## Deniturile și cheltuelele Statului

## - Cum a fost alcătuit bugetul -

Până Sâmbătă, bugetul tării va trece |lor 69.920.000; Ministerul Instrucţiunii, Culprin parlament căpătând, astfel, putere legală. Cred că nu-i lipsit de interes sax araxtăm cum a fost alcătuit.

Veniturile statului, cari ar acoperi cheltuelile, ar fi formate din următoarele sume: Impozite directe 4.051 .000 .000 . Acest capital al formează impozitele din: 1. Vămi 1.901.000.000 lei, 2. Taxele de consumatie pe băuturi spirtuoase ş̣ ceeace a rămas dela Monopolul Alcoolului 1.627.000; Impozite indirecte: 3 . Taxe pe alte articole de consumatie 3.055.000.000 lei, 4. Cifra de afaceri 1.750 .000 lei, 5. Spectacole 60.000 .000 ; Taxe de timbru şi impozit pe acte şi fapte juridice 2.065.000.000; Câstigurile Regiilor Publice Comerciale, ale Caselor autonome si ale Directiilor speciale 4.068,868.822; Ministerul de finante 315.100.000; Ministerul de Interne 80.907.484; Justitie 57.741.000; Afacerilor Střine 40.000 .000 ; Agricultură si Domenii 414.928.376; Ministerul Muncii, Sănătătii si Ocr. Sociale 17,231000 . Ministerul de Industrie și Comert 478.955.000; Ministerul Apărării Naţionale 378.636 .000 ; Ministerul Lucrărilor Publice şi ale Comunicaţii-

## telor şi Artelor 20.670.839.

Suma totală la venituri se ridică la 20.451.961.534 lei.

Cheltuelile au fost hotărite astfel:
Ministerul de Instructie, Cultelor sai Artelor 4.090 .000 .000 lei, Minsterul de finante 6.841.200.000 lei, Min, de Justitie 862.000.000 lei, Ministerul de Externe 350.000 .000 lei, Ministerul de Agricultură 520.000 .000 lei, Ministerul Muncii, Sănatăţii si Ocrotirilor Sociale 910.703.767 lei, Ministerul de Ind. si Comert 160.444.650 lei, Ministerul Apărării Naționale si Aeronatica 5.294.340.640 lei, Ministerul Lucrărilor publice si al Comunicatiilor 97.000.000 lei, Preşedintia Cons. de miniştri 20.054.000 lei.

Fond pentru deschidere de credite suplimentare si extraordinare 324.218 .477 lei.

Total general la cheltueli 21.251 .961 .534 lei. - Cheltuelele Intrec veniturile proape cu un miliard lei.

Dar ministerul de finanţe intentionează să realizeze suma de un miliard, din economiile ce se vor face in urma vacantelor de personal. Deci cheltuelile s'ar reduce la suma inscrisă la venituri.

## Constantin Brâncoveanu

Anul acesta se implinesc 220 ani, dela moartea creştinului domn Constantin Brâncoveanus. Cunoaştem cu toflii imprejuraxarile in care a fost ucis el şi família sa - de atotputernicií de atunci : Turcii.

Cu acest prilej cunoscutul poet romans V. Militars, i-a inchinat o poezie - care sintetizeazà evenimentele dela 1714, si pe care o publicảm şí noí maí jos:
Märire tién cerurile sfinte,
Martire Brancoveanul Constantin, Al cărui sange viu a curs fierbinte, Ca să rămadi de-apururea crestin...

Buнicii spun mereu a ta poveste, La gura sobii adunafi ou iotii, ${ }_{\text {STl }}$ i-atat de trist povestivea este, Că plang si Bunicutii si nepofii...
Prin lacrămile ce le curg sitroae, Ei văd, ìn musulmanul farigrad, A pruncilor tăi capete bălae Sub sabia gealatului cum cad.

And aevea gemetele tale
Privind cum cad feciorii-fi rand - perand, Si'u vantul iernii hohotind a jale. Te-aud pe tine cu amar plangand..

Dar după fiece cocon ce cade grex, Sub fulgerarea unei săbii lucii, Iu ochii ti-i ridici spre Dumnezeu $^{\text {ren }}$ Şi faci cu umilinf̆ă semnul crucii.

Şi isprăvind feciorii morti să-fi numeri, Bunicii şi nepotii, cu'nspăimant,
$V$ ăd capul tău cum sboară de pe umeri,
Cand sufletul ti-a fost rămas ne'nfrânt...
Si-atunci, cu gene ude ce doar sommsl
Cu-a lui arip̆̈a stă să-le usuce,
Nepotii'nalłă ochii lor spre Domnul
Si pentru tine fac o sfanta cruce..

Si-asa, din veac in veac, din gurà'n gură, Povestea ta o spun mireni si clerici, Sfant mucenic ca sfintii din Scriptură, Luminător şi ctitor de biserici...
Si ftindc'ai suferit, fära de vină, Pentru credinta ta, atâta chin, Ca unui sfânt azi fie se inchină, Ingenunchind tot neamul tău crestin...
Căci sus, $\frac{\mathrm{I}}{}$ raiul plin de mărgărinte,
In care tu vei vecinici merer, -
De mult, in ale Sale cete sfinte,
Ca sfânt ales te are Dumneren l...
Vasile Militaru

- La camera deputatilor, Marti a avut loc o intrevedere intre dnii Iuliu Maniu si Dinu Brătianu. Intrevedere intre cei doi bărbați politici a făcut mare senzał̧ie in cercuriie politice din Capitală.
- Ministerul de finanţe a pregǎtit un proect de lege pe baza căruia se va face un imprumut intern.

10 Iulie.

- Parlamentul va lua vacantă la
- La Sarmisegetuza, pe ruinele vechiului anfiteatru roman, ale cărui urme se văd şi azi, din iniţiativa d. primministru Tătărescu, se va ridica un mare stadion naţional

In vederea acestui lucru s'a ssi dat ordine sǎ se treacả îll bugetele comunelor sumele ce ar necesita ridicarea acestul stadion.

- Ministrul de finanţe aduce la cunoştinta tuturor cà numaí pânå la 30 Iunie c. pot plătí fărâ majorărí impozitele datorate pe primul trímestrus al exărcititiului 1935.
- Asasinul fostului ministrus de interne polonez a fost prins. El se numeşte Eugen A. Kilea sí este student in chimie.


## Opriţi-vă din calea pe care aţi apucat-o

Trǎim intr'o vreme când omul sfa depărtat mai mult de Dumnezeu, rătăcind in mocirla faptelor rele.

Copiii nu mai ascuită de parrinti, părinții n‘au grijă ca să dea copiilor o creştere aleasă, noi între noi ne minţim, ne inşelăm sil ne luptǎm din răsputeri ca să ne facem rău unii altora.

A venit timpul sæ zicem : Ajunge.
Ajunge cả perim, ajunge, tara ne vrea unitit, ajunge cx neamul nostru cere strallucire in iubire, viltejie şi credintă.

Din morminte, mucenicli neamului ne strigă să luăm aminte că am pornit pe câi gresite. Ne striga.

Opriti-vá şi apucati calea de inflorire a neamului şi de intărire a tării.

Să ne oprim.
Opritt-vă, intoarceti-vă spre liumină, nu mai Inaintafi spre besna - inturnerecul vietii.

Opriti-vă dela raxu, apropiati-vá de luafl lumina de va formafi sufletele sil le scàpaţi din ghiara intunerecului si a raului.

Cäldura cărtii si lumina scoalei să pătrundă, iubiţi sâteni in toate bordeele. Lăsaṭi-vă inimile slobode să primeasaă lumină.

Scoala luceşte strǎlucitoare. Nu-i partată de veninul răutăților de tot soiul. (Poşta Tär.)

Un inväfător

## Cromica poritica.

D. Barthon, distinsel nostrus oaspe din zilele trecute, a trimis M. S. Regelui Carol al României următoarea telegramă:

In momentul de a paraxst pămantul romanesc, tin sà exprim Maiestaṭíi Voastre sentimentele celei mai respectoase gratitudini pentrus toate atențiunile ecs care Majestatea Voastră a binevoit sà onoreze pe reprezentantull Franṭel.

Prietenia franco-romană a primit dela Majestatea Voastrà o consacrare care va mişca inima Franţci.
L. Barthon.

- Germania incearcả inchecrea unef triple allanțe intre Italia, Germanía și Polonia.

Scopul acestui acord este pâtrunderea pacifistaz a Germaniei in Polonia.

- D. Maniu va intra din nous in arena politica.
- Până Sambaxtă se vor incheia discutite la buget. Monitorul Oficial de Duminicả va publica bugetul semnat de Rege.
- Ministerul Instrucṭiunii a aprobat, in principits, trecerea elevilor de la gimnaziil la ṣcolile normale (curs inferior) dacă sunt locuri vacante ssi dacă au medía cerstà de reguíamentul școaielor normale.

In clasa V. normala trecere se va putea face nnmai in urma examenulusi de admitere.
D. Alexiu Davit, un distins membrus al Corpului didactic din judeful Hunedoara, a tradus in romaneste, dín limba italianá, un interesant studiud despre Educatía copilului in familie cunoscutuluri invaţatator american Angelo Patri.

După cum spuse sí d-sa prin tipăritrea acestei lucrârí, a făcut un lucrus bun şi necesat.

- In Turcia, zilele trecute, s'a officiat la oficiul staxiii civile cununia a doí „tineti"-。 El de 90 ani sí ea de 96 anio.



## Dușmanii pomilor roditori

## 7. Viermele fructelor

Este fără indoială cel mai mare al merilor, dar atacǎ în acelaş timp și perele, prunele, gutuile, nucile și caisele. Cărtile cele mai vechi pomenesc despre el. Scriitorii latini Pliniu, Caton si Columella au scris despre viermurile fructelor. Astăzi avem cărți întregi scrise de învăţaţi despre viaţa lui și mijloacele cu cari ne putem scăpa de el.

Este răspândit în trei părţi din lume.

Viermile fructelor iese dintr'un ou depus de un mic fluturas de noapte lung cam de ${ }^{1} / 2-1 \mathrm{~cm}$. Aripile dinainte au o culoare surie închisă şi sunt brăzdate de nişte dungi negre Mai au pe aripi un desen numit „oglinduţa", care-i făcut din dungi aurite, indoite in formă de arc.

Aceşti fluturaşi depun de 2 ori ouă pe an; în anii prielnici sii de trei ori. Femeiuşca aşează câte $50-300$ de ouă. Ea asează pe fiecare fruct numai câte un singur ou. Mai ales aşează ouăle în locul unde două fructe se ating, sau unde se atinge un fruct cu o frunză. Nu toate ouăle fac viermi. Unele sunt spălate de ploi, așa se explică (se întelege), dece în anii ploioşi sunt mai puţine fructe viermănoase, decât în anii secetoşi.

După $4-8$ zile ies din ouă omizile. Ele rod îndată coaja mărului sii pătrund înlăuntru. Alci îşi fac o căsutã mică și năpârlesc întâia oară, apoi îşi sapă un senţuleţ până la sămânṭă. unde năpârlesc a doua oară. Gaura pe care au in măr, o astupă cu-grije.

După ce au ros mijlocul mărului, ele işi sapă un alt canal până la margine" ca se poată ieşi afară. Când au ajuns vrăstnice au $12-\left.17^{m}\right|_{\mathrm{m}}$ lungime şi sunt de culoare roză, galbenă sau roşietică, după soiul fructelui in care trăesc.

## CREDINTE

## si obiceiuri chineze

Fiind azi Chinezii tare la ordinea zile, se scrie multe de toate despre ei, si oameni $i_{i}$ cetesc bucuros cǎci sunt doritori a cunoaşte mat deaproape acest popor urias, care face azi atâtea fiori-si atâtea cheltueli statelor europene.

Aci vom lăsa să urmeze câte-va spiciuri în credinţele şt obiceiurile chineze, credinţe şi obiceiuri adesea interesante si nu rar pline de poesie.

Intre altele, Chinezii cred că D-zeu a făcut cele 7 sunete muzicale din pământ, şi după credinţa religioasă ele sunt ascunse in pietre, mătase, arbori de diferite specii, dovleac, pielea animalelor, în orice påmânt şi aer. Ascultând orchestra (muzica) chineză, îti aduce aminte cǎ instrumentele muzicale sunt făcute din toate aceste materiale, in afară de aer, si că din combinaţia atât de bine calculată a celor 7 dintâiu se scot sunete fermecătoare, care este tinta tuturor muzicanților chinezi.

Când o bandă de muzică cântă, toate lumea la ei crede că în sunetul muzicel aude

Fructele atăcate se $\operatorname{coc}$ mai iute sii la sfârşitul lunei Iulie cad la pământ. Atunci omizile ies afară, se trag sub scoarta pomilor şi se prefac în pǎpuşi

După 20 de zile ies din ele flu turii. Acum femeiuştile aşează alt rând de ouă pe merele rămase sănătoase. Dacă merele sunł de soi târziu, viermii ies din ele se ascund în coaja bătrână a pomilor și-sşi fac un adăpost dintr'un fol de tesătură, unde petrec peste iarna.

Dacă fructele au fost culese incă înainte de-a fi ieşit viermile din ele, atunci el se preface în păpuşe în magazia in care punem merele.

Primăvara viermişorii se prefac în păpuşi. Din păpuşi ies fluturil din nou

Mijloace de combatere

1. Curăţirea pomilor în timpul iernii de coaja veche, sub care stau ascunşi viermii. După curățire e bine să văruim pomii. Voi scrie altădată despre văruitul pomilor.
2. Stropirea pomilor cu zemuri arsenicale. Am scris deja despre aceste zemuri. Se vor face trei stropiri. Stropirea cea dintâi trebue făcută îndată după ce a căzut floarea. A doua stropire se face după 7-14 zile, iar a treia cam la începutul lunei August, când merele au ajuns Ia cel puțin jumătate diu mǎrimea lor obişnuită. Cheia luptei contra acestui vierme este dea-l impedeca să pătrundă în fruct.
3. Fructele ce cad pe jos, să ke le adunăm de grabă sì să le dăm la porci, sau să facem din ele vinars (rachiu). In felul acesta nu dăm timp viermilor să iasă din fruct.

Să se aşeze cel mai tărziu până la 15 Iunie, nişte adǎposturi de momeală, la picioarele pomilor. Aceste adăposturi vin omizile, ca să se preschimbe inn păpuşi. Controlăm des aceste cuibare, cel puţin la 10 zile odată şi
tonul sunetului etern al naturii, care este intrupat in diferite lucruri insufletite şi neînsufleţite de ințeleptul Părinte al omeniri..

Lucrul cel urai împunător din China e o inmormantare pompoasă. In capul convoiului merge muzica, apoi vin insemnele de demnitate, dacă mortul a avut. După acestea vin mai mulți oameni cari duc: chipuri de animale, idolii, umbrele şi panglice albe sil albastre, coşuri cu mirezme ; iar inaintea cosciugutui sint bonzii - preoţi chinezi. Pe coscing se află un baldachin. Cosciugul este purtat de 4 sau mulţi oameni.

Numai de cât după cosciug vin copiii mortului, cel mai mare înainte. El e îmbrăcat zăbranic negru şi cu tristeṭa㐅 se sprijina introun băt gros. Prin aceasta se arată că e zdrobit de mâhnire şi că n'ar putea urma mortul fără a se sprijini.

Cei-lalţi copii îmbrăcaţi in alb urmează pe cel d'ntâiu. Femeile duse in scaune cu rezemaxtori, se bocese ssi plânng aproape la fel cum jelesc pe la noi femeile pe mort. Ajunși la groapă, preoții cântă vecinica pomenire şi-1 ingroapă. Inainlea gropii pun o piałră mare
nimicim omizile şi păpuşile ce s'au încuibat acolo.
5. Sǎ plantăm soiuri de pomi mai putin atacate de viermele fructelor. Mărul Astraham alb este cel mai puţin ałacat, iar mărul Pepin de Londra, cel mai mult.

6, Pentru soiurile foarte pretioase de meri sunt nişte săculeţi de hârtie subtire, prin care pătrunde lumina. Acoperim fiecuse fract cu un astfel de săculet si-1 descoperim numai cu câteva zile înainte de culegere, ca să capete culoare naturală (firească).

Lupta contra viermelui fructelor trebue dusă an de an, căci numai aşa putem scăpa de el. Fiecare pomicultor să se gândeascǎ, că sunt ani in care toate merele sunt viermănoase şi că aceşti dusmani ai pomilor fac omenirii pagube de milioane de lei.

Prof. Martin Ioan

## Strigăfuri

Subtire-i mandrufa mea
Bate vântul si mi-o ia
Si-o aduce'n calea mea.
Dă Doamne să cad̆̆ grinda
Să spargă capul la mandra
Să se strice si podeala
Să frangă gâtut la ceala
Fetele dela Braşen
Dwhănesc ssi fin băgău
Tese dracu de sub rap
Si le pune foc la pipa
Ese drcou de sub stean
Si le baga şi duhan
Duhănire-as n'am duhan
Aș tinea băgău si n'am.
Nu te canta că-s subtive
Că-s al dracului din fire
$N u$ te uita că-s mieut
Că-s al dracului pruncuf.
Bate-mă Doamne cu bâta
Nu mă bate cu urâta.
Nu mă bate Doamne rău
Că și eu sunt prunc de al tău.
Uite-o bate-o Dumnezen
Se uită la mine rău
Par'ca n'am iubit'0 eu.
Strigăte de Gheorghiṭa Negru si loan Vug.
de marmoră albă. In mijloc se află săpat un locaş în care se pune o candelă cu două focuri. După acestea aprind o hârtie, pe care sîņ desemnaţi : oameni, cai, îmbrăcăminte şi zeci de alte lucruri. Ei îşi închipuesc că aceste chipuri iau o transformatie materială, inviind, şi că vor fi folesitoare mortului in ceruri.

Clopotul dela Peking e în adevăr cel mai mare sil cel mai frumos sil lucrul cel mal artistic al Chinei, propus al indemânătăciei natale, care nu poate fi intrecut aproape nici prin produsele albiliității artei vestice. El cântǎreşte 600.000 kilograme, e inalt de 5 metri si are o lărgime la gură de 11 metri și jum., iar grosimea paretului e de 30 cm . E perfectiunea artei turnătoriei, nu are nici suflură si este in intregime scris in relief intrând sau esind, cu millioane de litere chinezeşti în mǎrime de 2 cm . Această formează miezul rugăciunei clasice budiste.

Ei cred că atunci când marginile puterniculuí și puternicului clopot sună lovite de limbă, el vorbeşte din inimă, dulce şi lung, cu teribilă voce vibrătoare, care se roagă pentru Buda și cheamă cu atâta induioşare pe credincioşi la rugăciune.

## Revoluția lui Horia, Cloșca și Crișan <br> - Romanili din Munfil Abrudului -

## Organizarea miṣcării

Cel mai important luers - dupà inceperea revoluttiei - care il preocupă pe Horía era organizarea militarǎ a ța㐅ranilor, care icepus cus numirea căpitanílor.

In scopul acesta, Horia incunjurat de garda sa, cutrecră toate satele din munții Abrudului numind in fiecare comună câte un caxpitan, aşa că in decurs de cateva zile el avea in mưnṭí 50 cǎpîtaní.

Caxpitani aceştia erau imparttití in două clase: Caxpitani nusmiţi şi juraţi de ceí tre căpitaní: Horia Cloṣca şi Criṣana; şi Căpitani aleşi șí juraţi de popor.

Fiecare câpitan avea pe lângă đânsul şi cate 2-3 caporalí, carí incă eraus numiţi ş̣í juraţi de Horia, Cloşca şí Crisşan; iar alṭii recunoscuţi de popor.

Ca semn de distincţiune cappitanil aveaus in palărie cate o píană; iar la brâu craus incinṣi cus sabie.

Amintesc aci maí jos căpitanií dín Zarand numiți de Crişan: Gheorghe Marcu din Criştior, Toma Birna din Vaca, Ioan Faur Tomnatec, Vasilie Sgarecius din Saxlişte, nepotul luí Cloşca, Ilie Dǎncuţ din Oci, Mícula Bibarṭu din Blajeni, Gheorghe Adam din Criştior, Popa Costan din Criştios, care era căpitan recunoscut de popor. - Afară de aceştía maí exaus in Zarand urmaxtorii: Adam Baba, Ioan Sava, şi nobilul Adam Pag, toti trei din Baia de Criş. Adam Pag in timpul revolutiei se intitula de vicecomite al Zarandului; apoi eraus din Brad următorií: Ioan Golcía, Ioan Suciur, şi Dànila Todoran.

Datorinţele acestor căpitani exau ca se inarmeze poporul sil se execute ordinele primilor caxpitani Horia, Clossca ssi Crişan. Peste poruncile acestora nus putea trece nime, sii o altax poruncâ mai mare nu exista, nicí chiar a impăratuluí.

Tot pentru serviciul revoluţié, Horia aveau mai mulṭi bucinatorí cu tulnice sị cornuri, pe cari li folosia la darea de alarmax.

In Zazand Crisan formá o cavalcrie constătatoare din 200 de callăreṭí, inchise intreg Zarandul eus pichete, sii introduse pasapoartele româneşti, aşa că exa a trece cineva prin Zarand saus a eşí faxà de a avea pasaport romanese.

Primarii vechi fură destituiti din serviciu sí inlocuiţí cu alţii. - Tot ce lipsea taaranilor in aceste zile grele, exaus armele, dar primul căpitan - Horia - se ingriji şi de aceste, dand ordin tuturor fiesarilor să fabrice làncí şí sâbỉ dupả modelul de lemn dat de dansul.

## Conducerea Transilvaniei

In timpul revolutiei din 1784 in fruntea guvernului din Transilvania se afla sasul Mihail Brukenthal, născut in ansul 1721 in Nochrich - o comunå lângå Síbits.

El era un om inzestrat cur multe ca1itaṭi bune, dar lipsit total de energic, făa spirit politic ssi idei de organizare. - Prin exteriorul său frumos, incả de tíner, intza in graţia imparaăţesei Maria Terezia, care dintr'un simplu vicenotar al magistratului din Sibis, il făess guvernator al Transilvaniei. - Fiind el nåscut şi crescut intre saşi, nus cunoştia abuzurile nobilimii ungureşti, şi nici grelele suferințe ale bietului popor roman. Dovadă este nerezolvarea multelor plangerí inaintate de Horia.

Impăraxteasa Maria Terezia, deodata cu numirea luí de guvernator al Transilvanieí 1a 1777, ii puse in vedere mai multe chestiuni şi in deosebi if rccomandax, ca se ia in apaxrare trista soarte a bietulusi iobag român, contra tuturor asupririlor nobilifor unguri. - Atra-gându-i totodatả atenţiunea asupra respectǎrii regulamentului urbarial despre care am vorbit mai inainte. Baronul Brukenthal insă nus luă in seama ordinele impaxà̆tesei Maria Terezia,
aşa că sưb guvernarea luí, soarta poporului român, ajunse intr'o stare isuportabilă.

In zitua de 4 Noemvrie 1784 când baronul Brukenthal primi stirea despre rescoala din comitatul Zarandului, el in loc sả caute cauza, şi sả domoleasca poporul cu cuvinte blânde, ascuitandu-le plàngerile, şi satisfǎcân-du-le dorinţele lor, trimise un curier special la comandamentul general al armatei din Transilvania, la baronul Preisz, cerand a trimite armătà spre a potolí revolutía. Baronul Preisz insă fînd un om maí cu inimă, şí care vảzuse soarta in care sii afla acest popor, nts dete ascultare cuvintelor guvernuluí. El ştia, că iobagii romani s'au resculat in contra unei clase care nu era väzute cu ochí buni la custea imperială din Viena, ştia şi aceea, cã zevoluţia exa indreptatâ contra sistemului feudal ungusresc, pe care insuşi imparatest losif al Il-lea doria să-1 vadă nimicit, şi afarł de aceasta el avea ordin mai inalt, så nu intreprinda nici - mişcare mixitarả̉ fxpaả ordinul guvernuluí din Viena. - In chipul acesia ba-onul Preisz era intre ciocan şi nícovală.

Dacá pleca cus armata in contra răsculatilor trebuia se inpuşte in ei, şi in cazul acesta el era acuzat, cả a impuş̣cat supuşii impaxatului, a impusscat pe poporul contribuabil, pe acel popor pe ai căruí umerí zăcea povoara ṭărí ; iar dacă nus pleca se intampla un raxu sí mail mare.

Totuşí in incurccatura aceasta in care se afla se decíse, să nu facă nicí un pas pânăce " peimeste ordin din Viena: Pană atunci 2 no tsse guternului din Síbís, să repare cirsmurile aşa ca sa fie comunicabile, sị să se ingrijeascả de intrettincrea àmatef.

In zius de 5 Normvrie 1783 baronul Brukenthal, vǎzànd, cả situnç̣̂a se agraveaš, cerus din nou iutervenfia armateí, ameninţiwd cà in caz contra: va proclama starea de asediu şi va da ordin nobililor să se ridaice contra resculaţilor.

Baronul Preisz prevăzu urmările pe riculoase ale acestui plan, din care causa trimise o parte din trupele sale caltre teatrul revoluțié, insă le dete ordin să nu inceapă níci - acţiune militarà in contra ţăranilos romaní. Astfel armata ajungand la locul destinat, sta sii privia cum se formau cetele resculațílor, si cum distrugeau curţile nobililoz, zicand cả a aşa peste cateva zile Românii vox fi staxpan in Transilvania.

In aceste inprejurarai curajul țaxranilo incepu se crzască, iat curvintele lui Horia, ca armata nu se va opune se păreaus a fi adevărate.

Văzâná guvernul din Sibius, că baronul Preisz nus intreprinde nicí o mişeare respective actíuge milktară, in contra resculaţilor, recurse Ia un alt mijloc, trimitand patente, şi punand premii mari pe prinderea capiior sevolutieí, ameninţind, că primarii din fiecare sat impreună cur treí locuitor! vor fí omoriţí şis trimiţind pe episcopi sí preoțí ca se domoliascà poporul revoltat.
(Va urma)

## Franta şi Mica Infelegere <br> Cât timp Ungaria nu a fost o unealtă in mâi-

Istoria se repetă, in ciuda tuturer sfortărilor de a o evita, se repetă cu acea obrăznicie care te face adesea să-fi eși din fire. Și spun toate acestea peniru că - deși repetititia nu s'a produs incă - sunt suficiente imperative de natură a o dovedi. Franţa revine treptat pe calea politicei ei traditionale, care i-a adus atâtea succese în trecut şi care îi rezervă surprize piăcute pentru viltor. Asigurând un timp destul de zndelungat la gloria efemeră de a asigura pace pe continent, Franł̧a s'a văzut nevoită a căuta o intărire a raporturilor ei cu Germania și Anglia. Experienta cu Germania însă se prezintă sub un aspect cât se poate de sumbru. Deoparte inarmările ascunse ale vecinei, de alta bombele revizioniste ale ducelui sunt de natură a arunca Franta pe drumul spinos al aveoturii. Insă desigur că la timp au fost crelate acele corective capabile de a salva atât situaţia critică a Franţei cât și ideia de pace, pentru un anumit timp cel puł̧in.

Mica Intelegere apare ca o federatie demnă sǎ joace un rol nn numal in basinu! dunărean, in Balcani, dar si in toată Europa nile ducelui, Mica Intelegere avea un rosi aparte ssi eficace in tot Sud-Estui european.

Orizonturile ei, în urma atâtor evenimente externe sta lărgit. Eforturile Franţei de a asigura pacea, cu riscul atâtor abdicări, s'au lovit de eforturi egale şi contrarii. Dacă republica s'a văzut înşelată in aspirațiile ei, aceasta dovedeste că odată şi odată - on revient tooxfours - va apuca pe drumul inţelegerilor fireşti. \$: de aceea relsarea politicei traditionale de

He fatả de micile puteri, nol am salutato cl: to: entuziasmul. Alffel, nolitica imperiaismetor proiesate de unele state cu iendinţe de expaissiune teritorială şi politicŭ, ar avea rołti sorţii unei iz'ânzi sigure, 0 mai : 'rânsă apropiere de Mica Inṭelegere, o mai sinceră colaborare cu ea, iată ce ar putea să invioreze atmosfera din ce in ce mai confuza a Europei Centrale. lar asalturile germare si italiene la siguranta păcii ar deveni o simplă flaşnetarie de ocazie, peutru perpetuarea unu mit a cărui disparitie este astăzi o necesitate și politică dar şi morală.
(din Ardealui 1 1ber)
P. N. P.

Din activitatea căminului cultural „JHL" Material didactic pt. scolile ain juct. nostru
Căminul cultural "Jiul" desvoltax in tara noastră o activitate lăudabilă. După înfiintarea cominului culturai „Vaṭa de jos" dl. Locot. medic Lupulescu conducǎtorul căm. cult. „Jiul" (cu filialele in diferite judefe, a b!nevoit să expedieze prin d. mnv. I. Tudor un neobosit dascăl, material didactic intuitiv, la scoalele jos notate ; care material se afla depozitat până în prezent la căminul cult. Vaţa de jos, și se poate ridica in orice zi de dnii inv. sau delegaţii com. şcol. respective (dela scoala prim. din Vaţa). Astfel pentru fiecare, dintre aceste şcoli s‘au preluat dela Casa şcoalelor și a corp. didactic următoarele.

1 hartă plani glob.
2 tablou religioase.
1 tablou Avram Iancu
1 tablou istoric
17 tablouri $\$$ St. naturale.
Scoalele:

Chimidia, Peştenita, Boiul de sus Nandru, Urolu, Negoiu, Preveleni, Bârcea mică, Ruși, Bejan, Saxliştioară, Govał̉jdia, Blăjeni, sat - plai, Telu, Strâmba, Brănişca, Bicău, Câmpuri-surduc, Curpeni-Hateg, sil Mesteacăn.

Materialul neridicat până la 10 Iulie c. se va depozita la Rev. sic. Deva de unde se va putea ridica incepând cu această dată.

Cred că sunt in asentimentul cetătenilor de bine sas exprim pe această cale, cele mai sincere mulţumiri dlui Locot. medic Lupulescu si d. Tudor pentru interesul si oboseala ce au depus în ogorul şi folosui educ. naţionale şị scolare.

Adresele de confirmarea materiolulul împreună cu inventarul. se vor fnainta căm. cult. Vaţa de jos, de unde in bloc se vor inainta dlui Loc. medic Lupulescu la Căm. Cult. Jiul. secretarul căm. cult. Vaţa de jos Ion Blăgǎilă

## Băile Vaita de jos

Bǎile Vaţa de jos sunt situate in comuna cu acelas nume, judeţul Hunedoara, in direcţiunea N ., la 16 Km . de orăşelul Brad.

Staţíunea balniară este inconjuratả de munţi, cu o vegetaţie abundentă, ceeace face ca să fie adăpostită de vânturí.

Bàíle Vaţa de jos sunt legate prín linie feretă: prin gara Vaţa de jos şi staţiunile Arad şi Brad.

Viaţa liniştită, eftină, aerul de munte rece si binefăcător, fac ca , in fiecare an, să aducă vizitatori mulţi, dornici de repaus şi reconfortare.

Bǎile dela Vaţa se recomandă
pentru diferitele manifesta|íuni reumatice, boale de piele, boale nervoase, etc.

Apa sulfurată e caldă, limpede, puţin verzue, gustul sărat-amar, miros de ouă clocite; fînd agitată degajază Hidrogen sulfurat.

Durata sezonului, este dela 15 Mai, la 1 Oct. Medic dirigente al staţíunei este d. dr. S. Rişcuţia.

Excursiuni se pot face: la BradGurabarza (steampurile soc. de exp. aur. „Mica" - cea mai mare instalatie din Europa, ) la Trebea (mormântul lui Avram-Iancu şi Goronul Iui Horia), la "Grota" dela Prihodişte, la Baia de Criş, etc.
G. C.

## Protejarea muncii naționale <br> La Senat s'a depus proectul de lege <br> Contractele de angajare de personal

pentru utilizarea personaluluil românesc in intreprinderile de tot felul.

In virtutea acestui proiect, industriile miniere, comerciale, bancare şi intreprinderile de tot felul functionầnd in România, sunt obligate să aibă personal românesc în proporție de cel puţin $80 \%$ in fiecare din categoriile de personal ce utilizează şi cel puţin $50 \%$ din membrii consillului de administratie, comitetelor de directie si al cenzorilor.

Preşedintele consiliului de administratie va fi român.

Industriile cari s'ar infiinta dut ă promulgarea legii şi cari ar avea nevoe, vremelnic, de o proporţie mai ridicată de personal străin, va putea obtine, pe baza unui jurnal al consiliului de miniş̧tri, un termen de 2 ani, inaintea căruia, proportia personalului romần să satisfacǎ personalul de mai sus.

In interesul sigurantei statului şi pentru categoriile de industrii sau alte intreprinderi cari au legătură cu apărarea natională, incadrarea intregului personal straxin si român din intreprinderi, va trebui să fie autorizată de ministerul Industrtel, după propunerile ce se vor face de o comisiune compusǎ din câte un delegat al presedintiei consiliului, al ministerului industriei, muncii M. S. M.

## Stiri sportive

C. S. Ponorul (Vaţa) C. S. Vaşcău (Bihor) 7:0 (4:0)
Duminecă 17 VI. c. intre C. S. ${ }_{n} \mathrm{Po}-$ norul" şi C. S. "Vaşčau" Bihor s‘a disputat un match interesant, pe arena de football din Vaşcău.

Până la Vaşcău, drum de 5 ore -$60-70 \mathrm{~km}$., jucătorii şi insoţitorli echipei Ponorului, - au putut vedea una dintre cele mai frumoasă părţi ale tării noastre, 0 adevărată panoramă naturală. Căci drumul Vaş̧ăului duce printr’o regime pitoreaseǎ şl încântǎtoare...

Ajunşi la Crişul Negru, jucătorii Crişului Alb, au desfăşurat un joc frumos, procurând plăcere publicului f. numeros, care in ploaie torentlială, a urmărit cu atenție jocul, nesinchisindu-se nimeni de ploaie.

Jucătorii ambelor echipe au jucat elegant sil fin. In tot decursul jocului nu s'a observat nici o tendintă de brutalitate. S'au depus marı eforturi din partea echipei Vaşčului, insă toate au rămas in fiasco, în fał̧a technicei si armoniei perfecte, ce a caracterizat echipa „Ponorul"-ui.

Cu formatia de Duminică dela Vaşcău, ${ }_{\text {„Ponorul" }}{ }^{\text {p }}$ poate sta, fałă'n faţă cu oricare echipă de sportul football.

De altfel făcând abstractle de echipele centrale a judetului Bihor, adicả cele din OraJea Mare, echipa Vaşčului este una dintre cele mai binevăzute din judeł.

Cum zic, daca timpul era favorabil, desigur scorul erd mult mai mare. Dar noroinl şi băltoacele precum şi pâraile ce curgeau in lung síin lat pe teren, au provocat jucătorilor multe esecuri sii mai ales „bǎi de nămol" (cămulte esecuri si mai ales "baxi de nămol" (că-
zătur). Cu toate acestea rezultatul aprecabil de $7: 0$ in favoare Văţenilor, arată vigoarea sil de $7: 0$ in favoare Vatenilor, arata vigoarea

Ion Blăgătiǎ
cu dată certă, incheiate inainte de promulgacu data certa, incheiate inainte de promulga-
rea prezentei legi, vor fi considerate valabile, rea prezentei legi, vor fi considerate valabile,
Insă numai pentru durata obligatorie prevăInsă numai pentru durata obligatorie prevă-
zută in acele contracte şi in nici un caz penzută in acele contracte și in nici un caz pen-
tru mai mult de doi ani dela promulgarea legii de fată.

Nouile angajări de personal ce se vor face de aceste întreprinderi, dupa publicarea acestei legi devin definitive numai dupǎ obţinerea autorizării de incadrare.

Fiecare întreprindere este obligată ca, la sfârşitul fiecărui an si cel mult pănǎ la 1 Fel ruarie, să trimiteă ministrului industriel un tablou, care va cuprinde nominal intregul personal străin şi român ce utilizează cuindicarea funcţlei ce îndeplineşte şi remuneraţiei ce primeşte.

Intreprinderilor cari vor contraveni acestor dispozitiuni li se vor aplica sanctiun variind intre avertisment şi inchiderea intreprinderii, după gravitatea vinei.

Sancţiunea închiderii intreprinderii este definitivă şi nu va putea fi ridicata sub nici o formă.

Toate intreprinderile sunt obligate a pune la dispozitia ministerului industriei, toate actele necesare pentru controlul aplicării legii. din "Universul"

## Dela „Societatea Academică a

 Studenților Universitari Hunedoreni din Cluj".In urma reorganizării interne a societățí, prin redactarea unui nou statut si regulament, di. Drd Victor Crişan președintele soc., impreuna cus intreg comitetui, una cus intreg comitetul, a demisionat pentrus a se alege un nous comitet executiv in conformitate cu noile dispozitruni statutarc.

Astfel in Adunarea Generalà a soc.
din 16 Maiu a.c. s'a ales noul comitet şi anume
Preşedinte: Drd. Victor Crişan
Vice-pressedinte Drd. Ioan Furdui
Secretar general Vasíle Macra Bibliotecar Valer Bârcean
Cassier Cantemír Tírică
Controlor Ivan Popovicits
Membrii in comitet I. Drd. Emil Sedan
II. Traían Ştef.

Secretari: şed. com. Octavian Păcuraru
şed. plen. Gheorgae Cigăreant.
Pres, com, art.-lit. Petre Cimponerits.
Tot in aceasta şedinţa au fost aleşi urmǎtorii d-ní in comisia artisticà-literarà :

Aurel Doroga, Eugen Chinda, Ioan N Codrian, Liviu-Dominic Raţits, Ioan Cioara sí Valer Crişan.

Noul comitet executiv a fost ratificat de către Onor. Rectorat al Universitadiii din Cluj.

- Societatea Academică a Studen tilor Universitari Hunedoreni din Cluj, organizează in cursul lunei Iulie a. c. un turneu artistic cultural în localităţile principale ale judeţului Hunedoara cu piesa ,,Unchiul din provincie" (comedie bufon muzicală in 5 tablouri) in localizarea dlui Vintilă Rădulescu, prim regizor al Teatrului Naţionai din Cluj.

INTINERARIU.
La data de 13 VII. Bura Barza, 14 Brad, 15 Deva, 17 Ilia. 18 Hunedoara, 19 Simeria, 20 Geoagiu-Bǎi, 21 Haţeg, 22 Petroşeni, 24 Lupeni, 25 Lonea.

## Casa corpului Didactic acorda mari credite pentru cartí didactice la sate

Se aduce la cunoştinṭa d-lor învăj̣ători din întreaga tară că, pe temeiul unei convenții încheiată cu Asociația Editorilor Român vom acorda - pentru o cât mai bună şi mai lesnicioasǎ răspândire a manualului didactic de care suferă mai cu osebire şcoala sătească - un imprumut exceptinnal in urma cererii ̂nvăłătorului care va indica suma dorită.

Dăm mai jos lămuririle necesare in vederea acestei aprovizionări posibile graţie susmenṭonatei conventii :

1. Acest bon se cere prin poştă direct de către domnii învătători Casei de Economie Credit şi Ajutor a Corpului Didactic indicând suma solicitată.
2. Odatǎ cererea aprobată, bonul va fi trimis direct prin poşta solicitatorului.
3. Invǎtătorul va putea cumpăra cu acest bon la orice librărie din ţară pentru elevil clasei sale cărfi şi rechizite scolare in valoarea corespunzătoare sumei inscrisă in bon.
4. Librarul va primi in locul sumei in numerar acest bon.
5. Cu acest bon nu se pot cumpăra decât exclusiv cărți și rechizite şcolare.
6. Acest bon e individiual, - el nu e transmisibil, nici negociabil.

Totodata se face cunoscut celor interesaţi cǎ cererile pot fi ndresate incepând de azi, Casei de Economie, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic.

## Serbare scolară

In ziua de 16 Iunie c., şcoala de copi mici din Aninoasa-Hunedoara, de sub conducerca sârgusincioaseí conduc希toare Maria Popa, a dat o frumoasă serbare scolara, cus micuţri copilaşi. - Reusita serbarsií, aus intrecut toate aşteptarile publiculus.

S'a jucat, „Albă ca zăpada piesă in treí acte, copii, s'ats achitat cu prisosinta de rolurile cari le-au avut. - Decorul a fost cus gust intocmit.

Pǎrintele Fanu, a ţinut intre puncte o frumoasă conferinţă religiosă, care a avut efect moral nesǎgǎduit.

Domnişoara inv., a inţãles insemnătatea armoniei ce trebue sax existe intre apos tolul cărțií şí intre al bisericeí, cǎlăuzită fîind de maxima "nimic färă Dumnezeu"

A fost cea mai frumoasæ serbare ce s'a dat in comuna noastră. Aducem vii mulṭu miri Domnişoarei invatţătoare care-şi inţclege menirea şi 0 rugaxm ca şí pe mai departe, sả ne facă parte de astfel de reinvieri suffeteşti.

Asistent.

## Stiri din Zarand

In lunile Iulie şi August gazeta „Zarandu1" va aparre numai la 1 şi 15 ale fiecărei luni. Dela 1 Sep . işi va relua mersul normal.

- Duminica trecută a fost instalat preot in comuna Dupăpiatră - de d. protopop Indreí, tanărul slujitor al altaruluío.. Morar Avram.
- Un grup de 30 ofiţeri, elevi ai școalei de războitu, a cantonat la Vârful Vulcan pentru a face aplicațiuni practice.


## Posta redactiei

Asistent - Aninoasa.
După cum vedeţi v'am satisfäcut, in parte.

Cauza?. Clişeile trebuesc lucrate la zincografie la Bucureştí şí costă mult. Dacả credeţi că ati putea suporta d-voastră cheltus elele - aproximativ 220 lei, - và stam la dispozițic.

Altfel, regsete. Suntem saxrací. Mulţumim pentru abonament.

## Atenfiume:

Avem mulţi abonaţi cari nu ne-aus achitat abonamentul pe anul trecut.

Asteptaxm incă o sâptămânå. Dacax, totuşi, nu-şi vor aminti incả de noi, le vom face o surprizà, dar de sigur neplăcutax, in numaxrul vititor.

