

## P. S. S. Dr. GRIGORRE COMSSA

## EPISCOPUL ARADULUI - vorbește gazetei noastre ,.Zarandul" <br> P. S. S. Dr. Grigorie Comşa, Epis-

copul Aradului, o figura proeminenta in viata bisericească şi culturală de azi a Ardealuluti, un neobosit apostol, odata cus arhiereştile binebinecuvântărí, cu carí ne-a hărazzit, preţuindune munca ce o depunem, - ca râuleţele nící de lumină culturala," - prin condeiele noastee, ingazeta "Zarandul", ce o conducem, a bine voit să raxspundă şị să incuviinţeze publicarea in coloanele gazeteí noastre a intervievuluí solicitat de reporterul nostru P. S. S. cal ocazia viziteí canonice ce a făcut-o in comuna Cazzăneşti jud. Hunedoara.

Micile publicatii au rost in viaţa noastră culturalâ ? Cat şi în ce mod pot aduce un real folos? (Desigur e vorba de gazetele
provinciale).
"Micile publicaṭii aus mare rost in viaṭa noastră culturală, pentruca intai de toate cultura nu este bine sa fie monopolizatx. Cultura nu porneşte de la un singur centru sí ca să răspandeşti cultura nus eştí legat de un singus loc. Nus tuebuse să locuseşti intr'un singur oraş ca să lupţi inpotriva egoismuluí。Ca să inveţí pe cineva a-şị infranna mânía, pisma, a fí curm anit in judecata sa, a fi bun cetąţian, a-şi cunoaşte bine trecutul târií, a cunoaște

## Problema localismului economic

Cercetători meticuloși ai crizei economice, fie economişti de specialitate, fie diletanți ocazionali, au căutat să desnoade nodul gordian al impasului mondial prin fel şi fel de paliative, prin variate inovaţii şi formule atot lecuitoare. De"câteva timp însă-şi aceasta, mai ales datorită planurilor cinguenale sovietice şi al revoluţiei Roosevelt - toată complexitatea acestor reţete economice s'au concretizat in două formule antagoniste, de la victoria uneia sau alteia, atârnând rezolvirea crizei economice.

Aceste două formule sunt: economia dirijată - adică refacerea economică după un anumit plan perfectat până la amănunte ssi realizat - cu mijloace dictatoriale - de către o singură conducere şi pe de altă parte liberalismul economic, care încredinţează legilor naturale economice, vindecarea maladiilor economice prin mijloacele fireste ale liber-schimbului și a concurenței loiale.

Nu suntem noi în măsură să ne pronuntăm pentru una sau alta dintre aceste formule, atât timp cât ele sunt in stadiul experientei şi ne lipseşte cadrul perspectivic al timpului, care să ne puie rezultatele în adevărata lor lumină. - Luxul de argumente cu care fiecare dintre adepţii acestor principii caută sả dovedească temeinicia ssi potenţialitatea formulei pentru care Iuptă, ne dovedeşte un singur lucru şi anume: că efectele acestor principii nu pot fi universale şi că sunt atâtea imponderabile economice, climaterice, sociale și biologice, cari impart ţări sau părţi din teritoriul unei $\dagger$ tări între economia dirijată și liberalismul integral.

Pentru noi şi pentru acest ţinut, care își are problemele ei specifice, nici economia dirijată printr'un comisar guvernial cum au vrut democraţii naţionaltărănişti şi nici liberalismul concurenţei naturale nu vor putea ađuce propǎşirea
economică. De acest adevăr se pare că e convins si Dl. ing, si director general al Societăţii ,,Mica" I. Giugurtu, care, deși in revista D-sale "Libertatea" e adeptul liberalismului integral, a sim̧̧it nevoia ca în ce priveşte acest ţinut cu care s'a identificat complect - să facă ceia ce numeşte francezul : „corriger la fortune ${ }^{\text {u }}$.

Şi iată de ce - credem noi că a fost necesar acest lucru. Intervenționismul Statului - fie prin comisar special, fie prin legi, creazằ mijloace de câştig artificiale, care ţin atât cât durează ajutoarele și depind de isteţimea factorului intervenționist. De îndată ce ajutorul lipseşte sau conducătorul nu e priceput, situaţia economică a intregului ţinut va rămânea precară, ca și în trecut.

Mijloacele de remediere trebuie să vină chiar din posibilitătile de producere ale ţinutului însuşi. Creare de noi mijloace de câştig prin pomicultură sericicultură, avicultură etc., industrii casnice țesătorii, etc., educarea şi dirijarea copiilor spre meserii - ce edificatoare In această privinţă a fost expoziţia şcoalei de ucenici, pe care o chinezerie biurocratică o impedică să devie, ceiace trebuie să fie: o scoală elementară de meserii - sunt numai primele jalonări pentru educarea populaţiei, ca prin mijloace proprii şi cu ceiace îi pune. la îndemână un sol ingrat și un sub sol bogat să parvie la o situație economică mai bunǎ.

In privința aceasta rolul societăţii "Mica" e imens şi ne bucură faptul că întelegerea realitặ̧̧ii crude s'a făcut în afară de imperativele unor principii fixe, ca numai din studierea atentă a problemei locale. E o imixtiune a principiilor localismului educativ în materie de economie, imixtiune, care dovedeşti din partea iniţiatorului o adâncă cunoaștere a problemelor generale, care agită timpurile actuale.
cele mai bune metode de lucrare a paxmantului, nu e nevoie sax te legi numai de un oras central.

Aṭi văzust vreodatả cả numai raurile mari sà fie de folos? Este adevarat că numa raurile mari pot purta corabii, dar sọi paraxia şele de munte fecundeazả câmpiile sịi luncile pe unde trec. Aşa şi gazetele de provincie aduc marí foloase, căcí aduc ştirí locale, despre fapte şi oameni, cu amănunte, cari nu se trec in publicatiile mari. O foaie provinciala cunoasste mai bine pe oameni sí imprejuturarile şi dacă ea nu are in vedere caş̧tig material va fi de mare folos pentru apararea spiritului naţional ssi moralitatea publicá.

A face apostolat cultural inseamna a exercita dragost a faţă de aproapele prín culculturả, a-1 face şí pe el părtas bunurilor culturit, ori cuntactes zilnic cus cet mai rpropiati, cunoaşterea lor, te indreptaţeşte sa le dai o hrana suffeteascax.

Şi maí este ceva. Ori cat de mult s'ar difuza cultura prin ziare, cotidiane, reviste din centrele ṭarrii, orí catà putere de muncà au conducatoril din centrele culturale, fortcele lor nu dispensiaza de la activarea altor fortce. Un ziar local poate fi un element preţios de transmisiune şi infuzie in conş̧tiłnṭa poporului a ideilor morale sii intelectuale. Un ziar local poate fí o tribună a nevoílor satelor. E paxcat de Dumnezeus că se cheltuesc zecí sí zecí de milioane cus propaganda politică in acelaşi timp cand din cauza drumurilor rele nu te poţi apropia de unele sate.

Un ziar local poate arata neajunsurife, stările sanitare, administrative, culturale sis morale ale fiecăruísat, arătand cazile de indreptare.

Eu nu cred ca un ziar de provincíe să fie o miniatură a unui ziar din capitală, cu sstiri de totfelul din toată ţara și mai ales politice, pentruca să fim drepṭi, numaxul de voturi ale unui saus altui partid politic nu prea influenţiazả cultura satelor. Eus cred ex cea mai mare mísiune are un ziar local, daca să ocupă de suffetul neamuluí, ca el să fie in continuarea traditieí.

Dar aicí intraxm in problema pusă la intrebarea a dous".
II.

In ce priveşte cultura dela sate (tară) este ea pe cale bună, in prosperare sau stagnează? (Intrebarea este în leğătură cu vizitele cano-
nice ce P. S. Voastrá araz obosealả le indepliniti, in cele mai sumbre cătune a Eparhiei P. S. Voastrà).
,.Eur am informaţic cả poporul de la sate citeste mai ales partea agricolia a unus ziar local. Unele ziare aus sí o rubricả religioasă şí aceasta este o operă bună. Pentrus cull tura de la sate nu se face destul. Muncesc invaxtăatorii in cercuri culturale, muncesc preoţii prin casele culturale, dar aceasta nus ajunge, avand absoluta nevoie de ordine in munca culturala.

Fiecare sat trebuse culturalizat prin o actíune sistematicà, binedefinitaz. Nu ajunge (Continuare in pagina $6-a$ ).

## UN INCEPUT...!

Eram obisnuititi de mult cu pasioitatea representantilor tinutului nostrut - in sfatul tării.

Problemele economice-financiare, crittorale, etc., ce s'ar fi putut pune pentrux a putea salva cât de cât din ghiarele miseriet, analfabetismulut, sifilisulutut, și a celorlalte plăgi sociale ce bântue din plin la not, - î läsaú recí, impasibilt.

Deaceia salutàm cu bucarie primul inceput - de apărarea a intereselor noastre in Casa deputatilor - a tânärrului medic dr. Titsu, deputatul Zarandului. Dăm maí jos vorbirea d. Tisu, după note Stenografiate, fărà nici un concentraritu.
D. I. I. Pillat, vice-presedinte: Domnul deputat Tisu are cuvântul.
D. dr. Cornel Tisu: Domnule preşedinte, domnilor deputati, până la anul 1930 organizarea noastrǎ sanitară era legiferată prin legea din 1910 carreia i s'a adus in decursul anilor urmaxtori şi in special în 1926 modificări care o adoptau nouilor condiții si stări sanitare ale tării cari natural au evoluat in decursnl timpurilor.

In 1930 sub guvernarea naţional-tărănistă legiuitoarul de atunci a găsi nemerit să modifice vechea lege de organizare sanitară sub motivul că această lege nu mai corespunde conditiilor de viaţă a tării Intregite ssi nici evolutuii cunostintelor și desvoltării din ultimii ani, in materie de sǎnătate publică.

La aceastà dată având $\$ \stackrel{y}{l}$ o reformă administrativă cunoscułă raportorul motivează necesitatea legii printr'o colatorare intr'o mai largă măsură cu autoriatatile administrative $10-$ cale la grija sarcinei sănătăţ̧ii publice.

Prin acest proiect se caută trecerea treptata in grija administratiei locale a tuturor institutiilor sanitare și de ocrotire de interes local.

Prin acest proiect se creia o nouă categorie de medici numifti higenisti cari urmau să conduč plăsile sanitare iar asistenta medicală propriu zisă era lăsată in sarcina medicilor aşa ziṣi comunali cari trebuiau mărił̣i ca număr.
3. Deasemenea acest profect suprimă concursul ca normă de recrutarea personalului medical.

Din timpul anuntării acestui proiect de lege corpul medical prin reprezentantiii sǎi legali; ${ }_{\eta}$ Asociatia Medicilor ${ }^{\text {s }}$, a protestat contra anumitor inovațuni cari s'au incercet a se introduce în prolectul acesta, contra suprimărị concursurilor la medici, contra despărțirii medicinei preventive de cea curativa prin introducerea și inflintarea medicului higenist, contra lăsării în grija administrației locale grija aṣezămintelor noastre spitalicesti și medicale din cuprinsul tării noastre.

Cu toată această luptă, cu toată critica ce s'a adus proiectului prin presă, căci in Parlament din cei vreo 10 oratori foarte puṭini au căutat să arate deficentele proiectului, legea s'a votat și a intrat în aplicare.

Cum era și natural aceastå lege nu a putut fi aplicată și nu a putut fi operanta in multe din capitolele ei.

Comunele şi judetele cu venituri din ce in ce mai reduse, nu au primit sii sarcina spitalelor noastre, precum sil a intregului nostru snrviciu medical. Medicul, gienist, frumos conceput de legiuitor, nu a putut fi tradus in fapt sii ne-am multumit la inffinfarea de plăşi model, a căror utilitate și explicație de existenţa o vom constata in viitor.

Totusi, s'a reusit ceva, anume : plasarea câtorva medici, cari căzuseră la concursul dat după legea anterioară, pe cari, prin actuala lege, zi definitivau în posturile pe cari le ocupau. Am reuşi. să verificǎm sii să proclamăm ca singură de recrutare a personalului medical, a biletului de vizită, dat de cutare persoană influentă. In această perioadă s'au strecurat în deciziile ministerului de Sănătate persoane care nu aveau alte merite proîesionale decât bunăvointa unor articole din lege, care formau dispoziţile tranzitorii ale acestei legiuri şi prin care se treceau in sarcina acestei biete tări, care era obligată sax suporte această nedreptate. Desigur, partea a doua de dispoziţii transitorii a interesat mult mai mult de cât legea insžṣi, caci numai astfel ne putem explica năvala atâtor medici strǎini, minoritari, cari s'au numit in centre curat românestit, în special in anul 1931. Dacǎ doriṭi, vă dau nume precise.
D. Iosif Viller: Vasǎzicǎ sunteţi de părere că oriunde se numeste un medic, el trebue să cunoască limba poporului?
D. $d r$. Cornel Tisu: Natural.
D. Iosif Willer: Atnnci, vă rog să anulatii acele numiri de medici, care nu ştiu anulati acele numi
de loc ungureste.
D. dr. N. Hasnass: Domnule Willer, să mai invełte și ungurii româneşte.
D. Iosif Willer: Dacă aceasta este mentalitatea, vă rog să nu mai reproşaţi trecutul. D. ar. Corviel Tisu: Iată numele precise; Gyáiy, Jevey, Loebe. Desigur că numai astfel ne explică şi nepublicarea multor locuri care le avem libere si ne publicându-se, se completau cu numele celor ce figurau pe biletele de vizită.

Domnilor dcputaṭi, cât am fi dorit cu totiii să constalẳm şi să fim de aceeaşi părere cti unul din oratorii legii din 1930, care spunea că proectul este un fel de constituție sanitară, că el este singurul in Europa, care prezintă o unitate de vederi, etc. (pag. 3892, Nr. 7, din 1930), dar iron’a soartei a făcut ca acelas partid sa fie obligat sa aduca modificǎri legii din Aprilie 1933, recunoscănd prin expunerea de motive cal anumite părți din lege nu au putut fi aplicate si că selectarea personalului este mai nimerită prin concurs. Deasemenea aduce o modificare prin instituirea consiliului technic permanent.

Departe de mine bănuiala că aceste modificări nu ar fi fost bine intentionate. Dar un lucru este cert car acestea veneau prea târziu, că întraga pleiadă de favorizaf̣ı au parvenit să fi prin lege stabilizati pe locurile lor.

Domnilor deputaṭi, astăzi dornnul miistru al sănătăţii aduce un proect de lege care este bine venit, să corecteze partial defectele si anumite capitole din legea modificatoare din 7 Aprilie 1933. Modificărrile pe care le preconizează se referă la consiliul general sanitar din legea din 1933, la recrutarea personalului si la infiinţarea eforiilor sanitare si de ocrotire.

Prin instituirea consiliului superior sanitar, care prin membri sǎi delegaṭi in comisiunile de specialitate care sunt micşorate ca număr fał̧ă de lege din 1933, va fi un pretios indrumător şi prin calibrul şi calitatea membrilor sǎi o garanţie mai mult pentru sănătatea publică.

Găsesc nimerit faptul inglobării s!̣ atasării sii a comisiilor administrative si disciplinare fată de acest consiliul superior; dând
astfel mai multă garanție ș̣l ridicând la o vaioare morală mai maı mare hotărârile acestor comisii.

Am insǎ o mică nedumerire în omiterea din proect a câtorva comisii, ca cea de boale sociale, asistenfă si puerlcultură. Probabil insă că au fost inglobate in cele enumerate la art. 1.

Partea cea mai importantă şi mai neceasră, pentru care dealffel ne explicǎm şi urgenta proectului este recrutarea personalului. Proectul pleacă dela premisa că prima etapă in activitatea sănătăţli publice este medicul de circumsciptie. Este dealtfel natural sǎ fie aşa și plecând dela acest principiu nu ne indoim cǎ vom ajunge la coucluzii bune.

Selectionarea se faceprin concurs, care se va tine la Bucureşti

După prescriptitle legii din 1933 concursurile se tineau la cele trei facultăti de medicină. Anul acesta s'a dat prima oară acest concurs si rezultatele au fost următoarele: facultăţiiie de medicină dela Cluj şi laşi, au
(Continuare in pag. 6).

## Patriotismul Japonez

Un mare orator japonez (Otoijiro Kawacami) pentru celebritatea sa oratorica sit, patriotica poporsil it pursta odata in Tokio in triumf.

El fur decorat şi de tarul Rusiei Nícolae cu un ceas, im odobit cur briliante, pe care era gravat numele tarulus.

Intrio zi acel ceas disparus. Nu peste mult timp, cum sta el ingandurat, se trezii cu un om cä-i intinde un pacheţel, in care era ciasul furat sii un bilet pe care scria: „Nu-mi trebue acest ceasornic, pe care e gravat numele duşmanului patriei mele"... Desigur Kawacami rămase uimit şị se míră el insuşi de patriotismul compatriotului său.
M. B.

## Vizita canonica

P. S. S. D. Grigoriu Comşa, Episcopul Aradului, insotit de dI. Păcartianu Cons. Ep., diaconul M. Macinic, protopop N. Bogdan al Hal magiulusi şi subrevizorul şc. Tarzitu luni 25 Iunie a. c. au vizitat comuna Căzăneştí, jud. Hunedoara, părochie administrată de păr. Giurgiu.

La orele $7 \mathrm{a} . \mathrm{m} . \mathrm{P} . \mathrm{S} . \mathrm{S}$, a intrat in comuna Vaṭa de los unde i s'a făcut o prímire frumoasă de către populaţia comuneí, find beneventat de dl. N. Turucus Primpretoru1 Plasei "Avram Iancu", care in cuvinte simfite sii alese, releva munca acestui inalt prelat al bisericei ortodoxe. P. S. S. Ca un apostol adevărat şi neobosit, calazatoreşte din sat in sat, spre a tine făclía creştinismului aprinsà in suffletul poporului drept credincios. DI. Primpretor aduce omagitul intregei popslatii, in numele Plasei.
P. S. S. Episcopu, 1 răspunde poporului şi duluí Primpretor, ca nu a pregetat nici o clipă sí nus va pregeta, precum nici nus a obosit şi nu va obosí in viațăa, ca să se prezinte in mijlocul poporul, la care tine sí pe care 11 iubeşte din inimă şi din suflet. Pe urmà dă binecusântărí archiereştio.

Convoiul a urmat pe P. S. S. pana in comuna Cazăneşti, pe o vale adancita in munţii "Ponorulus", drum costisitor şi obositor de 15 Km . (la nordul jud. Hunedoara).

In comună a fost primit cus mare alai de populaţie in frunte cus preoţii sii invataytorii din loc și jur. Invăţătorut I. Tuđor, intr'o formă aleasă a urat bun sosit P. S. S. accentuand legătura ce necesită şi trebuie să fíe pururea intre biserică şí şcoală。 Căcí numai atunci vom avea consolidat suffetul acestei țùrí, cand aceste instituţtii vor lucra manả pu mană ṣí vor actualiza ceia ce slujitorii lor propoväduesc.
P. S. S. adanne mişcat de cuvintele inv. I. Tudor \&xspunde : „Cozabia acesteí $\ddagger$ ärí trebusie condusă la destine bune, cari nusmaí
aşa le vom ajunge, dacả muncim uniţi toți, căcí un singur exemplu vă aduc. Pe un pärăias o luntre cat de mică ar fi, nus poate pluti. Pe cand parraxiaşele unindu-se cat mai multe la un loc, formează ràurí, acestea fluví, sí toate varsandu-se in mare, formează o cantitate de apă, la supprafaţa căreía plutesc vapoare formidabile. De aceia iubiţilor fíi sufleteşti, uniţí-vă in cuget şí simţiminte, ca sà lucraṭic cu spor şi sả invingeţi greutattile" După o rugăciune inalțata la cer - la bisericả - ssi după ce părintele Giurgius preotul comunei tine o vorbire, in care face şio mica monografie a comunei si bisericei din Cazaăneşti, bł̣serică sträveche, nefînd date de la clădírea eí, doar fiind zugrävitả in anul 1778, acum 156 ani. P. S. S. Grigorie tine poporslui adunat o predicả plină de sfaturí creştínesti, indrumand dreptcredincioşif pe calea binelui si mantuireí, calea ce duce la Isus.

După serviciul Divin, P. S. S. urmat a iesit la "Isvorul" pe un munte, unde in mijlocul sutitei a fuat masa sub umbra unui fag. P. S. S. simţindu-se bine in plina natură sí locul atat de pitoresc inconjurat de paxduri. Escursiunea a fost organizata de dl. Primpretor, ajutat de A. Coza secret. notariatului Vața de jos. La orele 3 p. m. P. S. S. a calartorit cu trenul spre Arad.

E de remarcat cal acest inalt prelat e un neobositor calartor din sat in sat. A vizitat pâna in prezent 386 comune din Eparhia P.S.S.

Vizitele acestea reinprospăteazà credinta in sufletele poporului de sub archereiasca P. S. S. pastorire. P. S. S. fînd cunoscust de popor şit din multele broşuri exeştineşti indreptate unele contra sectelor, bine documentate, popular redactate sí scrise intr'o limba frusmoasǎ. Preamărim activitatea acestui inalt prelat, care reprezintă o adevărată personalitate bisericeascx-

ION BLAGAILA.

Jos politicianismul
Sunt cele două cuvinte ee ínnesc ca un junghiu in sufletele celor cari, cu diplomele in mană, bat in zadar la uşile tuturor concursurílor, ca să se vada intrecufti și chiar indepărtaṭi de oamenii tuturor parlídelo-, de recomandaţii „,biletelor", de rubedenilile deputafillor saus de trepǎduşị tuturor alegerifor.

Sunt cele două cuvinte, ce-fi isbucnesc instinctiv din suffletul tăus de bun român, când vezi cal din interese meschine de partid se calcă orice prevederi legale, iar sub masca intereselor „naţiona' $e^{\text {" }}$ saus "gospodarasstit se fac cele mai murdare afacerí.

Am căutat sả fím la nivelul Occidentului, importand "Drepturile Omului" odata cu jobenul si cu ghetele de lac, am adoptat Constituţia belgiana la moravurile noastre bízantine, am dat votul universal și expronierea agrara inaintea altor popoare apusene, dar le-am compromis definitiv cu primele majoritare, cu urnele măsluite sicicu improprietǎrírea tuturor rubedenílor politíce, până la al zecelea grad.

Am avcit o pasíune sadicàà, să compromitem orice ideie nobila, orice initiativa generoasa.. Democraţia romanească n'a fost níciodatả democraf̣ie. Iar dacă viitorsl ne va rezerva un guvern fascist sau comunist, să fiṭi siguri, se vor găsí destui oamení, carí sả le compromitar cu acelaş elan, cus care s'au compromis sit naftional-faxrǎnismul sit guverntl tehnícienilor.

Ne lipseşte o educatice politicả. Cǎcí după cateva luní de intrebuinṭare a batistei
sí a ciorapilor, oricine poate deveni un om "bine cunoscut", dar poṭi afisa oricand şi oriunde, idei din cele mai inaintate, nu vei isbutí să te identificí cus ele, dacă la contactul lor, n’ai avat şí pedagogía necesază sâṭí le potí asimila complect.

Trebue să ne dezbărałm de tot artíficialul primejdios, cus cari politicianismul a incurcat toate itcele vieţei noastre de Stat. Să indreptam toata lumea pe calea adevarratei democraṭí, care concepe progresul prín muncă şí inain'area prín merít. Sa dirijiäm energiile tineretului spre carte şi muncă. Să canalizăm puteri, Cari se irosesc in lupte sterile, sp'e zealizaxıí constructive. SK scoatem din sate, din şcoala şi din bisericà burtuiana políticianistă. Să ne indreptăm toate sforţările corpuluí ssí a minţii spre o singură tintă : organizare solidă si cinstitu a vietei moaste sociale in vederea realizareilor constructive prin merit, muncă sif cinste.

Dar asta nu se poate atat timp cat caracatita politicíanistă ne paralizează toate sforţarile şi atât timp cât tineri şi batraani, bărbaţi şi femeí nu au decât un singur gand: să parvie prin políticǎ.

De aceia salutăm cus simpatie misscarea pornită de Invattaztorí precum şí de alte persoane şi grupuri neafiliate nici unui partid, de a despoliticianiza manifestarile vieţei noastre sociale.

Noi le dorim din suflet, ca mişcarea los sả prindă raxdǎciní cât maí adancí.

MARCEL OLINESCU.

## Revolutia Iui Horia Closca si Crisan <br> - Románii din Munfii Abrudului ARMISTITIUL DELA TIBRU Misiunea luil Molnar in Zarand. Interventia Episcopilor romani.

(Continuare)<br>de Const. Tisu

Situatia grea in care se afla coman- zuseră un binevoitor al lor, din care cauzza ii
dantul general al Transílvanié baronet Preisz, ${ }_{11}$ decise ca pana la sosirea noilor ordine din Viena, se oprească măcar intinderea mai departe a revoluţicé.

Cus misiunea aceasta, baronul Preisz insărcină pe vicecolonelul Schultz, care sí trímise in munţii Abrudului pe locotenentul Probst, ca se iasa in calea trupei care plecase asupra Castelului din Golda.

In ziua de 10 Noembrie 1784 locotenentul Probst se și iatalni cus trupa aceastã, care avea in frunt= pe Căpitanul Cloşca, in aşa numitul loc la Parfaxul Turcului sii in care discută mai mulfe chestiuni in privinţa revoluticie.

Țăranií romaní vazzand, cả acest locotenent ştia la perfecṭie limba romană, il cre-
si' spuseră toate plangerile, pe care le putem rezuma in urmatoarele trei puncte:

## 1. Se fie liber de iobaggie

2. Se fie militarizati
3. Se fie lasaţí in libertate toţi aceí tảrani cari au fost pringì in timpul acestei revolte, precum și acei condamnaṭi ssi inchişi in temniţele de Galda de jos.

Locotenentul Probst, raporfa toate aceste vicecolonelului Schultz care in zitua de 12 Noembrie sit aves 0 interedere ets cxpitantul Cloşca pe dealul comunei Tíbru, unde se şi incheie fatalul armistititus de 8 zile. In baza acestui armístititu vicecolonelul Schultz se obligă şí promise ţăranilor, cà in decuss de 8 zile, - la intervenţia sa - guvernul din Síbius le va asculta ş̣i implini toate plângerile lor,
altora, căci : „ochiul stăpanului ingraşă vita". deci, dacă vrei ca lucrul tău să se facă bine si cu spor, apoi du-te tu la lucru.

Nu părăsi nici odată lucrul tău şi nici el nu te va părăsi. Cine vrea să se înavutească după urma plugului, singur el trebue să se tie-de coarnele lui. Ochiul domnului face mai mult de cât amândoữ mâinile. Vâ aducet! aminte de povestea cutiei făcătoare de minuni? Sǎ v'o mai reamintesc. Unei mame de familie nu-i mergea bine economia casei, şi averea i se imputină din zi in zi. Nu departe, inftro poiană din pădure, trǎia un călugăr; la aceasta se duse femeea, î povesti amărâta sa stare şi sfârşi zicănd: „,Nu e lucru curat in casa mea, ?nvałăă-mă părinte ce să fac ?"

Călugărul, om sfint, insă pătit, fi dete 0 cutiuṭă sigilată şi inmânându-i-o ii zise: „Vezi cutioară aceasta! un an intreg so porti, de trei ori zlua ssi noaptea prin bucǎtărie, prin celar, prin grajd si prin toate unghiurile casei tale şi bun e Dumnezeu, economia itii va merge mal bine".

Femeea avu mare incredere in cutoara cǎlugarului şi a purtat-o cu sfinţenie prin tot
cărí după cum vedem erau foarte simple. Ei doar nu cereau altceva decat libertate sis se fie militarizatłi.

Tratativele aceste ale armatei insă nus eraus de loc sincere faţă de ţăranií romaní. Intenţia armateí de astả datả nu era accordarea de drepturí pe seama bietului iobag roman, ci toată aceastã ticà àloasă politícä tíndea intr'acolo ca să pună un zăgaz provizoriu la intinderea repede a revolutieí; așa, cà bietul roman din anul 1784, prin credulitatea sí sinceritatea sa, fus amar inşelat prin armistititul deia Tibru.

In urma acestor tratărí, sí in baza acestuí armístiţiu, românii din munţii Abrudului se imprăştiară pela casele și satele lor, assteptand cu neräbdare zisa de 10 Noembrie, cand vice colonelul Schultz le promise, ca le va aduce decisia guvernului din Sibius relativ la plangerile lor.

Văzând guvernul Transilvănian, ca această murdară apucătưră reuşise in munţii Abrudului trimisn indatà in Zarand pe functionarul Molnar Ioan din Sibius, avand aceiaşí misíune pe care o avasese vice colonelul Schultz.

Acest Ioan Molnar - român de origine, născut la anul 1749 in comuna Sadu de langa Síbits - se sí prezentă in ziua de 16 Noembrie 1784 in Brad, și imediat făcu cus noscut cåpitanului Crisan, - care se afla cu trupa sa in Valea Bradulusi - sosirea sa, cerandus-i o intrevedere. Cǎpitanul Crişan dispuse ca Molnar să se prezinte la el; si deja in aceía zi pela orele 4 d . m. exmisul guvernului ajunse in Valea Bradului, intalnindu-se cus Crişan pe un deal din faţa satuluí.

Dupăce discutara un timp oarecare, Molnar se intoarse inconjurat de o trupă de țărani, in frunte cus vice capitanul Giurgis Marcus din Crişcior - pe care al designa căpitanul Crişan - la Brad, unde luả in scris toate plangerile şi cererile ṭăranilor din Zarand, aşa dupa cum it dictase Giurgits Marcus. Aceste plângerí eraus ídentice cus acele pe cari le luase vicecolonelul Schultz pe dealul comuneí Tibru dela romanti din munţii Abrsdulusi, doar zărandenit maí adxugarâ atar, ca in viitor lor să lí se dea numai functionari germani, unguri insă nict decum mai mult.

Actul acesta a fost făcut sis cetit in fata unei multime mare de popor, si semnat de vicecapitanel Giurgis Marcu, si incà 4 țàraní precum ssi de 7 preotí dín Zarand, fínd apoi inaintat guvernuluí din Sibitu de cǎtre functionarul Molnar.

Cele mai importante servicii referitor la inăbuşirea revoluţiei le aduserà episcopii romaní.

In acest timp in fruntea bisericei din Transilvania se afla episcopul Ghedeon Nichitici care numai de curand venise din Croatía. adus fiind de càtre guvernul din Viena, si care pentru positía sa inalta multumi guvernuluí prin aceia că-şi puse imediat in serviciul politícei toată autoritatea sa bisericeascã.
(Va urma)
cuprinsul caseî, întocmai cum o sfătuise cǎlugărul.

In ziua d'?ntấiu, când a intrat in celar, dădu peste un servitor care scotea pe furis o cenă cu vin. Mergând noaptea târziu in bucătărle, găseşte pe servitoare cocându-şl plăcinte. In coşar mergând, găseşte vacile îngropate în gunoiu și farră nutret, caii netesǎlaṭị şi innaintea lor numal nişte ogrinii ; de finn nici pomeneală. Purtând ast-fel cutia, tot-d'auna afla câte ceva de îndreptat.

După ce trecu anul se duse cu cutioară la călugăr, și plină de bucurie, zise: Părinte, acum toate-m! merg mai bine. Te rog, să mi-o mai laşi un an ; lucru mare e intr’însa.

Atunci, cǎlugărul deschise cutoara. Ce să vezi intr’insa? Numai un mic biletel pe care era scris vorbele: „Ochii stăpânulul păstrează averea".

Invătaţi din istoria aceasta a fi cu ochii în patru după lucrurile voastre!

De multe ori o mică gresală are mari sị triste urmări. Un cuiu de la potcoavă zicem că nu e lucru mare; insă pentru un culu se

## DUSMANII

(Continuare)
8. Viermii prunelor

Viermele prunelor este un fluture de noapte. Zboară prin luna Iulie. El are aripioarele dinainte in trei colţuri sii sunt de culoare cenuşie-brună. Iar dinapoi sunt ceva mai brune şi au nişte dungi ce bat în galben.

Femeiuşca aşează câte un ou, pe prunele ce nu sunt încă bine coapte. Din ouă ies omizile (viermii) cari intră inlăuntrul fructelor şi issi fac un culcuş aproape de locul unde se impreunà fructul cu codita.

Viermele prunelor este lung de 12 mm . cu capul negru-bruniu, cu spatele roşietec, cu pâtrecele alb șii cu peri rari pe corp. El trăieşte în prună din Iulie până î in Septembrie, hrănin-du-se cu miezul lor.

Prunele viermănoase se $\operatorname{coc}$ mai iute ca celalalte sic cad pe pământ. Viermele iese atunci din prună, întră în pământ, unde îṣi face o gogoaşe. Inlăuntrul gogoaşei stă până primăvara, când se schimbă în păpuşe, apoi în fluture.

## Mijloace de luptă

1. Culegerea prunelor viermǎnoase în fiecare zi.
2. Se leagă în jurul trunchiului prunului nişte benzi de hârtie încreţită. Viermii se adăpostesc în încreṭiturile acestei hârtii. Adunăm hârtiile sii le punem pe foc, împreună cu viermii ce se găsesc in ele.

## 9. Viermele lemnului

De foarte multe ori tulpina merilor şi perilor sunt găurite de o omidă cărnoasǎ, albă gălbuie, cu mici unflături. păroase pe trup, lungă de vre-o 8 cm . Omida trǎeste mai ales in trunchiurile si ramurile tinere ale merilor sị perilor. Afară nu se vede decât o gaură mică, dar inlăuntru sapă nişte sențuleţe foarte
plerde polcoava, şi pierdându-se aceasta, calul poate să cimpǎvească ori să schoiape, și din această pricină cât nu pierdem sau ce nenorocire nu ni se poate întâmpla? Păstrarea e lucıu mare. Nu ştim pǎstra? pierdem repede tot ce agonisim. Bucătăria grasă face testamentul slab. Precum vine, aşa se duce, dacă nu ș̦tim păstră ceea-ce agonisim.

De când bărbaṭii și-au lepădat hainele făcute pin lina oilor și opincele sil-au inceput a îmbrăca toalele ce ne vin de la străini, arse, putrede şi plătite scump; şi de când femeile noastre nu mai poartă cămăşi lucrate de mầinile lor ş̣l fuste, făcute din in ş̣i lâna oilor, si-au iuceput a purta stamba putredă ce i-o vinde jidanul şi alfi straxini ce se hrănesc ca lipitorile in tara noastră, de atunci sărăcia a găsit loc după soba noastrǎ. De când rachiul nu poate lipsi din casa noastrax, de când, cârciumele sânt Dumineca plin de oameni befti, iar bisericile goale; de când jocul de carrţi a luat locul hărniciei de altă dată; de când femeile au părăsit furca şi răsboiut, de când unor femei le place a umbla de ici colea purtând poşta satului in loc să-şi vază de co-

## 

şiret plănuite. Aceste senţuleţe 0 iau mai întâi în sus, apoi în jos si pe urmă de jur imprejurtului tulpinii pomuluí, intocmai ca o spirală (ca un arc dela divan). Trunchiul slăbește foarte mult şi un vânt mai tare îl rupe.

Omida se poate descoperi uşor, căci la tulpina pomilor cad o mulţime de rozături. Când vedem astfel de rozături in jurul tulpinii pomilor, sǎ căutăm cut deamằnuntul si găsim gaura prin care a intrat viermele mărului inlăuntru. Cu ajutorul unei bucăţi de sârmă (drot) îl putem scoate sau omorî. Să băgăm apoi în gaură putină vată înmuiată în benzină sau terebentină (terpentină).

Putem să omorim viermele și cu fum de pucioasă, pe care-1 băgăm în gaură și astupăm apoi gaura cu pământ galben sau cu balegă de vacă.

Un alt vierme care pricinueşte la pomi pagube asemănătoare cu acesta este Zensera aesculi (nume dat de invăţaţi). El se combate in acelaş fel.

## 10. Purecele lânos

Purecele lânos a fost adus din America deodată cu filoxera, gonguta aceea care a pustiit viile din toată Europa. El trăeşte numai pe meri, mai ales pe cei de pe fundul vǎilor şi de pe câmpie. La inceput se iveş̧e numai pe ramurile tinere, sau in crepăturile scoarţei. Este o gonguţă (vierme) mică, Iungă de vre-o 2.5 mm . și lată de 1.5 mm . de culoare cafenie inchisă, cu partea dinapoi a corpului mai lată decât cea dinainte. Purecele lănos tese nişte firişoare albe de ceară, lungi şi subţiri, cu cari se inveleşte corpul in aşa fel, incât pare acoperit cu lână, din care pricină i se şi zice purece 1 â no s. Se cunoaşte uşor după pufuşorul acesta alb. Dacă-1 strivim iese din el o culoare roșie, asemănătoare sângelui.
pilași sị de gospodăria casei ; de când multe s'au făcut cocoane, - de și n'au mălaiu să pue in căldare ; - de atunci multe averi s'au pierdul; sil doar averea se pierde lesne şi se face foarte greu.

Mai lăsați-vă de lucsul cel nebunesc şi nu veṭi mai avea a vă plânge in casele voastre de atâta ripsxa. A intretine 0 netunie costă mai mulți bani de cât a-i creşte doi copii. Puţinul, dacă îl repeţi de mai multe ori, face mult. Păziți-vă de cheltuelele dese, fie ele cât de mici. O spărtură foarte mică, cufundă o corabie mare, şi bucatele cele bune; i $\ddagger$ pun streangul in grumaz. Sint unii oameni, cari răbdă de foame şl i-au pâinea dela gura copiilor numai ca să-și poate cumpăra lucruri de lucs, fără de cari ar putea foarte bine trăi. Apoi nu avem dreptul a zice, că am ajuns timpuri când avem mal multe trebuinte mesteşugite, de cât firesti?

Să băgăm bine de seamă: mâncarea, băutura, hainele şi locuinta, ne sânt trebuincioase. Da! Nicăeri insă nu zice că trebue să mâncăm numai fripturi, şi plăcinte, cum şi alte scumpeturi, ci să mâncăm, pâine de grâu ori

Si Ei trăiesc foarte mulți la un loc. Cu ajutorul trompelor (ciocurilor) ei inţeapă peliţa scoarţei şi sug seva (mâzga) pomilor. In locul unde a fost inţepat, pomul face 0 modelcă, apoi coaja creapă. Pe măsură ce purecii se inmulţesc, se întind pe ramurile mai bătrâne, pe trunchiu și chiar pe rădăcini, făcând peste tot asemenea umflături. După câtiva ani dela atac, pomii sunt aşa de slăbiţi, încât se usuca şi mor. Catteodată purecii lănoşi fac pe meri nişte răni deschise aşa de mari, încât poţi băga în ele pumnul.

Purecii lănoși se înmulţesc foarte iute. Felul lor de inmulțire nu este acelaş in America și la noi. Să vedem intâi cum se înmulţesc în America.

Femeiuşca, după imperechere, așează toamna ouăle în crepăturile scoarței de ulm american. Din ouă ies primăvara purecii. Aceştia se suie pe vârful pomilor şi nasc acolo de cale feciorelnică, (adecă fără să se împerecheze), pui, care n'au aripi și care sunt toate femeiuşti. La rândul lor, aceste femeiuşti nasc al treilea rând de pureci, de astădată Cu aripi. Cu ajutorul aripilor, ei zboară de pe ulm pe măr, din care cauză li s'a dat numele de "migranţii de primăvară": Ajunşi pe "măr dau naştere la a 4-a și a 5-a generaţie (rând), apoi la a 6-a. O parte din generatia şasea au aripi şi se înapoiază pe ulmul american, unde aşează ouǎ. 0 altă parte trăeşte mai departe in crepăturile scoarței mărului până primăvara.

La noi, unde nu creşte ulmul american, purecele lânos nu se inmulteşte la fel ca in America. La noi, el iernează în stare adultă pe măr. Primăvara se inmulteşte fără împerechere. Prin luna Mai se ivește un rând de pureci cu aripi. Acestia au chemarea de-a trece de pe un pom pe altul. In Septembrie, iar se ivesc pureci cu aripi, cari fac ouă, dar din ouăle acestea nu se nasc alţi pureci, fiindcă le strică gerul.

Purecele lânos nu atacă deopotrivă toate soiurile de meri. Merii Parauriu şi Colire alb sunt cei mai atacaţi.
de secară sau mămăligă, cartofi, varză, fasole, lapte, brânză' unt, ouă, cari sầnt mâncări cu carl poate trǎi omul cum se cuvine, mal adǎogând cărnurile, untura de porc şi păsările. Deci Ingrijească-se tot omul mai intâi să aibă porumb, grâu, etc., apoi păsări și o vacă cu lapte și un porc pentru ingrăşat. Nu zice nimeni ca din când in când să nu-şi i-a şi câte puţină carne de vacă, când are poftă, numai să nu se tie, numai și numai cu cumpăratul.

Băutura naturală, care o căpătăm de geaba de la Dumnezeu, e apa. Cu apa ne potolim setea mai bine de cât cu rachiul-cel făcut cu esenţe vătămătoare sănătăţei, - tot ce nu ne trebue e risipitor.

Să presupunem că o familie consuma zi cu zi una peste alta cate 20 lei pe rachiu, ceea-ce face intr'un an 1825 de lei; să presupunem că unul din membrii acelei familii fumează, maxcar de 5 tei ceea-ce vine 1825 tei Intr'un an. Dacǎ adună la un loc banii băuturi spirtoaselor, care ne bolnăveşte corpul şil cu ai tutunului, găsim că cel mai sărac aruncă in in vânt 3650 lei pe fie-care an ca sǎ se şi bolnăvească. Şi fncă această socoteală e făcută pe

\section*{Duşmanii pomilor rodilori

## (Continuare din pag. 4-a)

## (Continuare din pag. 4-a)

Mijloacele de luptă
Contra purecelui lânos trebuesc luate două feluri de măsuri: măsuri de apărare ssi măsuri de nimicire.

Trebue să ne ferim de-a aduce în grădina sau livada noastră pureci lânoşi, de aceea când cumpărăm pomi ca să-i sădim, trebue să fim cu mare bădare de semă, ca să nu fie atăcafti de pureci lânoşi. Dacă-i găsim atăcaţi, trebuie să omorîm purecii cu ajutorul sulfurei de carbon (aşa se cere). Sulfura de carbon se fabrică la Zlatna. Pentru aceasta, se pun pureţii într'o cameră bine inchisă, in care ardem sulfură de carbon, socotind 2 Kgr. ptr. $30 \mathrm{~m} . \mathrm{c}$. de aer. Pueţii se lasă în aburii de sulfură de carbon 24 de ore.

Putem tot aşa de bine să-i băgăm într'o groapă, pe care o astupăm apoi cu scânduri, iar peste scânduri punem un strat de $25-30 \mathrm{~cm}$. de pământ.

Trebue să fım cu băgare de seamă, căci sulfura de carbon se aprinde şi exploadează cu uşurinţă (ca și praful de puşcă), de aceea nu trebue să aprindem chibrituri sau să fumăm in tot timpul lucrului.

Curăţirea pomilor de muşchi şi licheni, văruitul lor şi ungerea rănilor și a crepăturilor cu ceară de altoit, sunt tot măsuri de apărare contra purecelui lânos.

Măsurile de luptă constau în stropirea sau ungesea pomilor atacaţi cu o zeamǎ omorâtoare de insecte. Dau aici câteva reṭete după d.d. dr. Sorin Mihălescu și Const. Măleanu.
a) Pentru stropirea de iarnǎ :
„Se topeşte 350 gr. săpun moale (verde sau negrtt) in apă de ploaie, caldă Dupăce săpunul s'a topit, se mai adaugă apă de ploaie până se fac 10 1. de zeamă. După ce aceasta s'a răcit, se adeugă un litru de petrol Inainte de folosire se amestecă bine.
b) Pentru stropirea de vară.

Se topeşte 1 Kgr . de săpun moale (negru sau verde) in 101 de apă de ploaie, caldă. In alt vas se topeşte 200 gr. sodă caustică în bulgări (carbonat de sodiu), într'un litru de spirt denaturat Se amestecă apoi aceste două zemuri şi se adaugă un litru de zeamă de tutun de 0 tărie de 100 gr. la litru. Pe urmă se adaugă apă de ploaie până se capătă 100 litri din întreaga zeamă. Când nu avem apă de ploaie să se folosească apă fiartă.

Inainte de întrebuințare se amestecă bine Cu această Zeamă se stro-
suma cea mai micǎ. Cu aceşti bani ssi altii pe cari tot aşa ii aruncăm, ce nu am face pentru folosul casei noastre? Dacă rachiul și tutunul nu ne-ar aduce și alt rău și numai acela de a cheitui câti-va tei in vânt, tofuşi trebue lăsat la o parte ; însă dacă ne gândim câte rele ne mai vin după urma lor, cum sânt beţia, certuri boale, focuri, omoruri, puşcăria, copiii slabi și scrofuloşi sil câte alte mii đe rete, pe cari nu-mi vin in gând a le înşira aci.

Hainele sânt trebuincioase să ne acopere corpul şi să ne apere in contra frigului şi în contra caxldurilor. Nu de mult hainele sătenilor erau făcute din pânzeturi lucrate de femee. Acum femeile au ajuns de cumpără cârpele stămbarilor, cari sint scumpe sị putrede; lar răsboiul 1 -au aruncat afarà din casa lor. Nu mai tese cămăṣi trainice pentru ea, copii și bărbat din inul cultivat altă dată de de ei; nu mai tese fusta din lâna ollor ce le creşte pe lângă casă, ci îṣi vând putinul rod al muncei dintr'o vară pe nimic, alergă la târg unde găseşte pe jupân Iţic cu stambă, barchetă şi materie făcută din sdrente vechi şi arse, din cari ea iṣi face fustă, iar sotuluil haine. Ba
peşte la începutul primăverii, când purecii se ivesc la subţioara frunzelor de pe ramurile de un an şi mai târziu în vară, când ei s'au strâns în grămezi pe ramurile mai bătrâne.

Dacă purecile lânos se află pe rădăcini, aceste se descoperă la $50-60$ cm . adâncime și se toarnă peste ele lapte de var. Se acoperă apoi rădăcinile cu var stıns şi se astupă groapa cu pământ.

In anul următor, se sapă din nou 1a rădăcini și se îndepărtează varul de pe elet.

Prof. Martin Ioan

> (Va urma)

## Piantațiile de pomi fructiferi pe zoma soselelor

Ministerul agriculturii a trimis următoarea circulară prefectilor:

In |ările inaintate, plantatiunite de pomi fructiferi făcute pe zona şoselelor, in afară de faptul că reprezintă o sursă insemnată de venituri, constitue și oglinda fidelă a stării economice şi a gradului de civilizatiune a locuitorilor.

Intr'adevăr, plantaţiunile de pomi roditori, înşiruite dealungul soselelor, oferă oricări străin, chiar dela trecerea fronierei, prima podoabă cu care o tară se poate mândri.

Preocupat de această idee, ministerul agriculturii urmăreşte de multă vreme această realizare.

In fiecare an, sume importante din bugetul sărac al Statului au fost destinate acestul scop.

Pentru intensificarea şi îngrijirea acestor plantatiuni s'a creat un oficiu de plantare Cu sediul in Capitală, iar pe lângă fiecare prefectură existe câte o comisiune însărcinată cu indrumarea lucrărilor şi mai ales intreţinerea acestor plantaţiuni.

Totuşi, cu regret trebue să constatăm cǎ 211 afară de câteva judeţe, unde conducători si-au inteles rostul ssl unde arborii sunt mai bine îngrijiti, celelalte - care constitue majoritatea - n'au dat nici o atentiune acestei chestiuni de o importan! ta a atât de mare pentru economia lării şi pentru aspectul civilizat al regiunei.

Vă rugăm să binevoiți a vă da toată osteneala pentru ca zona şoselelor să fie de aståzi înainte cat se poate de bine ingrijitata, dispunând ingrădirea pomilor spre a fi feritit de vite şi de oameni, scoaterea dê̂ndată a mărăcinişurilor, extirpându-se regulat inainte de a da in floare toate buruienile, pentru a se recolta iarba zonelor coselelor și pentru a nu
unele din fetitele plugarilor au ajuns de poarlă şi pălării ca orăşencele. Să lăpădăm luxul, fetii mei, căci această ne duce la ruină. Să căutăm a ne îngriji până mal e timp, ca nu mai pe urmă sà fie prea târziu.

Prin cheltueli nebune şi nesocotite muți oameni cu averi frumoase au a,uns in mare ăxrăcie, ba au ajuns chiar a cerşi un codru de mămăligă de la aceia pe cari ei insuşi poate li hrăniau de multe ori, dar cari prin muncă şi silintă ş'au agonist avere. Fiṭı Cu multă băgare de seamă şi păstraţi agoniseala voastră, ca numal târziu să vă căitị. Păstrarea şi silinta e lucru mare. Proverbul zlce: „Leagă sacul când e plin, nu după ce am ajuns la fund," sau „dacă ei din sac sị in el nu mal pui, lesne fi dai de fund." Mărginiţi dar trebuintele voastre de timpuriu şi infrânați-và poftele. Păstrati și lucrafi și nu vetii avea a vă plânge de vremuri grele. Cel ce nu e cumpărat se bagă in datoril sil acestea 11 aduc la rulnă. Proverbul zice: „Cine nu e dator e destul de bogat."

Proverbui mai zice: „Sacul gol nu stă in sus, si; mai. bine taran in picioare de cât boier in genuche" Termenul de plată pentru datornic, vine tot-d’au-na prea curand ; iar creditorul se uită mereu pe contract şi pe calen-
năpǎdi semănăturile, preinntâmpinând astfel aparitio diferitelor boli criptogamice, a căror viață - intretin și o transmit mărăcinişurile din zona şoselelor ca şi cele depe haturile dintre lanurile locuitorllor.

Pentru incurajarea acestei actiuni, ministerul agriculluril vă va pune la dispoziţie de îndată ce ne vefti comunica, că ați terminat tucrårile, suma de lei 5000 , care împreună cu surna ce veţi mai putea aloca din bugetul judetului, sà o intrebuintaṭi la premiarea celor ce se vor distinge prin hărnicie sic conştiinciozitate in efectuarea acestei măsuri.

## Anuint.

In vara aceasta vor avea loc la Braşov Cursuri de limba si literatura francesa pentru începători, mijlocii şi inaintaţi, cursuri admirabil organizate de di. N. Serban, profesor universifar, şi ţinute de profesori veniṭi dela Universitałtile din Franta.

Un număr de 38 studenți şi studente vor sosi din Franta pentru a mentine converséfia in limba franceza in afară de cursuri.

Cursurile vor dura din 9 Iulie - 25 August; se poate înserie ori cine, ori când şi pentru orice durata.

Condititile de inscriere și intreţinere fiind extrem de avantajoase. aceste cursuri se recomandă călduros.

Transportul pe calea ferată se face cu $50 \%$ reducere.

Pentru ori ce informaţiuni şi amănunte se poate adresa la ol. inginer Gh. Minovici.

Delegatul directorului cursurilor SABIN VESELIE
prof.

Nu e reclamă!
E un adevăr!
O noutate senzatională, încălzirea cu sobe de teracotă
Cu acest nour sistem de sobe de teracota, cus o cantitate de 10 kg . lemne, se face o
incalzizire suficienta pentru 24 ore. Incălzirea se face repede şi căldura se menţine!
Acest sistem Pam invătat in strǎinătate sit se poate aplica sigur chiar sit Ia sobele vechit de Livrez, adicä̆ montez, in orice dimensiunit, culori si forme, sobe de teracotẳ, masini de gàtit, sobe semeneuri, invelirea partetilior cu pliacici de fayance
all sait in ofice culoare. 1b saut in ortice culoare
CU PRETURILE CELE MAI EFTINE. Primesc sobe de teracotă vechi pentrux a le ediffica din nou, a le transforma in altă for
mărí, precum și repara.
Pentru noul sistem arătat mai sus, garantez.
n aşteptarea comenzilor On. public semnez Cus toată stima:

## Ignatie Véries

 maestru de sobe.Petroșeni, Str. A. Vlaicu Nr. 7.
dar. E mult mai uşor a te impotrivi la pofta cea dintâiu, de cât la toate cele ce mai urmează, şi săracut care maimuțează pe bogat e de râs ca si broasca care s'a umflat ca să se faca cât boul de mare. Ce mare nebunie e a ne indatora pentru ca să luăm lucruri de acelea, fâră de cari putem trài. Nu luati lucruri ce nu vă pot folosi şi de cari n'aveţi lipsă ?

O parte din ce agonisiți, puneţi tot d'a-una la păstrare, adică bani la economie, că nu stiti mal târzitu ce timpuri vă sosesc si de nu avełi pus d'oparte ajungetti a peride foame Proverbul zice: „Adunati la tinerete să aveţi la bătrânete," ori: "adunati bani albi peutru zile negre. "Silitiva " de eâştigati cât se poate de mult si economisiti ce câstigati, aceasta este cât se poate de intelept. Åşa, iubitii mei prietini, sună învătăturlle înțelepciuneí și ale experienţel (păţaniei). Ce e drept, experiența e o şcoală foarte scumpă; dar numai dintr'însa invată si nebunil câte ceva. Vai de cel ce nu invată nici din experienta proprie, si ferice de cel-ce învată din experiență sii sfatul altora.

Acestea sînt, iubiţli mei prieteni, sfaturile pe cari m'am crezut dator a vi le scrie. Ele sint scoase din scrierlle altora şi puţine din observatiunile mele.

Din căŗ̧̧̧亻 săteanului de
Dobre Stefănescu

## P. S. S. GRIGORIE COMSA

## Episcopul Aradului, vorbeste gazetei noastre

(Continua e din fag. 1-a).
ca odată pe an vin invătătorí, odată, "Astıa" intr'un sat ca să culturalizeze, aici trebue o acţíune maí complectã, mai vastă pentru fiecare sat; cursurile pentru adulţi, cursuri higienice pentru mame, cursurí agricole pentru plugari şí alte mijloace pot fí aducătoare de mult felos.

Trebuie să invâţãm pe ţăran sã preturască valoarea muncii de orice fel, iar nu numai sa caute a face pe fiul sax $\ddagger$, "domn", adică slujbas, satu modic, inginer, etc.

Taranului trebuie sð i-le spui toatelsub aspectul concepţiei creştine, el trebue bunǎoară să ştie că ş̣ Mantuitorul putea să fíe profesor invâţat, plugar, industriaş, om bogat, om puternic, dar a ales meşteşugul de tamplar, pentruca pe aceía vreme munca de meşteşugar, munca manuala, era dispref̧uita,

Munca aceasta prin Heistos s'a inalţat sí a dispärut starea cea rea, care şi azí să păstrează in India unde munca aceasta este aproape cea dín urmã.

Cat priveste Biserica, ea are statute pentros casele culturale din intreaga Mitropolia ardeleană, iar pentru episcopía Aradului este in curs de pregàtire un program de muncă sistematicax.

Noi vrem ridicarea poporului, cum a făcust un preot in eom. Raxdăşeni, ca oamentí sả lase certurile, ca cel cu dare de manả sả tina pe cei săraci şi neputincioşi, căci unde oamenii să ceartă acolo nus-i crsitură adevărată, iar unde unit sunt bogaţi iar altti gem de mizeric incă nu-í cultură, cí exploatarea a unusia prin altul.

Voim sate, unde faxranit sax plateascax taxe pentrus foi şí carrţi busne, ori in direcţia aceast mult poate scric o foaie".
III.

In ce grad de corelatie ați aflat cele două focare cultural-religioase (Biserica sii scoala) in vizitele ca-
nonice a P. S. Voastre? Biserica sí scoala Voastre ?
celasi idealuti, da ele nu cooperearate de
matic la difuzarea culturii in popor. Nusajuge că preoţii asistă la cercurile invâţătoreşti sị dascalí la celea preoteş̧ti. Ne trebue un program de colaborare sistematícă, pe care nut-1 pot schita aící. Dar constat cả şi preoflí şi dascălíi sunt animaţi de duhul colaborartii in scopul uneí culturí religioase, care să imunizeze satele de primejdia indiferentismului relidios sii a ateismului"

## IV.

Sectele. Sunt ele numai un pericol al culturii. sau si un
national-patriote. Remedii,
„In brosura mea: Primejdia sectelor religioase pentru Statele naţionale". (1931) am araxtat că sectarísmul mai intâi pentrus stat estè periculos. Unde nu toţí sătení asistă la aceíaşí slưjă, nu maí au acciași horă și același cântece, acolo incep sirencle distramăríi. In Rusia inainte de răsboitr $15^{\%} \%$ ale populaţici erau trecuţí la sectarism. Doctrinele soctare inţelese in sens comunist a fost un razim al comunismului.

La Arad poporul cunoasste pe sectari şí incepe sax-í evite, iar revenirile sunt frecvente. Contaminarea e gravă, căcí baptismul ací exista de 70 de aní.

Noí nǎdajduím mult dela intelectualí. De la ei se cere o viaţă maí activă, in spirit evangelic, ca poporul să ia pilda şi multe rele se vor indrepta, iar sectarí vor reveni.

Ne trebuic o pleiadă de creştini buni şi de luptaxtori vrednici care sa fie staxilarul tuturor relelor. Ne trebuie un tineret intelectusal creştin şi naţionalist şi vom birui.

Doresc gazetei "Zarandul" sả aiba cat mai mave rol in indrumarea satelor, iar redactorílor ei le impărtăşesc binecuvântăríle mele arhiereștí.

+ GRIGORIE Episcop.


## UN INCEPUT...!

(Continuare din pagina 2-a).
notat cu note mult superioare, fată de facultatea de medicină din Bucuresti, pe candidații saxi dorind probabil ca intre doctorn care ocupau locuri prin concurs, să fie cât mai multi absolvenţi ai facultăţilor dela Cluj ş̣̀ Iaşi. Facultatea din Bucuresti a notat cu note mult mai mici pe candidaţii saxi. Deaceia instltuirea numai a unei singure comisii la Bucuresti, cu un singur juriu de examinare si cu acelaşi probe practice pe care urmează să le treacả cadidał̧ii, este multă mai justă şi normală.

Rămânerea pe tablou, a candidatilor clasificati, timp de trei ani o găsesc foarle justificată. Pentru ce ? Cei reusitit la concurs si pussi pe tabloul de clasificare, dessi au media 16-17 - notele sunt dela zero la douăzeci, iar media de trecere este 15 - se poate intâmpla să nu obțină locuri, pentrucă locurile sunt limitate şi pot să fie reușitii mai mulți candidati decât aceste locuri. Deacela este bine ca tabloul \&ă se mentină şi anul următor, şi anul al doilea și chiar și anul al treilea.

In proectul de lege iniţial se prevăzuse doi ani; senatul a introdus termenul de trei ani. Găsesc modificarea foarte justificată, deoarece se poate intâmpla ca chlar in anul

## Sambătă, 14 Iulie

 a. C., la ora 9 seara, va avea loc in sala Casim nei Romane din Brad, reprezentanta dată de ,Sociefaiea Academin că a Sturdenitilor Unim versitari din Clurjse cur plesa: ,Unuchiul dim Prowincléc, comedie நヤufa-muzuicală.rrugamin sil cu aceaSlă ocazie On. public să acorde intregul său sprijin Studentimei moastre silsă participe in număr cât mail mare
doilea să se adauge mulṭi candidaţi, aşa in cat să nu afle locuri nici atunci și se mai poate întâmpla sax treacă aceşti doi ani şi candidatii să nu fi ocupat un loc sii a in acest caz sà-și piardă drepturile câşt.gate prin concurs.

De asemenea, suprimarea drepturilor acordat internilor de spitale, la concursul sanitar, si subliniez acest concurs sanitar pentru medicii de circumscriptie gåsesc, foarte nemeri t, căci se nemulṭumea prin zceasta facuitate din Cluj, care nu are această institutíune, iar de altã parte li s'a rezervat internilor de spitale drepturi mai mari decât altor concurenti, la concursurile de specialitate $\$^{\text {i }}$ spitale, unde sunt mai utile eleme, tele, obisnuite cl! viata si practica de spital.

O fericită inovatiune are proectul de de fată în introducerea Eforiilor sanitare si de ocrotire, care, dacă vor găsi oameni de suflet in localităţile respective, vor reuşi să promoveze, să sprijine ş̦i să ridice o operă, pe cât de socială, pe alât de inălł̣ătoare,

De asemenea art. 12, referitor la fondurile sanitare judetene, va gaxsi o utilitate din ce in ce mai buna si mal echitabila.

Aplauze pe banca majoritarilor

## Primirea elevilor

surdo-muți in institutul din Timişoara
In institutul de surdo-muṭi din Timisoara se primesc elevi surdo-mutt, in etate 7-9 ani ; părinttii, care au copii surdo-muți, sunt_rugaţi să înainteze cererile pentru primile până la 20 August a. c. Direcțiunei acestui aşezământ Str. Doja Nr. 15 Timişoara, împreună cu următoarele actes Extras de naştere, Certificat de cetăţenie româň̆, Certificat medical, și în caz dacǎ nu dispune de avere, Certificat de Paupertate vizat de perceptie. Acel ce sunt lipsifi de mijloace materiale, pe baza certificatului de pauperitate vor fi primiţi bursieri. DIRECTIUNEA.

## Cea mai veche bibliotecă

Eruditul profesor American Hilprecht, a descoperit in cea mai veche capitala a ba bilonenilor: Níppur, o bibl otecă anlícă.

Aceastà bíbliotecả consta din 30 vo lume şi e de 2500 ani (adical de peste 590 ani inainte de Fristos).

Câţile sunt scrise pe tàbliṭe argilă, cu litere in forma de curie.

Savantu! profesor american a reusit sâ descopere un act interesant de eulura veche. Acea bibliotecă este azi mare avut cultural şi tot odată şi o curiozitate.

## Vă rugăm plătili abonamentulla radio.

Of. P.T.T. Brad.

## Glume

## Patron iste

Domnule, cum se face că toṭi lucrătorii d-tale se numesc „Pavelescu"? !.
,,Ii numesc înadins astfel, căci atunci când strig: „Pavelescu" nu sta, nu fii leneş, lucrează etc. atunci tołı lucrează".

Doică sigură şi pricepută
Mama: Vai! Pentru D-zeu, cum tii copilul bagă deseamǎ cǎ-l scapi.

Doica: Ei Doamne şi c= o să fie, că doar nu-i de portelan...

## Soţ pretenţios

$E l$. - Ce fel de mâncare găteş̣ti, Lolo ? Ea, - Ah! Nu te pricep dragă. Cum pofi intreba aşa ceva !? Asta nu se şttie, până ce mâncarea nu e gata!

## Client prudent

Doctorul. - Cum stăm cu socoteala noastră ?

Clientul - B.ue Doctore, nu stịil ca mi-aţi, prescris să evit orice agitaţie! Deci cum pot să mă gândesc la socoteala cu D-voastră..
B. Yrem.

## De vânzare

un corp de case compus din :
Prẵăllie la dram, 10 camere, 2 bucătărtit, pioniţă 10 m., 2 soproane marti, un grajd, 2 fântâni în carte, grădină frumoasă.
Doritorii se vor adresa la:
TEOFIL RADOVICI, Str. Gaxrii, Brad. (In curte).

## Stiri din Zarand

- Suntem informaţi că in 13, 14 şi 15 Iulie c. d. ministru Manolescu-Strunga va vizita Judetul și comuna noastră.

Rostul vizitei d. ministru e de a rezolva pe loc chestiunile agrare rămase în litlgiu, dela reforma agrară. (Pǎduri, påşuni şi colonizări).

- In curând vor incepe lucrările pentru construirea celor patru localuri de şcoală din plăşite: Brad ş̣i Avram Iancu.

Suma de 1.200 .000 (un milion două sute de mil) ridicată dela ministerul industriel si comertului (fonduri culturale) este deja in posesiunea prefecturei judeṭului nostru'

- 1 Iulie 1934 - in com. Tebea au fost alegerile comunale. Rezultatul

A fost ales primar d. Petru Tisu. Ajutor de primar, Petru Oprişa I. Adam. Comisia de verificare : dnii 1. Dragoşa Lazar, 2. Jude Adam 3. Jude Ion, 4. Jurca Romul, 5. Zeriu N'colae a Linii.

- In urma ploilor bune in Zarand s'a imbunǎtăţit mult starea sămănăturilor, grâul e rar dar frumos; porumbul promite mult.

