

Ori de cate orí ne apropiem de sanctuarul dela Tebea emotii puternice ca un curent electric, ne pătrund organismul, iar prin faţa conştiințtii memoria desfăşară filmul epopeeí noastre nattionale. Iată pe Traian şi Decebal duşmaní ireductíbili carí se remarcă prin statornicia in hotărâríle lor cu cari au trecut in istorie plămădírea poporuluí român. Iată perioada de formattiune care apare din ce in ce mai clară in cercetările istoriografílor. Iatä legendarele descălecărí cu intemeierea țărişoarelor române. Iată voevozii carí s'au făcut nemuritori prin faptele bine sí judicios incadrate in concertul european. Iatả pe temerarii noştri eroi Horia, Clossca şi Crişan, ţărani umili, făcând drumul pănă la Wiena; iată-1 pe vizionarul idealist de 24 aní Avram Iancu, iată memorandiş̧̧ii, iată războiul mondial cu toate tragedifle sí epocalele lui realizări. Un adânc simţ de pioasă recunosstinṭă ne trezeşte din noianul ocupaṭiunilor șị grijilor de toate zilele sii ne aduce aproape involuntar ací, ca să ne oţelim simtiríle.

Pe vremea de tristă amintire a dominaţiunii austro-maghiare, tu, eroule după ce cu abnegaţie şi profund devotament tí-ai indeplinit mai mult decât datoria in locul drepturilor fireşti pe seama naţiunii tale, hainul şi mincinosul de impărat te-a răsplătrit cu ○ tínichea, pe care tu a-í refuzat-o, intor-
cảndu-í spatele plin de demnitate. Amă-
răciunea acestuí gest te-a făcut să apuci toíagul pribegiei sịi să colinzi drumul dela Brad până la Baia de Criş cântảnd din fluerul tău fermecat durerea şi jalea neamului. Celor ce te-au găzduit, ospătat și titau purtat de grija in vremelnica viată pământească un tainic glas lăuntric le-a dat să ințăleagă că tu intruchipezi idealul poporuluiè românesc din Transilvania. Tu ai devenit eroul nostru legendar care alimentezí focul sacru al conştienței naţionale româneşti, ramura puriurea verde a românismului șị când ceasul a sunat 1918 aci lângà mormântul tău jurară nepotii lăncerilor tăi pe steagul victorios al vânătorilor româní venifị de peste Carpaṭi răzbunare ungurílor cari intenționaus să-fí pângărească locul de odihnă.

Dupăce ne făcurăm ordine in casa cea nouă, România Mare, făuritorul ei marele rege Ferdinand 1., descălecă din tronul său regesc, osteni până la umbra goronul lui Horia sǎ-tii aducă prinosul săı de recunoṣtinţă tie, regele muntilor. şi înăltă rugăciuni fierbinţi pentru odihna sufletului tău.

Azi după zece ani Românii dela C. F. R. prin obolul lor îţi ridicǎ acest măreţ monument tocmai in regiunea pe care tu ai iubit-o mai mult. După cum in 1848 ai avut privirea tintită către munții tăi dragi, pe care i-ai apărat de încălcările duşsmanului, aşa de pe acest soclu agera și pătrunzătoarea ta privire pe veci va veghia la graniţa de Vest a scumpei noastre Românii.

Vigilenţa ta din înålţimile cerului unde te odihneşti azi este mai necesară ca oricând. La orizontul de Vest se ridică norii artificiali ai revizionsmului maghiar. Stǎpânitorii cruzi şi fără suflet de ieri ai Românilor nu se pot împăca cu noua ordine din Europa si prin tot felul de actiuni subversive sapă la temelia patrimoniului nostru național.

Noi nu vom sta cu mânile incrucişate şi nu vom admite niciodată să se impieteze ceiace au gândit și realizat fericiţii noştri eroi.

Tie iubită tinerime adunată in fata acestui monument mǎ adresez şi te învit să păstrezi cu sfintenie testamentul marelui erou sii patron al liceului nostru. Si când tulnicul tradiţional va mugi din nou prin vǎile muntilor să alergaţi cu toţii să apǎrăm Ardealuul care a fost, este și rămâne pe veci a Românilor. Aşa a crezut lancu, aşa credem şi noi. Aşa sǎ ne ajute D-zeu.
(Continuare in pagina 5-a).

# Dușmanii pomilor roditoría 

## 3. Omida păroasă

Fluturele acestei omizi este alb ca zăpada, mai mic decât nălbariul și se vede sburând către asfinţitul soarelui, in lunile Iunie şi Iulie. Femeiuşca este mai mare decât bărbătuşul sii are pe partea dinapoi a pântecului o îngroşare făcută din perişori roşii - aurii, din care cauză i se mai spune şi fluturele de aur.

Dıpă împerechere, femeiuşca aşeiză pe dosul frunzelor, sau pe ramuri, grămezi de cate $25(1)-300$ de ouă, pe cari le acopere cu perişorii aurii de pe pântece, de aceea au înfăţişarea unor bureţi mici.

Dill ouă ies către sfârşitul verii omizile, cari trăesc la un loc şil se apucă de ros frunzele pomilor rodiori. Se adună apoi câte 150-200 la un loc, către vârful ramurilor, unde îşi fac, din frunze şi fire mătăsoase, culcuşurile de iarnă. Aceste culcuşuri sunt uşor de recunoscut, căci au înfăţisarea unui ghem. Deodată cu venirea primăverii se apucă de ros frunzele, mugurii şi chiar ramurile tinere ale pomilor. Omizile cresc mai incet decât cele ale nàlbariului. Când sunt mari, au culoarea negricioasă, cu perişori galbeni, bruni, iar pe laturi cu dungi albe întretăiate. Omizile sunt vătămătoare şi pentru om, căci perişorii lor, dacă se înfig în piele, o ard, din cauza unei otrăvi ce se găseşte în ei. Omizile nu rod numai frunzele pomilor roditori, ci şi pe cele ale pădurilor; câteodată pẳduri întregi rămân desfrunzite din pricina lor.

Către a doua jumătate a lunei Iunie, omizile fac tot aici pe foi o teesătură la fel cu a paianjenului, in care ele se preschimbă în păpuşi apoi în fluturi.

## Mijloace de combatere

Contra acestui duşman al pomi1or luptăm culegând iarna toate cuibu-
rile de omizi, iar dac'au mai rămas se stronesc nomii cu zemuri arsenic. Nu-i destul să facă un singur om curătirea cuiburilor şi stropirea pomilor, căci omizile trec dintr'o .grădină în alta. De aceea, când vedem că vecinii nu-şı îngrijesc ponii, trebue să punem pe trunchiurile pomilor nişte inele de clei. Omizile cầnd dau să se urce în pom, se lipese pe clei si mor.

Aceste inele sunt nişte benzi de hârtie groasă, lată de 20 cm ., înfăşurate împrejurul tulpinii și unse cu un clei lipicios.

Cleiul se găseşte sub mai multe numiri gata in comert, cum sunt ${ }^{\text {Spic" }}$, "Hiberna" sau "Höchst", dar ni-1 putem face si singuri, în felul următor: se ia sacăz (calofon) şi se topeşte intr'un vas, în care se toarnă puţin câte puţin ulei de floarea soarelui, până ce căpătǎm un clei lipicios. Cu acest clei ungem benzile de hârtie, dar nu din margine în margine, ci lăsăm cam 3-4 cm. neuns de amândouă părțile. Vom vedea că aceste inele folosesc și contra altor duşmani de-ai pomilor.

## 4. Inelarul

1 se zice zice inelar pentru că femeiuștile aşează prin luna August ouăle, în care formă de inel de jur imprejurul ramurilor tinere ale pomilor. Poporul îi mai zice "somnişor" sau „scuipatul cucului", din pricina că ouăle sunt lipite una de alta. Fluturele este mic, gălbui, cu două dungi late mai inchise pe aripile dinainte.

Din ouă ies omizile, de culoare brună roşcată, cu o linie alburie pe mijlocul spinării, una roșie gătbue mai jos și una albastră pe margini, cu un cuvânt are trei feluri de dungi. Capul este ecoperit cu păr și are pe el două puncte negre. Omizile stau în grămezi și rod frunzele pomilor de le lasă numai vinele. Se întâlnesc mai des pe măr, păr, cireş, prun și stejar.

## Agricultura în China

Voiesc să dau de pildă muncitoritor de pământ pe un popor care a aflat cum trebuesc ingrijite fariuele, ca să le ciea recolte Imbelşugate. - Voiesc să le dau de pildă o tară depărtată a cărui îmbelşugare, în loc să descrească, se mentine sau creste mereu de vre-o trei mii de ani în coace. Şi trebuic sǎ băgăm de seamă că cuprinde pe un pogon de loc mai mulṭi locuitori de cât ori-ce fară cu populaţie densă din Europa. După cercetările cele mal vechi, ca ṣ! đupa cele mal nouif, fǎcută la fata locului, in China nu se ştie ce este cultura plantelor de nutret, nicl cea ce priveşte hrana vitelor. Chinezii n'au nicio cunoştinţă de bxlegar. Cut toatea astea, fie-care ogor aduce anual două recolte, şi nu rămâne nici odată parâginită.

Grâul de 120 de ori seminta lui. La noi se socoteste ca o recoltă mijlocie acea ce ar aduce de 15 ori sămânța. Toate mijioacele pe care cultivatorii noşiri le cred neapărate
pentru mărirea productelor pământului, Chinezii le cred cu totul nefolositoare, şi afară de aceasta el ştiu să dobândească - fără ajutorul acelor mijloace producte indoite.

E adevărat că in China sînt alte conditiouni de cât la noi. Chinezii sunt în parte budişti şi nu mâncă carne; noi mâncăm mai multă carne de cât ei ; aşa că trebue să producem nutreti, ca să avem carne; afară de asta, mulți cred că trebue să avem nutreţuri, nu ca să dobândim earne, ci spre a produce bălegar. Cel cari cred aceasta că e trebuitor spre a avea bălegar, să avem plante de nutret şi vite comute, se inşeală. Trebue să stabilim o deosebire intre trebuitor şi util. Vitele pot fi foarte utile in ce priveşle carnea, untul, laptele şi brânze, numai că muncitorul trebue så ştie şi trebue să-। invătăm că nu e silit să le tie.

Vitele sunt trebuitoare pentru producerea bălegarului, dar aceste nu e frebuitor spre a face pământul fertll. Cullura plantelor de nutret și culcarea Ior î pământul arabil este singura trebuitoare, şi e nefolositor pentru

Când au ajuns adulte ele părǎsesc pomul unde au crescut şi pornesc in grămezile mari sã găsească un adăpost, mai ales o clădire. E bine să se ştie că înaintea lor ies furnicile, cari le omoară sị le mănâncă. La adăpostul la care au ajuns îşi fac o gogoaşe galbenă, presărată cu un praf alb-făinos. In aceste gogoaşe se prefac în păpuşi, apoi, în luna Iunie, in fluturi

Mijloace de combălere

1. Culegerea și arderea ouălor.
2. Strivirea omizilor dimineaţa.
3. Stopirea cu zeamă de arsenie, saut Cu emulsiunte de petrol, Voi arăta altă dată, cum se face această emulsiune.

## Prof. Martin Ioan

(Va urma)
PRIMARIA COMUNEI BRAD
Judeţul Hunedoara Nr. 769/1934

## Licitafie

Se aduce la cunostintia celor interesaţi că in ziuta de Vineri 22 Iunie 1934 oara 9 a. m . se va tinea lícitatie publica in localul primăriei Brad pentru executarea indiguirei râului Crisul Alb si afluientilor Lunca, Luncoi, ValeaBrad sí Raxbăreasa in comuna Brad cu următoarele cantítăţí șí materiale.

1. Terasamente - currăţitul și săpaxqi de albii noi $86,000 \mathrm{~m}$. c.
2. Indiguiri cu distanţe de transport 50 $100 \mathrm{~m} .70 .000 \mathrm{~m} . \mathrm{c}$.
3. Indiguiri cu transport de paxmant dela $1-5 \mathrm{Km}$. distanṭă 11.000 m . c.
4. Zidărie cur piatră semi formatà cu mortar de ciment 800 m . c.
5. Pereu din piatrả zidita uscat pentru apărarea albiei minere 5600 m . c.
6. Fundati de beton la zidurile de aparare contra inundatiilor Crişul alb sii Lunca 700 m . c.
7. 5 Stavilare din beton şi vană metalícă.

Conditiunile de licitatie sí caetul de sarcini se pot vedea la Serviciul Apelor Regiunea VII Apad, Palatul Domeniflor.

Licitafia se va tinea in conformitate cur art. $87-110$ din L. C. P. sí conform reg.
O . C. L. si normele generale publicate in $\frac{\mathrm{M}}{}$. O. C. L. ssi normele generale
O. Nr. 127 din 4 Iunie 1931.

Domnii concurenti vor prezenta oferta scrisă, timbratà şi inchisà in plic sigilat primǎrié Brad impreună eur o garanṭă de 5 la sutǎ din valoarea ofertei, in numerar saus efecte garantate de stat.

Supra oferte nus se primesc.
Brad, la 3 Iunie 1934.
Notar, L. IUBAS. Primar, I. BOCAESCU
ceriale ca plantule de nutieḷ să fie fost intâiu mâncate de vie şi prefăcute in băl gar.

Producțiunea grânelor nu e cătuşi de putin in legǎtură cu aceea a cârnii sau o branzil, cǎci acea ce se produce in carne se pierde in grâne. Noi nu ne putem lipsi nici de carne, nici de lapte, nici de brânză şi dacă crescǎtorul, care se fndeletniceşte să le producă, lasă cultivatorului grija culturii grânelor, ambii vor scoate, ca şi consumatorul, un folos insemnat.

In Anglia, această practică e foarte bună şi când cultivatorul român va face tot ast-fel va fi minunat.

In China nu se ştie nimic de regulele lucrării pământului. Afară de îngrăşemintele verzi, nu se cunosc decât alt ingrăşat de cât gunolul omenesc. De alt-fel cele dintâiu in privinja cantittii şi a rezultatului produs, este puțin lucru fałă de rămăşitele luate de la oameni. E cu neputinjă să ne facem o ideie câtă grijă au Chinezii ca să aibă foloase din gunoiul omenesc. Pentru ei, acesta e sucul hrănitor al

# Când energia și priceperea își dau mâna 

## O muncă rodnică - Spicuiri dela Adunarea generală a societăṭei aurifere „Mica"

## Modestia celui despre care vorbim, ne ar fl oprit poate să relevăm o operă națională

 de mare meri.Ne-ar fi oprit sǎ relevăm munca unui oltean care ssi-a pus in serviciul unei societăti, priceperea sii inteligența și a cărui fapte au fost călăuzite de cinstea care rămâne de pildă urmaşilor.

Fără sgomot și fără să se vorbească de chipul cum ințelege să şi desvolte activitatea sa in innalta demnitate ce ocupă d-1. Inginer Gigurtus, directorul geneal al societảţii aurifere ".2Vica", a depus o stăruinţă demnă de admirat pentru propǎşirea, pe toate ఫ̧ărâmurile, ale sus numitei societăţi.

Ca ziar independent, tinem să invederăm activitatea acelor cari şi-au inţeles datoria lor si deci să dăm celui ce merită dreptul său.

Zilele trecute, s'a ținut în capitală adunarea generală a Soc. aurifere , OMica" care în aceste timpuri de cumplită criză, când atâtea sii atâtea intreptinderi şi instituții bancare s'au prâbuşit, această societate, bine condusă sì ex-


Societatea, ,JMica" in cursul acestui an a dat o atenṭiune deosebită concesiunilor şi permiselor de exploatare ce poseda în afará de măreţul domeniu dela "Ruda 12 Apostoli".

Cu toate greutătile prin care trece viața economică, datorită crizei ce devine din ce în ce mai apăsătoare sub diferite forme sil aspecte, societatea n'a pierdut un moment din vedere rolul important ce-1 deţine în exploatările noastre aurifere, si deci in economia generală natională a ̧ărei, desfăşurând o activitate deosebit de intensă la toate intreprinderile sale.

## Producția Totală de Aur. <br> Activitatea Culturală

Producția totalả de aur și argint atât din minele proprii cât și din cele în participatie a fost de $2347,9396 \mathrm{kgr}$. aur fin $\mathrm{S!} 1312,0185$ kgr. a.gginl fin. Din această cantitate 1929, 1647 kgr . de aur fin si $544,4225 \mathrm{kgr}$. argint a fost realizat in instalatiile proprii de prelucrare şi a fost predată in fıtregime Băncei Na fiouale a României, iar restul de $418,7749 \mathrm{~kg}$. aur si $767,5960 \mathrm{kgr}$. argint a fost extras din concentratele de flotaţie şi pirite bogate la topitorii e statului si predate sii acestea Băncei Naţionale a României.

Activita̧ea cr:1411rală şi socicală a societățil ,Mica" este deánmeni destul de laborioasă, în primul rând avându-se in vedere scolile si bisericile, cărora societatea le a acordat ajutoare, burse elevilor buni, atat in licou cat sil pentru scolile superioare, sub formǎ de cât §i pentru şcolile superioare, sub imprumut de onoare, bursierii având obligaţia imprumut de onoare, bursierii având obligaţia a restitui sumele obţinute, atunci când vor fi
in maxsurax, pentru ca și alţi elevi să poată beneficia de ele la rấndul lor.

Bencficiul Societăไ̧ii
Beneficiul societǎei, după ce s'au făcut toate amortizările legale absolut necesar bunului mers al întreprinderii este de 42.265,017 de rezervă, se acordă un prim divident de 5
pământului, care îşi datoreşte innbelşugarea, acestui puternic mijloc.

Chinezul, a cărui locuinţa e tot ceia ce era de mult, adică o simplă colibă clădită din piatră şi lemn, Chinezul nu cunoaște privata ca la oras. Se observă numai intr'un loc bine văzut oule de pxaânt sau gropi zidite cu multă grijă. Puțin îi pasă de mirosul urât; cǎci ideia utilităţii e mai puternică la săraci, ca şi la bogați, decât desgustul adus de mirosuri. Un Chinez se miră foarte cẩnd, i s'ar plânge cine-va de putoarea ce este din acele locuri. Ei firesc gunoiul de ori-ce fei de împrăşuere, căci ştiu foarte bine că pierde din putere dacă vine în atingere cu aerul.

După negoţul cu grâne și mărfuri de hrană, nu e la ei altul de cât al acestui fel de ingrășeminte: Pe toate drumurile se văd niște căruțe lungi și urâte, cari duc zilnic gunoiul omenesc la tară. Fiecare tăran, care s'a dus dis de dimineață să-şi vândă marfa la târg, adnce seara acasă două găleţi cu asemenea gunoiu, agătată pe un lemn de bambus (un fel de trestie).
a suta asupra capitalului vărsat, de 140 milioane lei, apoi, 12 la sută creărei unui fond destinet institutfilor de ordin social şi cultural şi al doilea divident de 15 la sută acțonarilor.

Declaraţii edificatoare.
Cu ocazia acestei adunǎri generale a impresionat mult deelaraţile d.-lor Inginer Gigurtu, directorul general al socielăłti, cari printre alfele a spus:
,Putem din acest punct de vedere, să ne socotim in fruntea societăfilor anonimă in ce priveste claritatea st precisionea bilantor isvorât din activitatea noasira"".

Iar d. Octavian Coga, preşedintele consillului de administraţie:
${ }$ Venind in fruntea acestei societăți am dat aci peste două principii cari m'au cucerit. Primul, e competenta. Societatea este condusă de un desăvârșit spirit technic, desăvârşit mai ales de modul cum dl. inginer Gigurtu conduce această societate. la care desigur se încadreză si meritele corpului technic al societrai Al doilea principiu peste care am dat a tatel. Al doilea principiu peste care am dat a fost onestuta. Realmente, am unile se filtrează lucrează aci sii că toate chestiuniile se filtrează prin judecate dlui Gigurtu, care face gospodărie serioasă. Cifrele vorbesc dela sine: "Mica"
e anica societate care salvează obrazul Econoe unica societate
miei Românestit*.

Când aşa staul lucrurile, ne face o mare plăcere de a releva frumoasa propăsire a acestei societatti aurifere, rugând pe bunut Dumneser sa tină multti ant fericitti, pe olteanal de rasă d. Inginer Gigurtu, care după cum am mai spus-o depune zí de zí o mancă constructívă în folosut țărit.
I. B. PRIMUS.

Ni se se aduce acuzaţia cà, atunci când scriem despre Soc. "Mica" - şi ronducy̌torii :or: DI Director General I. Gigurtu şi Dl A. Sieber, suntem lipsiţi de oblectivitate.

Ca să fim scutiți de asemenea învinuiri, am transcris articolul de mai sus, din "Nǎdejdea", ziar ce apare la Turnu-Severin, şi căruia nu i se poate aduce învinuirea de inobiectivitate. Dealtcum părerile ziarului „Nădejdea" sunt şi părerile tuturor acelora ce nu văd Soc. „Mica" prin - isma intereseior lor. N. R.

## Strigăfuri

Nu -i bine omul frumos
Intră'n pământ păcătos,
Nu-i bine omul urât
Intră'n pămant omorat.
Cate stiu eu cu badea
Nu sti popa cu cartea.
Că popa citeştén foi

Se face atâta caz de acest gunoiu. că fie-care ştie cât dă pe zi, pe lună, pe an. Ori-care Chinez consideră ca o necinste mare din partea oaspelui său dacă acesía ii pleacă din casă fără să-i fi lăsat acel folos, la care are dreptul in schimbul găzduiril. Se socoteşte gunoiul e cinci oameni doi Tei (6 litri, pe zi, sau 10 hectolitri pe an, cu pret de 14 lel un hectolitru. In vecinătatea oraşelor mari, gunoiul e prefăcut în praf, care e trimis in chip de turte in ținuture cele mai depărtate ale împărăţiei. Acolo se îmoale cu apǎ şi se folosesc in stare lichidă. Afară de orez, Chinezii nu ingraşe nici odată farinele, ci plantele care cresc in ele.

Ori-ce rămăşiṭă de vegetale sau de animale e strânsă cu grijă de Chinezii şi prefăcută în îngrăşământ. Turtele, coarnele, oasele au la ei un mare pret; tot aşa cu funingenia si mai cu seamă cu cenuşa. Ne putem face o ideie de preţul ce-1 are tot aceia ce vine de de la animale când vom spune că toate perderile de barbă şi de păr de la atâtea sute de

## Măsurile luate la Ciuj în favuarea Moţilor

Ministeral de domenii ne comunicả următoarele :

Următor hotaxararii guvernului, d. subserxetar de stat Manolescu-Strunga a stat in zilele de 6 sii 7 Iunie crt. in judetful Cluj, pentru a rezolva la faţa locuslui chestiunile de improprietaxrire, pădurrí, păşuni şí cadastru ale populaţiei locale si in special cele ale Moţilor. Insoţit de organcle in subordine, d-sa a lucrat toată ziusa de Miercuri la sediul plassii Gilaur, rezolvand toate chestiunile carí interesaus 18 comune. Joi a lucrat pana tarzius seara la reşedința plăşí Husedin, unde se aflaus prezenti delegati a 52 comune intee cari sí reprezentantií celor 10 comune interesate in exproprierea domeniulusi Tischler. S'a rezolvat definitiv aceasta chestiune atat de iritata si care de ani de zile a dat loc la atata sbucium sí conflicte.

Delegatii acestor comune au fost pe deplin satisfácuți, realizându-se in acelaş pimp și o ințelegere a comunclor intre ele, prin timp sil o inţelegere a comunclor int

In urmă s'au ascultat doleanțele fiecărei comune şi s'aus găsit toate soluţiile care sà mulţumeasca pe deplín populaţía.

Tot ceiace s'a cerut ca paduri, passuni, saur reglementarea explotaxrii acestora, $s^{\prime}$ a solutionat definitiv.

Deaszmenea s'a hotarit ca materialul lemnos de pe islazuri, pentrus care de ani de zíle se aşteaptă o deslegare, să fie dat in stăpánirea si exploatarea comunelor respective cu preturi din cele mai convenabile. S'a alex̆tuit impreuna cu organele răspunzâtoare, programul Iucrărilor de Cadastru şí parcelare earí se vor termina complet in campania anului acesta. termina complet Costri 5000000 lei a fost redus la 500 mis uat 5.000 .000 lei a form lei, sumă cu care se vor termina toate lucrările, prin colabouarea dintre comune șí judeṭ: comunele dand personalul de executie, judeţul intreftinerea completă a intregului personal destinat acestor Iucrări, iar ministerul dand operatorii dintre inginerí sílvicí şi studenţii Academíei de agricultură din Cluj, cari sub conducerea profesorului de ionncuafie, vor executa aceste lucuarei.

S'au acordat ajutoare in materialul lemnos pentrus ridicărí de şcoli şi bisericí la numeroare comune din aceasta regiune.
D. subsecretar de stat ManolescuStrunga a inspectat in acest timp herghelia statulusi dela. Bontida. Academia de arriculturix din Clui, pepiniera ocnlului silvic ciela Desmir i ferma academiei de aguculturx din Mxnäsurr, precum şi amhulatorul medical din Gilàu.

## Strigături

Cine n'are nici un dor
Ii este traiul usor,
Dară eu cum să trăiesc
Când mă pun să le dovesc
Dela inimă slăbesc.
Strigâte de Zenovica Mârza.
Ciudă mi-e că-i mică casa
C'as juca cu preoteasa.
Să" masánvât si en cu tine,"

- „Uite locul ti-e făcut

Insă tu uu $l$-ai văzut."
milioane de capete rase in toate zilele sunt strânse cu grijă şi vândute. Chinezii au incredere în ipsos şi în var, ceea ce i se face sax curete tencueala de prin bucătarriile lor 'ssl s'o ntrebuințeze ca ingrăşământ.

Nici un muncitor chinez nu-şi seamăna ogorul mai innainte de a fi afundat semințele in must de gunoiu omenesc intins cu apă. Se lasǎ acolo până incep să incoltească. Incercările dese, spun ei, i-au invăţat cǎ piantele ating ast-fel o mai mare devoltare si că seminţele se găsesc ferite de gấnganile ascunse in pământ.

In timpul verii, toate rămăşiţele vegetale, paie, iarbă, tulpină, frunze, suint amestecate cu pământ şi puse morman. Când ele sunt uscate, li se du foc și se lasă să ardă mai multe zile, până cănd se schimbă într'un pământ negricios. Acest îngrăsemânt nu e întrebuinţat de cât pentru sămânță. Când timpul semenatului a sosit, un om face gaxuri in care un altul care urmează pune sămânța, un al treilea aruncả pesîe acesta puțin pământ ne-

## Reve！！uția lui Horia，Clossca și Crișan －Românii din Muntil Abrudului－

 （Contincare）de：Consi．Tlaur
Duspă ocupaica Abreduluś ṭăranií se indreptarà in zíua de 7 Noembrie sub condu－ cerea luí Cloşca，spre Roşia．Ungurii de aicí， afland cả Remănií vin asupra lor，aproape cu toţii ş̧í calutarả refugitu in baia de aur a luí Pavel Lövincz．Dar Horia care incè sosise aci，î provock să iasă afară，şì sả se boteze in religia romană，sí vor scăpa atat ei cat şi avutul sif a milis 1 e lor，alifel casele lo vor fí aprinse，si prefăcute in cenuşe，iar e vor fi ucişi prin foame şi fum．Proprietarul baií，Pavel Lörincž，vảzând pericolul cel aşteptǎ， eşi din baie，chemă pe preotul ortodox la el sii se boteză impresuna cus intereaga sa famílíe．

Celoralaltí unguri insă，carí nu voirał să părăsească baía，ťaraníi romaní le aprinserà casele，sid le prädarả tot avtiusi lor，iar Horia trimise după çăraníi din Bucium să vină la Roşia，să umple cu paie şị fan gura baxii， scoţind prin fum pe toţi de acolo，sị să－í exe－ cute pe acsi cari nus vor primi a se boteza in religia romanâ．

In chipul acesta atat in Abrud cât şi in Roṣia se botezara in decurs de 3 zile 1123 de unguri．

Primul calpitan intenţiona ca daspà cia－ derea Abrudului şí a Roşieí，să se uneascǎ cus trupele luí Crişan ssi Cloşca ssí cus totii sả plece asupra castektusi din Galda de jos．In scopu1 acesta el se duse in ziura de 8 Noembrie in comuna Bucium，spre a comuníza tazranilor de acolo poruncille imolratuluí；Čar nişte ṭărani indemnatí de către primarul Gheorghe Sucius， prinseră pe Horia sí－1 inchisera in casa lui Macavei Baxiaşanu；apoi trimiserà indata un curier la functionarii din Zlatna după ajutor militar，pentrs a preda pe Horia in mainile armatei．Dar ${ }^{\text {tax }}$ ranii din Bucium sat，Miuntari， şi Cerbu，subb conducerea căpítanulusi din Bu － cium Ionuţ Dandea，il scãparǎ incâ inainte de a sosi armata．Tăranii cari prinseră pe Horia fura batufici iar casele lor aprinse，si pe unul dintre tarani il sili Horia să－i depunna jurà－ mantul de credinţa，ca va merge cu el in tot Ardealul，ca sả ucidà pe unguri，aşa să－íajute D－zes，Tatal Fiul şí Duhul sfant．Armata insả care vení sa preía Horia se intoarse la Zlatna fără níci un rezusltat．

Am amintit maí sus，că ţinta luí Horia era ocuparea Casteíurui si inchisorilor din Galda de jos．

In scopul acesta trupa ţăranilor după ocuparea Abrudulus si Rosiei se impartti in 8 Noembrie in douả paxţ̣i：Una sub conducerea Iusi Cloşca apuscả pe valea Arieş̧uluí ；iar cea－ lalta subb eonducerea lui Horia cel tines－fius cǎpítanuluí Horía－pleacà către valea Am－ poiului．Ambele aceste trupe aveaus una sí aceiaşi misiunne，ca se raxscoale in drumul los pe toţi țàranii din satele pe unde vor trece， －intrunindur－se cur toţii in comuna Cricău． şi să plece apoi asupra comunei Galda，unde
gricios．Tânăra plantă asst－fel îngrijită se des－ voltă cu aşa putere，că rădăcinele pătrund in părtile cele mai indesate ale pămăntului și sug de acolo materiile hrănitoare，de care au nevole．

Muncitorul chinez seamânǎ grâul după ce a muiat semânta in must de gunoiu ome－ nesc．Boabele de grâu sunt semănate in re－ sadnite，unde se găsesc foarte aproape unele de alte ；apoi se răsădesc aiurea．

Câte odată boabele se seamănă de－ dreptul，in aşa chip，cả sunt depărtate de patru degete．Raxsădirea se face in Decembrie；in Martie，planta a dat sapte până la nouă co－ toare，având fie－care câte un spic．Paiul e ceva mai scurt de cât la noi．Se spune că grâul dă de 120 de ori sământuă，ceea－ce răsplătesc cu prisos ostenelile şi．munca depusă．

La Tschusan şi in toate orezările din Tchehiang，și Kiangzu se cultivă intr＇adins două feluri de plante ca ingresăminte verzi pentru orez．Una este un fel de cununită，lar alta este trifoiul．Se fac gropi foarte largi，ase－
ror preface in cenuşă castelul baronului Ke－ ményí，si inchisorile de a io，elíberând pe toțí cei inchissí，intre cari exa şi Dumitrus Toadea，primarul din Raul mare，arestat sí condamnat la moarte，din cavzo tumulituisi din Campeni intamplat in antil $17^{\circ} 2$ ．

Baronui Keményi din Galda，care era ssi comitele comitatului Alba，incả Vinerí in 5 Noembrie prinit çtirea despre cele petrecute 1a Zarand，sis despre aceia，ca Horia vine se atace castelul şi inchisorile dị1 Galdà de jos， sa elibereze pe ceí inchişí，iar pe ei şi pe in－ treaga sa familie，să－1 jupoaie de vii，ş̣i sà le aprindả şi distrugă castelul．Pentrus a scăpa de furía taxanílor，fugí din bunả vreme in Aiud，capitala comitatului，convocă imediat pe asesori in şedinṭă şì facu un raport guvzr－ nului din Síbiu，prín care cerea şi ajutor mi－ liiar，iar peatro o maí mare siguraņ̧a duse raportul in persoan＊la Sibius．

Trupa ṭaranilor cari plecase in 8 Noemvtie pe Vaiea arieşului ajunse deja in aceía zi in comuna Musca．Aici Cloşca ṭinu －vorbire ṭăranilor spunandit－le porsazcíle im－ päratulut，íar dopă accía plecară eus toţii la Lupşa．Aici fäcu ca sịi la Musca，apoí luă ju－ rămaatul preotuiui Petrus Ianbus din Lupşa，ca va ascu．a de poruncíle luí，siti－1 va urma peste tot locul a actíunea sa，in fine is puse in ve－ dere să ia cin bisericà sfanta cuminecătură， ca să poatã 1．paaxtàṣí pe toṭi aceía carí se vor imbolnăvi pe dxum．

Din Lusysa trecurà in Afenbaia（Baia de Avieş）unde arseră şi distruserä tot ce cra unguresc，botezară pe maí mulți unguri，şi impusccara pe un protopop roman，care avu imprudentia să－i mustre pentru faptele lor．

De aicí trupa apucal prin munți câtre Galda de jos，aşa cả in 10 Noemvrie ajunseră cus toţii in comuna Mogoş，unde se intalniră cu zarandenii de sub conćucerea Iui Crişan． Aici incă spuserả poporului poruncile impà－ ratuluí，zicand că dacă vo curax̀⿳亠口冋⿱⺊口灬 Ardealui de ungurí，Horia şí Cloşca vor numí funcţionari numai români，dar ei se aibă grijă să nu lase in viaṭa nici o poroditita ungurească．－Dupa ierminarea acestora，ambele trupe plecară spre comuna Cricău，unde pustitiră curţile domneştı sí devastarà biserica reformată．

A doua trupz de s．b conducerca luí Horia cel tiner trecu muntii pela Negrileasa， lasand Zlatna la o parte，st Marti in 9 Noe－ mvrie cobori in valea Ampoitulusi，distrug and murie cobori in valea Ampoikici，Telna sis Bu－ curtile nobililor din lghiur Iqhe，
cerdia vinoasax．－－iar Joi in il Noemvric siunse in comuna Cricăus，unde se intaín cus trupa Iuí Crişan şi Cloşca．Odata trupee unite，in－ tentionats ca peste noapte se atace castelur baronului Keményi din Galda de jos．Planul lor ingă raxmase neexecutat，dín cauză，cal chiar in axceía zí sosi la Galda，vicecolonclul Sehultz care trimise in tabăra țàranior pe locotenentul Probst spre a incepe tratarsile de pace．

Aceasta fur zius fatala pentru rescula ${ }^{\text {fin }}$ ． （Va urma）
mănătoare acelora ce slufesc la cultura telinei． In aceste gropi se pun semințele la o depar－ tare de cinci degete una de alta．După câteva zile incoļ̣irea are loc şi cu multă vreme ina－ inte de venirea ernei，intregul câmp e acoperit de vegetatiune bogată．In Aprilie se fngroapă plantele în pământ ṣi putrezirea lor se face repede când e insotiiă de un misos foarte ne－ plăcut．Obiceiul e acelas ori unde Chinezii voesc să cultive orezul．Aceste ubservaţiuni suntindestulătoare spre a proba muncitorului românn că practica lui，de fał̧ă de a celei mai vechi populaţii agrlcoie din lume，este practica unci con ${ }^{1}$ pusă fată în fată cu a unui om în－ felept şi icercat．Agricultura chineză e cu atât mai in ：ază，cu cât ei si－au dobAndit cu－ noscinţele lor umai prin incercări．

Invăłământul lor indepǎrteazà ori－ce intrebare，ori－ce peutru ce，al lucrurilor，cire ar putea conduce la ştionţă；de veacuri acest popor a plerdut din această pricină putința ori－cărei propăşiri，afară poate de aceia ce ar

Un monument al e＂sitar in comu－ na Gelmat．
Pentru desăvârșirea unei fapte se cer jertal
Sub acest titlu am mai publicat in
 zeta Hunedoarci＂despre acest monument，sí am făgàduit publiculuí cetitos cå－1 voí ṭine la curent cu sumele colectate in acest scop，pre－ cum sí cus numele tuturor acelora care audo－ vedit cả le sunt dragi eroî，dândus－şí obolul lor pt．desăvarşitrea acestei fapte．
Suma subserisă şi publicata．
－lei 2956
Au maí subscris ：D1．Bucur Săcărea
notar Georgisu
50
Ofiţerì regimentului 92 Inf．Orăştie ．＂， 605 Magistratuii șí funcṭionarii Tríbunalu－
lui Hunedoara
600
Alte sume subrcrise
Total lei 4241
Nus puiem trece cus vederea gestul nobil pe care ofícerii Regt． 92 Inf．1－aus facut， contribuind pt．a doua oară la intregirea fon－ dului de ridicare al acesteí maxreţe fapte．

Dacả exoii noştri au inţeies că，，viał̧̧a nus este bună decat a o jertfi pt．taya ${ }^{46}$ ，dea－ semenea şì corpul ofiţerese al Rgt． 92 Inf． a inţeies cả „Romanía mare cea visatả sí do－ rită fierbinte de strax moşí noştrí，s＇a născut din plămãdirea sângeluf cus pămantul nostrus sfant a acelora＂şí a carror pildă trebue sả ne fie vie inaintea constinţei noastre．Numai iubind pe accía care s＇au zididit la temelía acestei tărí sí jertfind din mult sau puttanul ce il avem pt．eí，facem dovada că ne iubbim tara ți nea－ mul și că contribuim cu trup şí suflet pt．inăl－ tarea，consolidarea sí prosprrarea neamuluí romanesc，precusm ssí Ia sådirea seutimentului
 avea inaintea ochílor ícoana cea mai fidelâ a acelora care s＇au jestfit tot ce aus avut mai scump pt．țară－víata．

Nu pot uita nić bunăvoinţa cu care d1．primpreşedinte al Tribunaluluí Hunnedoara a primit listele noastre de subscripttie，trimița－ fo ae frumeasă sumã，specificatà maí sus．

Şi acum facem apel dinn nou la tot ce este suflet romanese sî cărora le sunt dragí eroiit şì in spozial la aceía carrora li să trimis iiste de subscriptie sả binevoiască a ne sprijini ces obolul lor，pt．a putea duce la bun sfarşit initiativa luatä．

Sumelc coiectate，precum sii sumele donate in－acest scop se vor trimite la adresa Sc．primare de stat din Comuna Gelmar，jud． Hunedoara Sf．p．Geoagits．

Lar acelora care prin bunăvoinṭa loz aus ştiut sà ne incurajeze dându－ne sprijinul lor material，le multumim din toate fnimă．
putea rezulta din maimutcie．Intrebuinfarea legilor firii，care ne face să poruncim puterilor fireşti．este cu neputintă la Chinezii；căci le－ giuitorul lor cel mai vechiu，Confucius，opreste pe scolari să pue in praciică vre－o idele in afară de cele cuprinse in cărtile sale sfinte．

Este adevărat că ceea ce ebun pentru uu popor nu poate fi şi pentru altul．E insă un adevăr însemnat şi netăgăduit care reese din agricultura chineză că pământurile munci－ torului chinez şi－au pǎstrat ìmbelsugarea lor si s＇au menţinut in aceiaşi stare de tinerefe ca si pe timpul lui Abraam şi a acelui dintâiu piramide din Egipt（inn care so regăsesc vase de portelan din China de aceiaşi formă ssi cu acelaşi semne ca şi azi）．

Această îmbelşugare necurmată n＇are de cât o unică pricină；înlocuirea roadelor ce au tost răpite pământului，printr＇un ingrăşământ din care cea mare parte sepierde sau lipseşte in agricultura noastră．

## Grandioasele sărbări dela Țebea

(Continuarea din pag. $I-$ a)
Seria cuvântărilor o încheie pres. Ceferiştilor din România, d. Enea.

## Coruri, defilare

Programul a fost compus și din coruri, executate admirabil de „Asociattia Corală" - Brad, condusă de d. prof. Gh. Pârvu, un neîntrecut maestru într'ale muzicei.

Balada lui lancu a impresionat mult pe spectatori.

Deasemeni şi defilarea executată de elevii liceului „Avram lancu", in sunetul celor două fanfare: "Mica" și „C. F. R.", a fost cât se poate de reuşită. O inovație a d. prof. Barbu, pentru care merită felicitări.

Banchetul
La ora 9 seara a avut loc un banchet în restaurantul Gării Brad, la care a luat parte 150 persoane.

La banchet a toastat: d. protopop Indrei pentru M. S. Regele, d. Ing. P. Zamfirescu, d. Ionescu Ene şi d. Beligan.

## Românii de peste graniță

De pe urma războitului maí toate graniţele din Europa s'au schimbat. Uncle taraí s'au mărit, altele s'au micsorat. Nu după cum aus fost biruitoare orí biruite, ţările aut fost schimbate, ci după cuma cerea marea dreptate, inlăturându-se samvolniciile din trecut.

Se ştie doar că Austria a Iuat Bucovina, aproape hoţeşte.

Lăcomia eí era aşa de mare, incât noaptea se mutau țảruşii cus câţi-va metrí maí câtre Moldova, maí luànd o palmǎ douả de parmant.

Ceva-ceva inainte de a ni se lua Bucovina, vecina noastrả Polonía, a fost impărṭita fără mila, cum sisi-ar impatti animalele răpitoare prada, arâtandu-şi colţii unul altuia.

O parte fus alipita la Austría, alta la Germania ssi alta la Rusía.

Nu s'a săvàrşit oare o mare dreptate, dacả cele trei bucăți rupte din Polonia au fost lipite iaras, formand un trup?

Aşa s'a intâmplat cu Bucovina şí Basarabia, care făceau parte odatà dín Moldova. Tara s'a intregit cu aceste provincii in care populațía băştinaşă romannă era precumpǎnitoare. Aşa ne-am largit granitcele.

După nicí 20 aní dela ràzboít, ceí bircuitii prind a fi semeṭi siti a ridica glasul revisionistilor, adicł a acelora care vor să se revizuiască tratatele şi să mute din nou graniţele.

Revizuirea nu se poate atinge. Noi n'am luat nicí o palmă de paxmant strǎin. Am inscris graniţele in jurul trupului neamului nostru imbucaxtatàit de duşmaní. Razzoíul a fost pentrus neamul nostru ca sil apa vie dín poveste, cus care s'a lipit la loc capul lui Faxt-Frumos.

Chiar aşa cum sunt graniţele noastre nus inchid neamul romanesc, in intregimea lui. Nedreptatea pentru noi n'a fost in totul inlaturatả. Aproape de jur imprejur tareit, se maí aute graíul românesc dincolo de granitele de azi. Neamul românesc a fost intins odată panả cine ştie unde, de jur imprejurul samburelui strans in jurul Carpatiilor, intocmai cusm razele soarelui se intind mai departe de globul luit luminos.

Nimeni nu ne poate nouă bănui, că am luat pămantul strảin. De-ai face drumul dela Bazias panä'n Sighet, apoi dealungu1 Nistrului sisi-al Dunãrei, roata in jurul țării nus ausi decat numai graius romannesc.

De-ar fi după sfanta dreptate, ar trebui sa ni se mai deie noi pămanturti din vecinătate, pe care trǎesc incă mulṭ̣̂ romaní.
(„Calend. Gospodatior")

## Bugetul exitraordinar va fil de 13 miliarde

## Impozitele restanite din 1932 se vor putea plăti

 cu bonuril de impozite rele vestit":

Dusa ultimele calcule faxcute la ministetul de finanffe - unde s'a lucrat in tot cursul zilei de Luní - cifra bugetulus extraordinas va fi de círca 13 miliarde.

Bugetul extraordinar - despre care s'a $^{\prime}$ vorbit cả va fí dat in executare Casei de amortizare - a fost intocmit şi dupa ce in cursul zílei de azai va ví revizuit, va fí integrat bugetu! general care a şif fost trimis la monitorul Oficia spre imprimare.

In vederea líchidării creanţelor arierate ale statului in legaturax directă cu bugetul extraordinau, s'au discutat sit masurille cartí se vor

1mpozite.
De altfel am fost singursl ziar care am anunţat că ministerul de finanţe va veni - chiar in sesiunea parlamentarả care se deschide la 14 Iunie - cu un proect de lege prin care se extinde dreptul de a se plăti debitele câtre stat cus bonuri de impozite ssi pe anul 1932.
D. mareșal Averescu în Capitală
$\mathcal{D}$, maresal oAverescu a sosit eri in Capitală venind dela T.-Severin.

Astäsi urmează a se hotärâ data convocării comitetulut central al partidutulu', cu care ocasie mareşalut va face declaraţit polttice.

## Carnil cari nu pol fi citite de scolari

Ministerul instructíunii a facut cunoscut tuturor directíunilor lista cărṭilor interzise şí care nes pot intra in biblioteca scolarsilui:

Gib. Mihăescu: Rusoaica: N.. D. Cocea: Fecior de sluga: Pentru un petec de negreată: G. M. Zamfirescus Maidanul cu dragoste; Madona cus trandafití; Camil Petrescu; Patul luí Proscut; V. Barnovchí: toate cărṭíle (Neamuluri coṭofenese, Achileon nudist-palace etc.: Mircea Eliade: Intoarcerea din raits; Gh. Calinescus: Cartea nunţií; Dr. Vlad: Psichoanaliza şí Eminescu : Lucrezzia Karnabat : Sexul de peste drum; Bilciurescu-Toneghin: toate cărtile (Fecioara lalificitaţie, Triumful adulterului, etc.) : M. Celarians : Polca pe furate; $\mathbf{N}$. Crevedia: Dragoste cur termen redus; Zaharia Burianal: Fectoarcle orizontale;

## Publicafiume:

Camera de muncả Arad aduce la cunoştinţ̣a lucratorilor, funcţionarilor particularí şi meseriaşilor (cari intrebuinţeazả in intreprinderile sau ateliexele for cel mult 7 lucrâtorí sau - forţă motricả de maximum $10 \mathrm{H} . \mathrm{P}$. din judeţle Arad, Bihor, Hunedoara, Alba sí Tărnava Micả aparţinaxtoare acesté Camere, ca in confomitate cu dispozitiunile art. VII. din legea pentru reducerea Camerelor profesionale (Capitolul Camerele de muncà) publo in Mon. Oficial nr. 99 din 30 Aprilíe 1934, cä cererife individuale de inscriere in listele electorale se vor inainta pană la data de 20 lunie 1934. La cerere se vor anexa următoarele acte dovedítoare : 1. cả este cetăţean român, 2. că a implinit etatea de 21 aní, 3 , că domicilíază de cel putfin 6 Iuni in circumscripţia Camereí, că nus este falit, condamnat pentru crime, sí cal nus este in recidivă pentru infraçiuní la legile muncitoreşti.

Conform art. VIII, nimení nus poate figura in acelas timp in colegitle electorale a doua sau maí multe Camere de muncă şí nici in mai mult de un colegius a Camerei de muncă.

Deasemenea nu poate figura in acelas timp si in colegisisl electoral al Camerei de muncả sí in acel al Camereí de Comert sí Industrie.

Se va pedepsí cis amendà de Lei 2000-10000 in folosul Camereí de muncả respectivà alegătorul care va fi votat de 2 saus mai multe ori la mai multe colegii ale Camerelor de munca sau la colegíul Camerei de muncả şí cel al Camerei de Comest şí Industrie.

Condamnarea definitiva atrage dela sine piederea dreptulus de a fi alegător saus ales 1a Camera de muncž șí Camera de Comert sí Industric pe o perioadă de 5 ani.

Conform art. 10 . privilegiul acordat prin legea din 1931 Uniunei generale a Micilor industriasi si meseriasí patroni se extinde prin Camerele de munca asupra tuturos meseriasitIor patroni cari poseda brevetele cerste de legi si sunt alegătorí aí acestei Camere.

Cezar Petrescu: La paradis general; Calea Victoriei; Nepoata Hatmanului Toma: Tudor Arghezi: Icoane de lemn; Tablete din tară de Kuty $\ddagger$ Poarta Neagrà ; F. Aderca; Tapul, Femeie cus carnea albà Ionel Teodoreantu: La Medeleni vol. II. si III. Fata din Zlataus Bal mascat \& Damían Stǎnoís: Camere mobílate; Fete sịi vaduve $;$ I. Minulescu: Roşu galben şí albastru; Corigent la limba romană; Bärbierul Regeluí Midas.

In editura Hertz. Colecţia celor 15 leí toate numerele; Idem: Amantele celebre ; idem: Aventurile submarinului Dox; idem : Revista celor 5 lei; idem: toate romanele in fascicole. Dr. Prunk: Ora sexsuala t Technica ssí misterele sexualitàtiii: Femei şi doctori.

## Dela P. T. T.

Se aduce la cunoştinṭa publicului că 1a expedierea unei telegrame, mai ales cand este destinata unei localitazfì marí, adresa telegeamelor trebue să cuprinda, in afarax de numele sí adresa destinatarului, profesiunea, numărul exact, etajul, apartamentul, etc.

Adicǎ, se vor da in adresă toate indicaţíunile necesare, care sâ conducả la predarea imediatà a telegramei la destinaţie.

Tot astfel, cand cineva iṣi schimba domiciliul intr'o casă cu apartamente numeroase (blockhouse-uri), este necesar ca locatarul interesat să-şi anunţe noua adresă, atat proprietarului ímobíluluí părăsit, cat şí portarului, intendentului, sau colocatarilor din noul imobil, pentruca atuncí când primeşte o telegramă, aceasta să-í fie imediat predată, fără să se maí cearả informaţii supplimentare dela expeditor.

## Stiri de tot felul

- Vineri se va deschide sestunea extraordinarà a corpurillor legiututoare.
- Ministru României la Moscova va fi numit d. Ciuntu, actual ministru la Ankara.
- In Consiliul de Ministri de ieri, d. ministru Titulescu a făcut o expunere asupra tuluror problemelor cu caracter extern.
- Monitorul Oficial, Nr. 13, publică regulamentul conversiunei, aprobat prin decretul regal in ziua de 6 Iunie.
- In Bulgaria au fost disolvate toate partidele politice.
- Din cauza dispariţiei misterloase a vice-consulului japonez din Nanking, relatiile dintre Japonia şi China s'au inăsprit.
- S'a deschis linia telegrafică Bucu-reşi-Moscova.
- Conferinţa Micei Inţelegeri se va Intruni Sâmbătă 16 Iunie a. c.
- România va plăti creditorilor streini
peste - câteva zile - 60 milioane lei.

Cronica dramatică. Teatrul Național Cluj-laBrad

## „Pescuitorii de umbre"

piesa in 3 acte de: IEAN SERMANT.
${ }_{n}$ Pescuitorii de umbre" sau ${ }^{n}$ Goana după umbre", plesa jucată cu atât suflet artistic de către cei 5 artişti dela Cluj, in 8 lunie 1834 la Brad, sub conducerea d. I. Tâlvan, a stârnit mare admiraţie in publicul puţin, dar select, care a atergat la serioasa drama ce s'a predat.

Tema piesei fericit aleasă şi bine redată, a adus la rampă un succes mare, ce se vede a fi a lui d. I. Tâlvan, care s'a transpus admirabil in rolul surmenatului (nebun) Jean. - Toată piesa e clăditǎ pe deceptia acestui personaj, care a căzut jerffă nemiloasei iubiri sincere din partea lui, dar incăpăţinată din partea iubitei lui. Surmenat in iubirea lui, Jean, işi insuşşste o idee fixă, de care nu se poate uşor debarasa.

Din deceptiii in deceptii, Jean cade răpus demonului iubirii, care totdeauna suceşte viata in acea bătaie a vântuiui ce duce la sinucidere. Zadarnic intervine mama sa cu monsineorul. Zadarnic se aduce in casa lângă Jean, Nely, iubita lui, de care se indrăgosteşte şi fratele său Rene, căci, diabolicul sentiment din sufletul omului, - care se naşte prin aşa zise „iubire" ill istǎpanneṣte pe om, ducându'l acolo unde spuneam mai inainte, la răpunerea vieţii indrăgostitulul.

Cu tot geniul său, Jean, pe buze cu versurile sale atât de alese, atât de mişcătoare, rămâne complect distrus, căsuṭa lui se dărẩme, şi-şi sfârşeşte viaṭa visând rochiṭa albă.

Parcă in urma lui undele eterului mai repetau sonor versurile:
„Văd o cǎsuṭă micǎ"
"Plerdutal in iarbă vierde"
${ }_{n}$ Te văd in rochiați albă..." etc.
Desigur publicul era inñduşit in suflet, ca in tot decursul piesei şi mişcat până la lacrimi. Parcà nici unul nu se simtea bine cu sfârşitul piesei. Simtea fiecare prea mare durere şil apăsare in inimă. Dar tocmai aci este arta. Să faci pe cel ce te vede, să simtă ca tine,... căcl artistul nu trăeşte pentru el, ci pentru alții...

Ansamblul piesei a fost la înălțime. D-na Talvan in rolul mamei cu o atitudine de erudită artistă. D-na Lapteş un fablou artistic. Era atât de transpusă în rol, încât părea, că trăeşte rolul convinsă. Dealtfel aşa şi i-se cere unei artiste. Pentru acest fapt fiind mult admiratả. Rene dl. (Vanciu) in rol - a dat dovadă de multă artă. Monseniorul bine. Despre dl. Tâlvan mai spunem doar atât: il cunoaştem dela Cluj, d-sa flind unul dintre cei mai buni artişti de dramă din tara noastră.

Cuvinte mult frumoase şi bune putem spune şi despe comedia ${ }_{\text {nSex-Appeal" jucată }}$ a 2 seară in aceleaşi condiţiuni, tot de trupa D-lui Tâvan.

Ion Blăgǎilă

## Convocare

Actionarii institutului de credit şi economii "ORIENTUL" societate pe actii in Brad se conveacă la a XXVI. Adunare generala ordinară, care se va tine la 28 lunie, eventual 8 Iulie 1934, ora 9 in biroul institutului cu ordinea de zi:

1) Darea de seamă a consiliului de administratie sil aprobarea conturilor de incheiere pe anul 1933.
2) Raportul cenzorilor
3) Descårcarea consiliului de administrattie ssi a comitetului de censori de gestiunea anului 1933.
4) Eventuale propuneri.

Dacả la 28 Iunie nu se vor intruni actionarii in numărul recerut de statute, adunarea, se va tine la 8 Iulie 1934 tot cu locul şi timpul arătat, când fără alte consideraţiuni se vor lua hotărâri valide.

Brad, 15 Mai 1934.
Consiliul de administraţle. Conturile de închiere per 31 Decemvrie 1933

Bilanţ. Debit: Cassa 570:35, Escont 533.465, Dobânzi restante $9027 \cdot 01$, Spese procesuale 581 . Pierdere 7549 , Total $551 \cdot 692 \cdot 36$ lei. Credit: Capital social 50000, Fond de rezervă $14044 \cdot 21$, Depuneri $463246 \cdot 15$, Depozit de cassă 24247, Tantiemă 155 , Tolal $551692 \cdot 36$ lei.

Profit si Pierdere Debit: Pierderea anului 1932, 768 Chirie 4200, Spese generale 3450, Impozite 1639, Total 10057 lei. Cridit: Dobânzi la escont 2508, Pierdere 7549, T tal 10057 lei.

Brad, la 31 Decemvrie 1933.
Vraciu, Groza Constantin, Davi 1 Avram.
Subsemnatul comitct de cenzori am examinat conturile bilant, profit şi pierdere de mai sus şi le am aflat exacte.

Brad, 1 Martie 1934.
Andron Indries, German Toader.

## Stiri sportive

Ponorul (Vata) - Juventus (Brad) 3:1 sau 3:2?!
Rezultatul de mai sus arată victoria C. S. Ponorul, dela matchul de footbal disputat in Lunea de Rusalii, cu echipa C. S. Juventus din Brad.

Matchul a fost foarte nehotăråt, din cauza unor diversităţt, care a domnit tot timpul reprizei intâi, prin partialitatate fâṭ $\$ \mathrm{sa}$ care s‘a arătat d. Tittch, arbitru, in tot decursul jocului, faţă de favoriții Dsale.

Deasemenea regretăm expresiile ce au fost aruncate de un domn, în public, jucătorilor, cari expresii numai onoare nu 1 -au făcut...
C. S. ,,MICA ${ }^{6}$

După o absentă de 3 săptămâni, pe arena sportivă „Mica" din Gurabarza, se va relaa activitatea fotbalistică obişnuilă.

Din seria matchurilor angajate, primul va avea loc Duminică 17 Iunie a. c. între C. S. „Mica" şi „Unirea" din Alba-Iulia, campioana judeţului Alba şi semifinalistă in campionatul Ligei de centru.

Dată fiind valoarea ambelor echipe, care dispun de forţe egale, ni-se anuntă un match din cele mai atractive.

Ca match de deschidere va juca „Mica* II. eu „Juventus" din Brad.

Inceputul primului match va fi la ora 4, iar "Unirea"- ${ }^{2}$ Mica" la ora $5^{40}$.

Pentru on. public din Brad, va pleca un tren dela Bis. ort. rom. la ora $3^{30}$ şi unul la ora $4^{30}$.

Prefurile de intrare, cele obis̨nuite.
G. P.

## Stiri de tot felul <br> - Ministerul instrucţinnii publice

 a dat un ordin circular către toţi învătăatorii ssi profesorii din tară, prin care se cere ca acei ce au mai multe catedre şi servicii să anunte ministerul pe care dintre acestea sil le rezervă deoarece in viitor corpul didactic nu vor putea sả aibe mai multe posturi.- Ministrul Instructiunilor publice a dat ordin că elevi scoalelor din tară nu au voe să citească altả lectura decât acea a scriitorilor : Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu, Ion Minulescu Tudor Arghezi, Gib Miha̋lescu si Cocea. Deasemenea s'a interzis citirea fascicolelor.
- Luni Suveranul a fost la Coransebes spre a asista la solemnităţile deschiderei liniel ferate dintre Caransebes-Resita.
ferate dintre Caransebeş-Resina, A luat parte si d. priministru Gh. Tǎtărescu.
- Cu ocazia sărbărilor dela 8 Iunie totí primari din tarà au defilat înăintea M. S. Regelui.
- România reia relajiile cu Rusia Sovetică.

România Jugoslavia şi Cehoslovacia, adică cele trei națiuni cari formează Mica Intelegere, au recunoscut - Duminică, la Geneva, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Desigur, în curând, se va aranja şi cu chestiunea Basarabiei.

Consiliul inspectorilor generali au inceput lucrările în vederea inaintărilor la gra-
dul I. a învătăătorilor, pe baza inspectiilor
speciale. speciale.

- In Spania s'a produs un puternic cutremur, in urma căruia multe locuinte au suferit stricăciuni.
- In America de Sud un paternic uragan s'a deslăntu t pricinând mari sticaăciuni, Numârul morților este peste 2000.
- D. I. Mihalache, la un congres naţional-tărănist tinut in jud. Muscel a cerut pedeapsa cu moatte pentra iefutori avutului public.
- Contribuabilii carı vor ach ta toate dările către stat până la sfârşitul lunei lunie, vor beneficia de o reducere de 7 lei la sutã.
- Pe muntele "Cetatea" - din munţii Apuseni s'a descoperit o noua mina de aur, care în scurt timp va fi exploatată.
- Examenul de înaintare şi definitivat s'a amânat pentru 25 lunie c.
-- La examen de controlori financiari, tinut in Bucureşti zilele trecute a reuşit ssi d. Simion David controlor în regiunea noastră. - Felicitări.
- La Brad s'a infiinţat un post de notar public.
- O delegație a consiliului de administrație a Băncii Naţionale a vizitat Luni și Marţi exploatările aurifere din regiunea noastră.

Scopul vizitei a fost ca să se vadă la fata locului progresele realizate şi posibilităţile de intensificare a exploatǎrilor de aur din jurul Bradului.

- Dimitrie D. Floru, administratorul delegat al băncii „Deva" a răposat subit in ziua de 9 Iunie, a. c., in etate de 51 ani.

Moartea acestui bun creştin o regretăm cu toţii. Avea o inimă nobillă și sărea in ajutorul celor lipsiti.

Bisericii noastre din Brad încă a donat un frumos candelabru cu 80 becuri electrice, in valoare de Lei 50.000 .

D-zeu să-1 odihnească cu dreptii săi.

- Recolta din judeful Arad a fost distrusă de grindină. Grindina căzută a fost de mărimea unui ou de porumbel.


## Stiri din Zarand

- Rezultatul alegerilor comunale din Brad:

Lista I. (liberală) : 365 voturi.
Lista II. (frontul plugarilor) 160 voturi. Lista III. (nationl tăra̋nistă) 66 voturi. Anulate 11 voturi.
Deci - calculându-se după voturile exzeminate au reușit: sapte candidați din partidul liberal: d-nii: 1. Bocǎescu, Valer Ambrus, N. Ronta, Lazăr Golcea, Cornel Grădina, Ion Cutean si Constantin Bordea.

Iar din lista a doua, trei : d-nii Feier Dǎnilă, Bolcu Sabin 1. Const şi Cazan Ion 1. Adam.

- In Hărtặgani din oarecare pizmă Popa Toader a ucis, cu 5 gloante de revolver, pe Tripon Petru, din acelas comună. Ucigaşul a mărturisit că a mal tras chiar si după ce victima era moartă.


## ARESTAREA <br> unei bande de falsifi-

 catori de monedeIn comuna Vulcana-Pandelea, a fost descoperite o bandă de falşificatori de monede.

Femeia N. Mierloiu, fiica tiganulu fierar Nae Barbu din Vulcana-Pandelea, ducẫn-du-se la magazinul de desfacere al fabricei de tesǎtorie mecanică "Fraṭii Brănescu", din comuna Doiceşti, să cumpere unele lucruri, între alte monede a strecurat şi catteva piese de 10 lei false. A fost inştiinţat postului de jandarmi din Doicesti care a înaintat, spre cercetare, pe femeie, postului de jandarmi din Brăneşti. Plutonierul Vasile Beşu, dela postul de jandarmi Brăneşti, făcând cercetări și o percheziție la domiciliul femeii, a descoperit ssi alte monede falsă, precum 20 kgr . tablă de alamă, necesară pentru falsificarea monedei.

Atât tatall, cât şi fiica, au fost inaintaţi legiunil de jandarmi, unde se urmează cercetările, intrucât se bǎnueşte că sunt amestecaţi si altil membrii ai familiei. (Untversul)

