# Manifestare românească <br> Indata ce soseşte vacanta, şi cu ea 

timpul frumos pentru excursii, tinutul nostru, al Zarandului, este vizitat de numeroşi excursionişti, veniţi din toate colţurile tării, ba chiar şi din strǎinătate.

Unii vin să viziteze Zarandul istoric, care fine legat de dânsul o sumă de amintirí grandioase din trecutul neamului nostru românesc din Ardeal, şi la umbra trecutului să-şi odihnească sufletul, şi sǎ plece mai plin de fncredere in viitorul şi menirea poporului românesc. Alṭil vin să viziteze frumuseţiile sì, mal ales, bogățiile naturale ale tinutului nostru, cu industria specifică lui.

Excursitte cu scop tehnic nu sunt rari in Zarand. Dealtcum chiar regulamentul de organizare al şcoalelor technice obligă pe studenti, până la luarea diplomei, la un timp anumit de practică pe şantier; ;ar in diferitele industrii, după specialitặ̆i, sa execute, atunci când găsese oportun, in cadrul şcolilor, excursii - profesorii şi studenţii - spre a ilustra pe cât posibil parte din conştiinţ̣le teoretice dobândite în decursul anilor de învăłământ ; constituind tot odată contactul corpului profesoral cu nouile industrii şi cu diferitele probleme re se ridică, cu caracter economic. Cum finutul nostru, datorită bogăţiilor lui naturale, Işi are industria lui specificǎ, este de sine innteles ca să se găsească an de an in intreprinderile sale, studenți ai diferitelor scoli tehnice diin tară şi stroxinătate, in vederea indeplinirii dezideratelor de mai sus; şi tot odata să constitue şi un important loc de trecere al excursiilor organizate cu caracter tehnic.

Numai până in prezent, în decursul acestui an, au trecut prin Zarand cinci scoli superioare tehnice, dintre care două româneşti: Bucureşti şi Timişoara, şi trei străine: Şc. de mine din Paris, (Franta,) Olanda (sc. de mine din Delf) şi Leöben, ultima fiind din Austria.

In afară de pitorescul regiunei, de instalaţiile ce-s la înălţimea technicei moderne, toate cele cinci şcoli au fost mişcate de primirea caldă ce li s'a făcut.

Ceva mai mult: in contactul cu scolile strǎine, au fost ocazii de manifestări cu adevarrat româneşti. Şi asupra acestei chestluni vrem să insistăm in articolul de faţă. Datorită propagandei sistematice ce o fac Ungurii, mulłji strǎini sunt cu credinṭă ca Ardealul e un tinut unguresc şi cả este temporar stăpânit de Români.

Şi cine şstie dacă nu şi dintre acei tehnicieni, ce ne-au vizitat Ardealul nostru zilele trecute, nu vor fi avut şi ei aceiaşi credintå?

Dar acest lucru nu l'a trecut cu vederea d. Sieber, direclorul tehnic al soc. "Mica", in cuvântarea sa ṭinută studenţilor şi profesorilor austrieci, cu ocazia despărtirei.
"Datorită unei propagande false spune d. A. Sieber - se mentie ideia că Ardealul este finut unguresc. Ardealul a fost si este romanesc. Ducefi cu d-tră aceasta idee şi răspandifi-o in cercurile d-tră, căci este cea adevärata, frecum afi avut ocazia a vă convinge personal".

D. A. SIEBER, directorul teintic al societăţi ,,MICA"。

Este adevărul pur ce-a vortit d-sa, este dreptatea ce sare in ochil fiecărui, fie ungur, neamt, francez, etc. dacă vrea sả fie obiectiv și să spună ceeace este just.

Cuvintele d. A. Sieber, directorul soc. ${ }_{\text {nMica" }}$, au cu atât mai mare efect, cu cât sunt rostite de unul ce nu-i decât cetăţean român, dar care stie să se incadrexe in mod loial in mijlocul poporului românesc. Este adevǎrul rostit de un tehnician bărtâ̆n cu o reputaţie bine meritată, care a trăit pe aceste meleaguri, pe care le cunoaşte destul de bine, si care nu are nici un motiv a denatura realitatea. Sunt cuvintele pe care trebue să le audă fiecare dintre acei ce mai mutresc incar tendinte centrifuge sị cari incǎ mai persistă in greşeala de a mistifica adevărul.

Spre o nouă orientare economică a Zarandului

Dacă i-ar veni cuiva gust să incerce cunostintele geografice ale cetitorilor ziarului ,Zarandul", si ar publica (pentru cei streini de tinutul Zarand, un concurs de răspunsuri la intrebarea: „Care este ocupatia de căpetenie al locuitorilor din tinutul Zarandului", sigur, concurentii vor cerceta harta, vor vedea scr's „Munţii Zarandului", lângă ei „Brad", işi vor aduce aminte că Bradul e centru minier, etc. şi răspunsurile vor fi impăŗite: creşterea vitelor și tǎierea pǎdurilor, (ca la munte l), mineritul, cultivarea pomilor roditori (findcă-s munţi mai mici).

Dar nimeni nu-şi va inchipui că ocupația de căpetenie in Zaran de plugăria, că atât pe vâi cât şi pe vâtfurile dealurilor se face plugărie intinsă ; căci dacă sunt câte $20-30$ de minieri din fiecare sat din jurul Bradului și ei au gospodăria lor intemeiată tot pe plugărie; iar dacǎ prin părţile Zarandului sunt şi pomi roditori, - cari s'au impuținat simţitor şi s'au inmuşchiat „findcă nu le mai merge" - nn se poate spune că pomicultura ar fi o ocupaţie de căpetenie aci.

In adevăr e un fapt puțin obişnuit ca ca pe dealuri care ating inăltimi de 1000 m . să se facă plugărie până in vârful lor.

Fiindcă dealurile pe cât sunt de prelnice pomilor roditori, pe atât sunt de nepotrivite culturii cerealelor. Ele de abia dau plugarului de 2-3 ori sământa.

Tot aşa işi arǎta nedumerirea un domn agronom, nou venit pe aceste plaiuri, cảBradul,care se află intru'n tinut muntos, si deluros,e aşa de sărac in derivatele laptelui, și-ş̨i exprima părerea de rău că această sursă de venit nu-i valorificată.

Vina nu-i in această privintă, ca in toate celelalte - decât a excesului de plugărie care s'a făcut de veacuri și se face şi acum, in Zarand.

Pentru ca să creezi o industrie infr'un ținut, trebue să ai materil prime din belşug. Ori tocmai acest lucru materia primă, laptele, ne lipseşte in Zarand, deși suntem in regiunea muntoasă.

Cauza e lipsa de păşune.
Izlazurile sunt locurile cele mal sărace, cultivate de strămoşi sute de ani de-a rândul. Apele au cărzat pământul bun, sii a rămas pietrişul.

Plugarul a dunat pietrişul, la făcut grămadă, și a arat aşa până a ajuns la stâncǎ. Atunci $1-\mathrm{a}$ lăsat de păşune...

Şi tot aşa bucată cu bucată, pânnă când am ajuns să avem nişte terenuri foarte vaste de izlaz...

Acestea sunt izlazurile din Zarand, ca şi din munttii Apuseni in general...

Dealuri intinse destinate ast fel påşunatului, care dacă n'ar fi fost săăatuit de lǎcomia şi nepriceperea omenească - ar fi putut hrăni turme de mii de oi din beląug, abia asigură existența câtorva sute de oi, cât doar are o comună de deal, dinZarand.
lată dar unde am ajuns prin o cultura iratională a dealurilor ! Astfel de izlazuri sterile ocupă de multe ori mai mult de jumătate
din hotarul comunei. din hotarul comunei.

Dar raxul nu se opreşte. Vedem si azi cum se continuă acea actiune nefastå de ruinare a dealurilor.

Și sătenii Işi dau ssama de acest dezastru. Văd și ei că numai au decât grădinele, că şi grădinele slăbesc.

Dar n'au ce face. Ei de pe urma pământului trǎesc; aşa au apucat din moşı strămosí

Situatia Zarandului ca și a intregilor munți Apuseni e foarte tristă. Sunt terenuri care-s pierdute pentru tot deauna si multe pe punctul de a fil pierdute dacă nu se iau măsuri. Ce mǎsuri se pot lua:
Se poate preveni pierderea locurilor bune prin abandonarea plugăriei pe deal sil orientarea spre ocupafinnea cerutä de natura terenului: ©ultivarea pomilor roditori. Aci cresc cele mai frumoase soiuri de pomi ; nucile de Brad sunt cerute pe toate pieţele streine, germane mai ales.

Si noi luasăm nucii să se usuce fără să punem altii in loc, ba le grǎbim sfârşitul pentru sclipitul câtorva sute de lei pe care ni-i oferă nişte oameni streini de interesele noastre nationale.
(Conttnuare in pagina 6-a)4

## EVLAVIE!

Sunt aproape două luni decând părintele llarion Felea, incerca să actualizere, prin această gazetă, la bursa problemelor zilnice, o veche dorinţă: creerea unei mănăstiri a Zarandului.

Desigur ideea e foarte frumoasă, ma ales in zilele noastre când indiferentismul faţă de bisericǎ a crescut enorm; 0 mănăstire în tinutul Zarandului ar contribui sii mai mult la întărirea credinîei strămoşeşti, ca drept la o pâine, la care Zărăndeni au muncit împreună cu Horia.

După cum foarte bine observă părintele Ilarion Felea locul acestei mănăstiri nu poate fi decât la Tebre, fiindcă numai acolo
"Voivozi, popor ssi clerici
Ce din prapuri de biserici
Sfinfeau planuri de războiu,
Cand iubirea de mossie si de lege si de noi.
Din piosi făcea eroi si piosii din eroi".
Dar astăzi la Tebea viaţa lâncezeşte, biserica tânjeşte tânguindu-se din clopote in aşteptarea unei reînfloriri. Vrem să reînvie o glorie strǎbună, transformând biserica din Tebea în mănăstire. Insă pentru ca ideea să devină un fapt implinit este nevoie ca I. P. Sfintia Sa Mitropolitul Nicolae, sa aproabe transformarea acestei biserici în mănăstire, apoi să obție câteva pogoane de pământ pentru viitoarea mănăstire si pe urmă să-şi găsească şi stareful întru totul curat și dumnezeiesc, care să ducả zidirea până la cruce și până la cel de sus.

Numai in felul acesta biserica din Tebea va deveni o bisericả vie, un lăcaş de meditatie, un centru de cultură; fiindcă va trebui să aibă şi o bibliotecă de cărți din care să imprumute satelor vecine spre folosinţă Poate va veni o vreme când această mănăstire va putea să adăpostească şi unele ,,colonii de scolaris cari, in afară aerului de mare, au nevoie de loc plăcur in verdeaţă şi de reculegere". Astfel mânăstirea din Tebea alături de cea dela Izbuc, vor deveni locurile de perelinaj pentru Românii de pe vǎile Crişului Alb si Negru, otelindu-i in Iupta grea a viettii, fă-cându-i mai puternici, mai cucernici si de mii de ori mai buni.

Căci să nu uităm : Peste poporul acesta care scormoneşte cu mâna lui pământul, nimeni nu s'a aplecat să asculte murmurul interior al unui suflet care năzuiește și al unei minţi destul de agere ca să pretindă. Mulțimea aceasta din munţii, noi o tratăm din cănd in când cu câte un ciubăr de mălaiu încins şi cu floarea descântecelor electorale. Pe semne, aşa înţelegem noi, urmaşii fericiţi ai atâtor generații de sacrificiu, răsplata credinței şi a jerıfdi. Asta să fie răsplata dată nepoților lui Horia Crişan şi lancu pentru sângele vărsat?

Deci acestui popor din munţi îi dătorim întâi de toate recunoştinfă, cinste şi bunăstare.

Dar această recunoştință şi cinste nu i-o pot arăta politicianii, ci numai biserica, care este chemată să-i facă mănăstire la Tebea, lucru pe care-1 aşteaptăm cu toṭii cei din acest tinut ca sa devină un fapt implinit.

Şi acum pe această cale, tin să-j aduc părintelui Ilarian Felea, iniţiatorul acestei pro-

## Insemnări din pribegie <br> (Continuare)

## Gara Djalantun

După 2 saxptămâni de staționare in gara Mancijuria; am pornit iar sii am sosit aci eri seară. Am aşteptat în Mancijuria pânăcând Cehii au terminat monumentul de care vorbeam rândul trecut. Azi dimineafă am făcut o pimblare prin oraşul chinez Djalantun. Zic oraş chinez pentrucả din 1917 Mancijuria au luat-o Chinezii în stăpânire. In China propriu zis eu nu am fost insă după descrierile celor ce au fost, aspectul oraşelore şi acolo ca şi cel de aci. Numai locuitorii diferă intr'o oarecare măsură. Cei de aci sunt mal Inrudiţi cu Tătarii,
puneri, cele mai sincere multumiri, cu riscul de-a le fi turburat somnul trezindu-i in zorii unei diminetii nouă, pe cei cari aveau rostul şi chiar chemarea acestei initiative. Poate tot profesorii din Brad, vor duce şi această faptă bună la îndeplinire, pentru că cei cari ar avea chemarea sunt bătrâni și trǎiesc visul de aur al lefilor cari vin buluc, de colea mai mult, de colo mai puţin, de dincolo suficent. Dar şi fǎră cei chemaţi, noi vrem să avem cât mai curând o mănăstire la Tebea, în care Crişenii să înalţe rugi fierbintii lui Isus, găsind astfel un reazim in invătătura lui, işi vor ancora speranţele introo lume dincolo de griji şi necazuri, fericită cu adevărat.

Păcatul nostru va fi, dacă nu vom şti merge pe acelas drum pe care a purces părintele Felea, fiindcă nu trebuie să uităm cuvintele pe cari le-a spus Voltaire, pe patul de

Direcțiunea liceului ort. rom. „Avram lancu" DIN BRAD.

## AVIZ!

Inscrierile şi reinscrierile pentru anul şcolar 1934/935 la líceul ort. rom. „Avram Iancu" din Brad, incep in 25 August 1934.

Cererile de inscriere timbrate cu 8 lei timbru fiscal sị 1 leu aviatie se vor inainta Dírectiunii ficeului insoftite de urmoorele acte:

1. Adeverinṭà de terminarea celor 4 clase primare, pentru elevii cari cer inscrierea in cl. I. líceala. Copia matricolarà de pe ultima clasă promovată pentrus elevíi cari cer inscrierea in clasele II, III, IV, VI, VII sii certificatul de absolvire a cursului inferior de liceu precum şi dovada prestärí exemenului de admitere, pentru elevii cari cer inscrierea in cl. V líceală.
2. Extrasul de botez, eliberat de oficíul parohial.
3. Actul de naştere, eliberat de ofiţerul stăríi civile.
4. Certificat de vaccinare.

Taxa de frecvenṭả pentru cursul inferior este 1.500 leí, iar pentrus cursul superior Lei 2.000 sí se poate platti integral, odata cu inscrierea saus in 2 rate. Rata I, Lei 800 pentrus cursul inferior şi 1.200 lei pentru cursul superior se va plàti odata cu inscrierea, far rata II Lei 700 pentrus cursul inferior sii 800 pentru cursul superior se va platíla intoarcerea din vacanṭa de Crăcíun.

Scutiri de taze şcolare se vor acorda de comitetul şcolar numai acelor elevi cari au obţinut in anul scolar 1933/934 media generala cel putin 8. Cererile de scutire vor fi insoţite de certificat despre starea materiala, care să cuprindă suma cur care este inncrís sustinatorul elevului in rolul de impuneri pe anul 1934 935, numărul roluluis şi viza perceptíei precum şi alte acte cari pot face dovada situaţicí materiale. Cereríle de scutire inaintate după terminarea inscrierilor nu mai pot fí luate in considerare.

Pentrus a fí primit in Internat, părinṭii sau sustinătorul elevului prin o cercre adresata Dírectíunii odataz cu inscrierea se obligà a plattí taxa de intretinere pe anul şcolar 1934|935
decât cei din China. Şi unil și alţii sunt foarte muncitori. Deşi sunt socotiţi intre popoarele galbene, sunt insă tołti negri.

Oraşul are străzi strâmte şi nepavate. Praful e și aci până la glezne. Casele scunde cu coperişe plane. Peste stradă sunt întinse rufe la soare. La prăvallii diferite articole do manufactură sunt expuse afară în strodǎ. Exteriorul caselor e curăţel. Mi-ar fi plăcut să vǎd și interiorul, insă necunoscând limba locultorilor mi-a fost imposibil. Inspre seară am făcut un „picnic" pe iarbă verde. In timpul veseliei noastre Colonelul făcea instrucție de călărie $\mathrm{cu} . . . .$. S'a căsătorit şi el aici in Siberia, ca mulţi alţi voluntari. In vremea instructiei e dur ca un „gradat", iar in pauze
moarte: Precum Isus Hristos a murit intre 2 tâlhari, aşa mor şi eu între 2 măgari.

Cu această ocaziune, fiindcă îmi vin in memorie nişle versuri de Bogdan P. Hajdeu, la adresa „eulaviei (evlaviei) călugărilor greci, imi dați voie să le reproduc :
„Sunt an călugăr păcătos
Ascuns sub tristă rasă:
Imi place vinul spumegos
Zambind colea pe masă;
Beau cel pocal din boloboc
Si toate astea la un loc
Fac en-la-vie!
Sunt un călugăr făr'de neam
In mană cu metanii
Nimic mai sfint pe lume n'am
Nimic mai sfint ca banîi,
Căci bani imi aduc noroc
In orice imi place mis...
Si toate astea la un loc
...Fac eu-la-vie!"
Ion Moṭu
Leí 7000 şí taxa de instalare şi reparaţiuni Leí 500.-

Taxa internatului se va platí in 4 rate şi anume: odata cu inscrierea Lei 1.500, la Nov. Lei 2.000 , la 8 Ian. 1935 Lei 2.000 , la I Martie Lei 1.500 Funcționarii pot plătítaxa internatului in rate lunare de Lei 700. Taxa de reparaţiuní Leí 500 se pilăteşte la inscriere si in caz de repăsire nu se maí restitue.

Elevii primiti in Internat vor fi obligaţi să aducă cu sine lingeria de corpşi pat: 3 cearşeafuri, 3 feţe de perinæ, I plapomax sau cergă, 1 perină, 4 cãmăş̣i, 4 indíspensabíle, 4 prosoape, 4 paxrechí ciorapi, 2 perechi ghete, hainele necesare, perie pentru haine, perie pt. ghete, perie pentru dintí, pahar. Rufaria va trebuí să fie insemnata cu numele elevului saus cus numărul ce-1 poartå cusut pe maneca hainei. Spaxlatul rufarriei se plăteşte separat.

Elevii externí vor menţiona in cererea de inscriere numele corespondentului sau a gazdei care este obligată să se prezinte la Dírectíunea líceului spre a semna registrul gazdelor şí lua la cunoştinṭa dispoziţitle regulamentului scolar, referitoare la gazdele elevilor.

Examenele de corigenfa, particulare, admitere, etc. se vor ținea in conformitate cu dispozitiile regulamentului sscolar intre 1 - 15 Sept. Examen de admitere in cl. I. se va ṭinea intre 1-4 Sept. in cazul cà vor cere inscrierea in această clasă mai mult de 50 eleví.

In conformitate cu Decizia Min. Instr. No. 123. 4101931 elevií corigenţí vor platí cate 100 lei pentru fiecare obiect saus dexteritate la eare vor trebui sa fie examinaţi in toamna.. Elevii repetentí carí se vor reinscrie in aceiasí Elevii repetentí cari se vor reinscrie in aceiasí
clasâ Vor plâti pe langa taxele specificate de clasă vor piantí pe langa taxele specificate d mai sus Lei 500 , taxả de repetititie.

Brad, la 26 Iulie 1934.
Director,
CANDIN CIOCAN

- In Polonia, intr'un sat cu populatie ucrainianà si rusă, s'a iscato o ceartả sí apo batae pe motivul cả fiecare dintre cele dout nații cereau ca sf. Liturghie să fie oficiata in limba lor. Preotul vảzand aceastä scenả cǎcí s'a intamplat chiar in bisericaz, a căzut in nesimtiie de suparare sí a murit.
Petru si Pa cruce. In ziua Stinṭilor Ap peatră în amintirea anului sfănt.
e bland ca un miel. ine cu tot dinadinsul ca pe când va ajunge in patrie sotia sa să ştie caxlărí.


## Gara Titicar

Gară mare cu nod de căi ferate. Oraşul e ceva mai departe. Acolo nu mergem deoarece peste câteva ore plecăm.

S'a dus numai Comandantul, pentru a o face o vizita de curtuoazie guvernatorului chinez ce rezidează aci. Oraşul e curat chinez. Şi de aci din depărtare se observă ciudăţenie a rufelor intinse peste străzi. Vedem si cea dintâi „pagodǎ"

## Gara Charbin

Am sosit aci, acum trei zile. In oras e și "Misia română". Raporturile intre Seful misiei şi Comandantul Legiunii din reci -

## De toate pentru tofi. <br> TURBARE

Uneori ziarele dau ştire de fel urmǎtor: In satul cutare s'a întâmplat o mare nenorocire. Pe flăcăul cutare l'a mușcat un câine, dar n'a băgat în seamă că e turbat. Dupâ câteva săptămâni flăcăul s'a îmboinăvit dintr'odatax. L'a apucat furia; făcea clắbuci la gură și dădea să muște pe cei de casă. Cu mare greutate l'au legat, căci să sbătea de socoteai că toṭi dracli sa vârâse 'ntrânsul. N'a apucat să-i ducǎ la spital, cǎci s‘a liniştit de rot si pentru totdeauna.

Ştirl de felul aceasta se repetă mai în fiecare an, de cum incepe vara.
"N'a știut că e cânele turbat" și s'a lăsat pe "tânjeală. De fapt cânele era turbat; cănd l'a încolțit, i-a vârât in rana sax mânța bolii. Rana s'a taxmåduit, caxci doar cine ştie ce adâncǎ nu era; acolo, 0 sgârietură, din care a iest câteva picâturi de sânge. A fost insă o poartă largă pentru sămânṭa bolii, nişte microbi aşa de mărunti că nici cuinstrumente măritoare n'au putut fi încă văzufịi. Au intrat in sânge, s'au îmmulţit şi boala fu gata.

O boală groaznică. Omul ajunge furios si nu ştie nici de copil, nici de mamă. S‘a schlmbat în fiară.

Mai inainte vreme era fără leac. De când insă un învăţat francez Pasteur, i-a găsit leacul, boala, luată din timp, nu lasă nici urmă.

Luată la timp! Atâta. Chiar când nu poţi avea sigurantả că e turbat cânele care te-a muşcat e mai biue să alergi la doctor. Uneori ajunge ca să te linga cânele bolnav Uneori ajunge ca să te linga
pe o sgârietură si boala e gata.

De aceia baza bună trece primejdia rea. Când te a muşcat un câne, un lup ori chiar o vacax turbată, trebue de låsat totul baltá şi de grabă de plecat în oraşele acele (Bucureşti, laşi, Cluj, Cernăuţi) unde există câte un institut antirabic, adecă un spital anume pentru cei muşcati de turbare. Prin câleva inecţi boala se lecueşt e cu totul.

Orice intârziere unsă, acel lasă-mă să-te-las al omului neştiutor de pericolele ce-1 pândesc, face ca boala sâ se cuibărească in cel muşcat. Repede, repede sfârşeşte cu moarte groaznică, ̂̂u ch nuri nebănuite.

## Ed Claparède

 Educația functionalătraducere de Marin ssi Florea N
Azí domenius pedagogic este invada de-o abudență adacadab

La drep vorbind nus şti de ce teorie, metodà saus tratat psiho-pedagogic sâ te anini, caćcí atunci când le citestit, toate iţi plac şíi tii se par una maí bună ca alta.

Una dintre cele mai noi teorii psifopedagogice, este expusă in cartea savantuluí Dr. E. Claparède, dela Geneva, „Educaţia functionala", care e una dintre cele mai noi pulsatoare, a principiilor ee se grupează in jurrul scoalei active.

Stiinţific redatã, impărţità sistematic in prima parte a cǎrtii, eruditul profesor se ocupà de geneza principiilor síi legilor functionale. După ce enumarax legile biologice, psihologice sí educaṭional-functionale; face o incursiune istoricả pedagogicǎ, araxtând gradul funcțional din operele inaintaşilor. D-sa este pentru psíhologia fnncţínală, căcí punctul de vedere funcţional este aplicabil in viaţã. Spune la pag. 40 „Fiind datả o funcțiune, studiul mecanismului ei ne invața cum această funcţiune se poate realiza". (El nu se intreaba numai ce este memoria, judecata etc. Cícum functioneaza! Ca educatorul sâ poatả inrâuri asupra funcțiunii etc.) Decí fenomenul este imbrâtişat sub unghisl sintetic ssi practic. lar analiza mecanismului funcțional, ne va desvălui structura.

Ce este principius funcţional, autorul al expune intr'o intreagă teoríe. Uşor se poate inţelege din exemplul: O maşina functioneazä, dar aceasta este of funcţiune moartă, o mişcare, funcţionalismul Claparèdian saus Ribotist este in funcţie de organism. Şi organismul funcţionează intr'un scop definit saus aproape definit dar şí simṭit. Putem avea maṣinả la care să-í cunoastem toate piuliṭele, dar dacà nus ştius cum functioneazả şi nu avem deprinderea de-a - conduce, rămanem numai cus știinţa, insă in
cum erau - sou rấcit si mai mull. Maioru Cădere dă diferite ordine peste capul Comandantului, cea ce supără pe acesta. Pentru azi Şeful misiei a ordonat revista unităţilor Legiunii. Comandantul supărat voia să nu participe. A participat totuşi la sfatul ataşatulul ceh Orsak. Seful misiei a rămas incântat de disciplina şi frumoasa tinută a legionarilor noştrii. „Misia" a plecat la Vladivostok. Aşteptăm şi noi ceasul plecarrii. Până una alta ne mal preumblăm. Charbinul are două cartiere bine distincte. Cel european e locuit in majoritate de Ruşi. Al doilea e cel chinez care se aseamănă cu Djalantunul. Deoparte a oraşului e castelul, in care locueste generalul rus Horvat, Seful administraţiei cǎii ferate est-chineze.
colescu. Ed. ,Lumina' Bucureşti neputinṭă. Dar cunoscând cum funcţioneazả sị avand practica funcţiunii, noi avem o ştinnṭa aplicatã. Deci funcţionalism nus poate fi conceput fară aplicaţí practice.

Aici este punctul pedagogic, psihologic şi educativ. Activitatea este o functiune insă cus aplicaţí practice. Tot aci d. Claparède alunecă pe terenul utilitarist şí pozitivist.

Doctorinele educaţiei functionale, sunt emisare sii emanate din marile legi ale conduitei. [Legea nevoii, extensiunii vitale, fuării de cunoştinṭa, anticiparri, interesului, interesului imediat, autonomié funcţionale eto.)

Fíccare lege in parte sis-au avut părintii ei. Astfel ştiu ca interesul a fost susținut şi observat de Herbart, legea nevoii sau a trebuinţei de Darwin etc.

Şi noí Romanií avem fílosofí şi pedagogi cari aus desvoltat ideí asemănătoare.

Astfel filosoful V. Conta in ,,teoria speciílor" arată principiul Darwinist şi in ,,teoría fatalismului are complect desvoltat principiul functional al sufletului etc.

Deasemenea operele pedagogului G. G. Antonescu cari redau princípiile educație for-mativ-organiciste, putem zice ca nus sunt altceva de cat educaţía funcţională. Asşa că nicí filosofia româneasca nu e streină de principiile functionale.

Principiul functional in educatie, preconizează o nouă şcoală, anume, „Şcoala funcționala". Dar dupả cum poate vedea oríce lector, care citeşte cartea d. Claparède teoria funnç̧ională cuprinde toate principiil: scoalei active.

Decí această, şcoală, este un colorar al şcoalei actíve.

Nici un pedagog ca W. James, John Deweif, Binet, Stern, Flournoy etc. considerati direct premergatori ai functionalismului educativ, nus se bucurả de o maí micả atenţie in scrieríle d. Feriérre, care se ocupà de scoala in scrierile d.
activá intens.

Aceasıă cale ferată a fost făcută de Ruşi în concesie - atunci când nu aveau incă stăpânirea asupra Mancijuriei. Cele mai confortabile vagoane ce am vǎzut in Rusia sunt acelea ce au apartinut acestei linii.

Aci in Charbin am văzut cea dintâiu ,,ricşa" sau , „palanchină": O mică trăsură pe două roate ca cele de bicicletă - trasă de un om. „Animalul de Mam" se recrutează dintre Chinezi şi fuge cu trăsurica aproape ca un cal. Eu nu am avut plăcerea să mă folosesc de asemenea trăsură, insă am văzut destui Europeni şi chiar mulţi Români, cari le foloseau cu predilectie.

La Vest de oras curge riul mare sil navigabil Sungari. Eri ne-a venit la „essalon"

Viaţa preţuità in şcoala luí Decroly, este savurata şi de d. Claparede. Pregatitrea copiluluí pentru viaţă prin viaţãa, este şí concluzia din şcoala funcţionala ce se clădeşte pe concepțiile educaţiei funcţionaie.

Cartea eruditului pedagog dela Geneva, se bucurà de mare vazả in Elvetía. Ea este mult mai absorbită după ce lectorii aus citit scrierile anterioare ale marelus Savant, anume: „Psihología copiluluit „Pedagogia exeprimentala", "Psíhologia funcţionalá" etc. cari dau in analize complexe legile psiho-pedagogice bazate pe experiment.

O recomand calduros colegílor pentru a o studia şí aplica in viata şscolarax. Cǎcí teoría fără aplicaţí practice oricât de atrăgătoare sí bună ar fí, este tot literă moartã.

Un cuvant sí pentru traducătorii harnici. Cred ca fiecare dintre lectori, rectsnoaste meritul maro ce-1 aus traducătoríl Marin sii Florea Nícolescu, prin traducerea acesteí opere. Ei aus ascezat un perete templului pedagogiei romaneştí prin traducerea acesteí cărtín, care in Elveţia este cruce şi aur.

Ion Blăgăilă

## Grai Nou

Sunt rodul bruşului de tină.
Aluat dospit dorintii.
M'am smuls in glesne din fărină,
Ogoarele imi sunt părintii
In mine stăruiesc credinte Străgere giudurilor bune, Cu impletiri de doruri grele. Din cintecele dela stine

De dragul doinelor de-acasă
A tortului pe fus poveste, A mamei ssi a tatei trude, Pecete mininite'nesprite
Cint depănata lor durere.
Şi cintul meu e cintul firii,
Cintul nadejdii,
Străjer, in pragul altei lumi,
Vrerile mele, vrerile lov
Sapă drum now,
${ }_{\$} \mathrm{Si}$ sunt al satului ecou
Si graiul mex, e graiul cremenii,
Grai nou
V. Copilu-Chiatră.

Nu e reclamǎ!
E un adevăr!

O noutate senzatională, încălzirea cu sobe de teracotă
Cu acest nous sistem de sobe de teracotã, Cu o cantitate de 10 kg . lemne, se face o
incalzize suficientă pentru 24 ore. Incălzirea se face repede şi căldura se mentine! Acest sistem l'am invătat in străinătate síl se
poate a olica sigur chiar si la sobele vechí de poate aplica sigur chiar si sian.
Livrez, adică montez, in orice dimensiuni, culori și forme, sobe de teracotă, maşini de gatit, sobe semeneuri, invelírea păretilior cu plăci de fayance bau in orice culoare
CU PRETURILE CELE MAI EFTIINE. Primesc sobe de teracotă vechí pentrus a le edifica din toun a mări, precum șí repara
Pentru noul sistem arătat mai sus, garantez. In aşteptarea comenzilor On, public semnez Cu toată stima :
Ignatie Vértes maestru de sobe.
Petroseni, Str. A. Vlaicu Nr. 7.
un cântareṭ chinez. Imbrǎcat europeneşte cântă și cu vocea şi cu un instrument, care produce un fel de „bâz"-zit ciudat. Și cântarea cu voce seamănă cu acel sunet pe care îl produce gândacul acel negru căruia fî zic taxun.

In oraş sunt sumedenie de magazine cu tot felul de mărfuri, cari poate nicǎleri nu sunt aşa de ieftine ca aci. In baza diferitelor capitulatiuni; intră in China mărfurile aproape scutite de vamă din Japonia, Anglia, America etc. Concurența între mărfuri e mare și prin urmare se vând ieftin. China e tara mătăsurilor, care sunt - şi ele - foarte ieftine. Nu am spus nimic despre îmbrăcămintea Chinezilor. Bărbaţii poanłă haină lungă inchisă ca reverenzile preotilor - de coloare neagrǎ. -


## MAEALE

(Continuare)

## 11. Păduchii de frunze

Adesea frunzele pomilor sunt atăcate de păduchii de frunze. Ei tıăesc insă și pe rădăcini, tulpini, flosis şi chiar pe fructe. Din cauza intepăturilor pe cari le fac pe frunzele plantelor, pentru a suge hrana, acestea se pătează, se ofilesc și se răsucesc. Alteori frunzele se beșică. Păduchii cari trǎesc pe pomii roditori fac un fel de lapte dulce, verzui, foarte căutat de furnici, din care cauză ei sunt mereu însotititi de ele.

Fiecare pom are un purece (păduche) al său propriu. Purecele (păduchele) piersecului este brun pe partea deasupra şi verzui pe cea de desupt, păduchele pǎrului este verde gàlbui, al mărulıii verde închis, al prunului verde cu o linie brună pe spate, al cireşului negru, al migdalălui verde şi al agrişului verde-negricios.

Este bine să cunoaşte felul lor de înmulțire. Femeiuştile depun ouă toamna. Ouăle, de formă ovală, sunt verzi la inceput, apoi se inegresc. Ele se pot vedea iarna, după căderea frnnzelor prin crepăturile scoartei pomului.

Din ouă ies primăvara numai femeiuşti. Aceste femeiuşti, se numesc mătci și nasc pui vii. Ele n'au aripi. Pela sfârşitul lunei Mai se ivesc şi matci cu aripi. Ele zboare de pe pomi pe alte plante, sau pe alţi pomi, unde nasc iarăşi pui vii. Aceştia la rândul lor nasc femeiuşti şi bărbătuşi cu aripi, cari trec din nou pe pomi, unde se imperechează. După împerechere, femeiuşca aşează iar ouă.

Vedem deci, că păduchii de frunze se inmulṭesc foarte tare. Dacă iş̧i fac de cap mai mulţi ani în şir, pomii atacaţi mor.

## Mijloace de luptă

Păduchi de frunze se pot nimici cu mai multe zemuri otrăvitoare. D-1 C. Manolache ne sfătuește să folosim reţeta următoare :
$200 \mathrm{~cm}^{3}$ zeamă de tutun tare ( 500 gr .) $100 \mathrm{~cm}^{3}$ sodă caustică
200 gr . săpun
100 1. apă.
Zeama de tutun se cumpără dela farmacia. Cu aceasta zeamă stropim pomii

Cei bogaţi le au din mătase. Femeile poartă pantaloni strâmṭi ṣi tuinicǎ asemenea strânsă pe talie ca la militari. Coloarea: Galbină, Albastră, înflorată şi bǎtătoare la ochi. Unele femei au întrodus portul european adecǎ rochia și celelalte. Populaţia din aceste părţi se hrăneşte mai mult cu orez fiert şicu diferite mirodenii. Ii mănâncă cu furculiṭa - care nu e ca a noastrax insǎ. Deşi orezul e hrana principală, am vǎz it totuşi in multe garri incǎrcând mult grâu. Il raionul gării Tițicar am văzut adevăraţi munṭi de grâu. Este aceasta dovadă despre marea bogăţi a provinciei.

Gara Horvatovo 12 Mai 1920.
După multă tărăgănare am plecat din Chorbiu. In aceiaşi zi spre seară am trecut

## pomilor rodilori

cu ajutorul pompelor. Stropirea se face de jos in sus.

Putem omorî păduchii de frunze şi cu ajutorul emulsiunei de petrol şi săpun. Acesta se face din

1 Kgr. săpun
11. petrol

100 1 . apă.
Se ia un vas în care se pune 1 Kgr . săpun de casă, tăiat in felioare mici. Se toarnă apoi $4-51$. apă sii se amestecă încet cu o lopățică de lemn, aşa fel ca săpunul să se topească fără să facă spumă. După ce săpunul s'a topit de tot, un om bate bine cu o mătură si alt om toarnă (varsă) incetul cu incetul 1 1. de petrol. Zeama are acum o inffătişare lăptăoasă. Mestecând mereu mai adaugăm 95 1. apă

Stropirea se face tot cu ajutorul pompelor pe stropit.

Ungerea pomilor iarna cu o zeamă de carbolineum (aşa se cere la prǎvălie), este tot un mijloc de nimicire a păduchiior de frunze.

## 12. Păduchele țăstos (Kermesul)

Se numeṣte astfel din cauză că îsil face o coaje (teastă), sub care stă ascuns. Este un dusman aspa de mare al prunilor, ca purechele lânos pentru meri. Nu trăeşte numai pe pruni, ci și pe meri și peri. Pe pruni, are coaja în forma unei virgule, iar pe păr forma unui solzişor de peşte.

Sub această coaje, femeiusca aşează un număr mare de ouă. Dacă ridicăm cu unghia în luna Mai această coaje, atunci se scutură de sub ea un praf, care nu-i altceva dacât ouăle.

Din ouă ies în luna lunie viermişorii, cari se duc la frunze, unde stau toată vara şi sug cu ciocul Ior sucul (mâzga) din frunzele prunului. Larvele (viermişorii) năpârlesc de mai multe ori, apoi se ascund pentru iernat sub muşchi, sau în crepăturile scoarţei. Pentru a fi bine feritii de frig, îşi fac o invelitoare de ceară. Când se incălzeste primăvara, larvele se duc iarăşi la vârful pomilor. Femeiuş̧tile fac apoi ouă, din care ies noi însecte (gonguţe). Uitândune de departe ia o livadă atăcată de păduchele testos, ea ne apare de cu-
iar granita chino-rus la Pogranicinaia. Ne aflăm deci iar pe teritor rusesc şi anume pe litoralul Măril japoneze, ori mai bine zis a Oceanului Pacific. Zilele sunt frumoase şi calde. Câmpul însă nu e aşa înverzit ca în
 Bering, vin unde de vânt rece.

## Gara Okenskaia 19 Mai 1920.

După opt zile de stationare la Horvatovo ne-a uruit iar cu gândul de a nu ne mai opri decât la Viadivostok. Cevá defecte ne-au oprit totuşi aci. Eri am trecut prin Nikolsh-Usurlisk. Acolo au rămas multe trenuri
loare neagră, din cauză că el face un suc dulceag, pe cari cresc nişte ciuperci negre.

Nimicirea păduchelui testos
Nu e tocmai greu să luptăm contra acestui mare duşman al pomului. Se poate întrebuinta contra Iui una dîntre Zemurile următoare: Kermocidul (gata făcută) carbolineum, emulsiunea de petrol și Zeama sulfo calcică. Cea mai bună dintre ele este zeama sulfocalcică. care se pregătește din:

3 Kgr . floare de pucioasă
3 ", var gros
100 1.'apă
Se lucrează în felul următor: stingem varul cu puțină apă. In vreme ce varul se stinge se toarnă puţin câte puţin floarea de pucioasă, sub formă de praf. Apoi adaugăm 20 1. apă. Punem vasul pe foc şi fierbem domol vreme de 0 oră, apoi strecurăm zeama şi ${ }^{\circ} 0$ punem într'un vas mai mare, unde mai adaugăm 90 1. apă (că să fie de tot 1001 . zeamă). Stropirea se face cu pompele de stropit pomii.

Când păduchele țestos este în număr prea mare, stropim pomii cu următoarea emulsiune de petrol și săpun: 5 1. petrol ; 2 Kgr . săpun; 100 1. apă.

Am scris până acum despre cei mai mari duşmani ai pomilor. Să nu creadă cineva, că am scris despre toţi. Mai sunt cel puţin câteva sute. Ocazional voiumai scrie şi despre alții dintre ei. Am amintit, că numai despre viermele mărului s'au scris cărti intregi. Nimicirea duşmanilor pomilor roditori este pentru noio :chestie de viaţă sau de| moarte. Pagubele pricinuite de ei socotesc la câteva sute de milioane pe an. Domnul I. Simionescu spune, că "stârpirea omizilor de copaci, trebue să fie o grije tot aşa de mare, ca şi aratul câmpului, dacă gospodarul ține să aibă roadă în grădină". La acestea mai adaug, că țările fără grădini şi fără păduri sunt sortite peirii, căci pustiul le cuprinde şi pustiul pătrunde si în sufletul oamenilor.

Prof. MARTIN IOAN

## Aviz

Se aduce la cunostinta celor interesati, că la scoala normală de bǎeţi din Deva sunt vacante in clasa I. 30 de locuri pentru bursieri sii 5 pentru solvenṭi. Se primesc elevi şi in celelalte clase din cursul inferior. Taxe modeste, internat confortabil, educatie aleasas. Condittile speciale de examen si admitere se Conditiile speciale de examen si admitere se
pot cere la scoala.
Direcţiunea.
de ale Cehilor. Au rămas in fine cu jind şi Sârbii şi Jugoslavii. Deşi voı să fie o tară, nu s'au unit. Batalionul de Sârbi e compus din rămăşił̧a acelor cari luptaseră în Dobrogea şi alṭi diferiṭi Sârbi de adunătură de prn Rusia. Jugoslavii sunt Croaţii cari au inţeles să nu se unească cu Sârbii. Șı Cehii și Sârbii și Jugoslavii făceam ce făceam șl scăpam cum puteam de a nu rămâne in ariergardă. De eri au rămas. Acum innsă nu e nici un pericol pentru cei din ariergardă. Pericolul era numai în iarnă când sovieticii ne erau călcâie.
(Va urma)
Ioan Fodor

## Condiţiunile de admitere

## in scoala offierilior de Jandarmi

Prin Decixia Ministeriala No． 451 pu－ blicata in Monitorul Oficial No． 159 din 13 Iulie 1934，s＇au fixat urmatoarele condițiuní pentrus ocuparea prin concurs a locurilor va－ cante in Scoala Ofiterilor de Jandarmí anul I．

Se admit la concurs studenṭii Facul－ taxtiii de drept din tarà sau strainătate，ale caxror diplome aus fost echivalate，fiind absol－ venţi minimum ai anului I．de drept şi indep－ linind conditíunile urmaxtoare：
a）sa fie naţionalitate roman ；
b）să fie sănaxtos şí prezentabil ；
c）sà fie bine notat la purtare ；
d）să nu fi fost eliminat niciodata din lices saus universitate；
e）sa aibe minimum 18 ani sit maxi－ mum 21 ani impliniţi la 1 Sept．1934；
f）Sax nus fie logodít sau căsătorit．
Inscrierile pentru concurs să primesc dela data publicărei in Monitorul Oficial a prezentei deciziuní şi la 4 August 1934 inclusiv．

Candidatii vor inainta recomandat sau vor depunne personal la reşedinṭa şcoalé，cerere timbratà de inscriere fa concurs（Md．－A．）in－ soiitả de actele următoare ：
a）Extrasul de naştere．
b）Actul de naţionalitate saus cetăţenie Md．－B；firi ofiterilor activi saus foşti activi fiind scutitici de acest act．
c）Actul de onorabilitate ssi poziţia parinṭ̂ilor，pentru părinṭii civili Md．－C．pentru partinții fost ofiterí activi Md．－c－1（şi pentrus pax rinţíi ofiṭerí activi Md．－C－2）；
d）Díploma de bacalaureat ssí certifi－ catul de absolvire a minimum anului I．de drept．
e）Declaraţia parrințịlor sau tutorilor legali，autentificate de Tribunal sau judecǎ－ toria respectivà（Md．－D）；
f）Dous certificate de bune pustare， unul eliberat de Liceul respectiv şí unul eli－ berat de facultatea respectivà（ $\mathrm{Md} .-\mathrm{H}$ ）；
g）Autorizatía paxrinţilor saus tutorilor legalí pentrus candidaţii minori，autentificate de Tribunal sau judecătorié respective（Md－E）
h）Angajamentul prin care candidatul se obliga a servi 9 ani，in jandarmerie dupa obtinerea graduluide sublocotenent，autentificata prin Tribunalul sau judecǎtoria respectiva （Mod．－G）；
i）Un certificat elíberat de primäria respectivà asuspra stăreí civile（Mod．M）．

Candidații vor trimite prin mandat poştal saus depune personal la reşedința scoa－ lei taxe de examen in valoare de 500 leí， care numai este rambursabila．

Candidaţii reusitíi in limita locurilor vacante，vor depune pană la 1 Septemvrie 1934， taxa de instalare şí carrţí in valoare de 5000

## Exव！व C

Inimi strânnse，sperante sị deziluzii．．．
Aşa se prezenta sala lungă din faţa amfiteatrului，unde urma să se tină examenul de capacitate．

Unii，mai intârziaţi，răsfoiau cu des－ nădejde cǎrțile；dar literele le defilau pe di－ nainte ca niste candidate la un concurs de frumusełte．Alţii，mai bine inarmaţi，̂̂i omorau si mai mult：
－„Nu se îngraşă，mă，în ajun I．．．
－＂Nu citi acuma，că te tâmpeşti＂．．． －„N＇ai avut．．．
Glasul aspru al sef－pedagogului，care apăruse autoritar in uşa „camerii de tortură＂，intrerupse răguşit şi straniu această ultimă replică

$$
\begin{aligned}
& \text { Anghel! } \\
& \text { Arhire! } \\
& \text { Beligan! } \\
& \text { Bobulescul... } \\
& \text { Un fior prin mǎduva spinării urmat } \\
& \text { de o sudoare rece mă cuprinse la auzul nu- } \\
& \text { melui meu. Trebuia să strâng dinţii ca să nu } \\
& \text { tremur. Şi aşa trecui pragul uşei, ca un con- } \\
& \text { damnat, in ploaia urărilor de pe sală: }
\end{aligned}
$$

## ei cunoscand ca，in caz contrar locul saus va

 fi ocupat de candidatul urmaxtor in ordinea clasificatieí．Elevii scoalei ofiterilor de jandarmi urmand obligatorius concursurile facuilałłłii de drept din Bucureşti secţia juridica taxele uní－ versitare si costul cărtílor sau concursurilor suniversitore se vor suporta de elevii admisi， universitore se vor suporta de elevii sumissi，
depunand la prezentarea in scoala suma de depunand la prezentarea in scoala sus
5000 lei necesar a anului II de curs．

Examenul de admitere va avea loc 1 a coala Ofiterilor de Jandarmi in Bucuresti， Soseatra Ștefan Cel Mare Nr． 51 si va incepe la 7 August 1934 ora 8.

Examenul va consta din probele re－ vazute in D．M．Nr． 301 ， 933 publicat in M． Oficial Nr． 139 din Iunie 1933.

Inscrierile se fac I－a．Directía de Studii a şcoalei，pană la 4 Aug．1934，inclusiv，da＇a pana la care candidații sunnt obligaṭí a de－ pune actele dupa modelele prevazute in D．
M ．Nr． 3011933 publicata in M．Oficial Nr ． M．Nr． 3011933 public
139 din 13 Iunie 1933.

Pe lanpả aceleaṣí acte candidaṭii vor mai depune sị urmaxtoarele declarațiuní auten－ tificate conform legei de către autoritatea ju decảtorească．

## Declaratie

Subsemnatul ．．．．domiciliat in ．． calitate de tata（tutor）al tanaxruluti．．．．ce este candidat la examenul pentrus intrarea in scoala ofitcerílor de jandarmi declară cả nu voi avea nici o pretentiune de nici um fel in contra Statului reprezentat prin Ministerus Apararei Naționale in cazul cand fiul（pupilul） ．．．．admis elev va fí indepärtat din scoala pentru debilitate，boala incurabila saus infir－ mitate provenita din cauza constitutiel sale fizice，a criditateí saus regimuluí impus de le－ gile si regulamentule mílitare．

De asemenea declar ca nu voi avea nici o pretentiune in contra Statulusi repre－ zentat prin Ministersl Apararacei Nationale，in cazul calnd in timpul şi din cauza serviciuluí fius（pupilus1 ．．．ar suferi ver＇un accident．

Se accepteaza cazurile prevazute de legea aeronauticả．

Subsemnatul ．．．．．candidat pentru intrarea in şcoala ofiterílor de jandarmi dec－ larả ca odata admís elev，nu voi avea nicío pretentiune de nici un fel in contra Statului reprezentant prin Ministersl Apararrei Natio－ nale in causul cand voif fí indenărtat din scoala pentru debilitate，boala incurabila，sau infir－ pentrus debintare，din cauza constitutifi mele mítate provenita dein cauza constitution a eríditatei saus a regimului impus legile șì regulamentele mílitare．

## Demisia dlui Manolescu－Srunga

In urma unui conflict ivit intre d． ministru Sassu şi d．subsecretar de stat Mano－ lescu－Strunga，acesta din urmă a prezentat d－lui G．Tătărăscu，primul ministru，demisia．

Eri dimineaţă d．Manolescu－Strunga urma să fie supus unei operatiuni，pe care o va face d．dr．Amzăr Jianu．

## Schiliă－Incercari．

## capacilate

Uşa se inchide brusc．Ne găsim in fała unei mese lungi，la care stǎ comisia．Pro－ fesoril，care mai de care mai incruntați sil in atitu－ dinl severe，așteptau，par＇că，momentul când să trimeată „la plug＂pe unil din sărmanil candidaţl，căci azi vremurile sunt grele．．．etc．．．

Profesorul de Geografie se adres⿱㐅乂冖 primul candidat：
－＂B̌iete，imi faci un serviciu？${ }^{\text {＂}}$ didatul．

Atunci profesorul il chemă mai de－o－ parte şi－i vorbi cam confidențial，totuşi să putem auzi sil noi：
－＂Trebne să plec poimâne la Soroca， la o rudă a mea．Fii bun du－te până la gară si interesează－te ce trenuri am＂
－„Pentru Soroca atti spus？＂sări can－ didatul in culmea bucuriei．
－${ }^{2} \mathrm{Da}$ ，da，du－te．Iți multumesc． Când vii，te ascultăm noi．

Candidatul o sbughi pe uşă．Curiosii ceilalti，cari ascultau la broasca uşii，să audă ce se petrece inăuntru，sǎriră consternați．Vă－ zând mutra veselă a bǎiatului fl agătară ：

Atunci of ${ }^{n}$ Aşa repede ai scǎpat？Eh
Candidatul se smulse din mâinile lor si aleargă cu limba scoasă până la gară． Pe drum，se gândea el：
－${ }^{\text {Un }}$ serviciu la vreme．．．

Profesorii ascultaseră rând pe ceilalṭi candidați，cărora，desigur，li se invârtau capul cu iuteala invârtirii pâmântului，evocând amin－ tirile a patru ani de＂studii＂

Când terminară cu prima serie，se ho－ tărirră ca，pentru o putea asculta mai repede să se ducă fiecare profesor in altă clasă．ast－ fel ca să se facă rotaţie cu celelalte serii．

Camaradul nostru fusese la gară，con－ sultase cu atentie fiecare mers de tren，dar degeaba．Intrebase şi vre－o doi ceferişti，habar n＇aveau．
－${ }^{n}$ Auzi，auzi，－îşi zicea indignat candidatul－iată de ce merge prost tara！ Functionarl sunt ăştla？ Nu pot da nici o simplă informație＂

Astfel，el dădea acum dreptate profe－ sorilor cǎ trimit pe cei nepregătitii „la plug＂．．．

Cu toate sfortảrrile，nu putu găsi mer－ sul trenurllor cǎtre Soroca．

Se intoarse atunci la liceu，cam su－ părat că nu putuse să satisfacă dorinła dom－ nului profesor

Se andreptă spre ，，camera de tortură dar nu era nimeni inăuntru．Un pedagog fii spuse că acum fiecare profesor e in altă clasă Se informă unde este cel de geografie și crăpa sfios ușa．

Patru perechi de ochi zăpăciṭi ai unei noui serii se intoarseră brusc．

##  <br> Stifrang enic

modernă，din stejar afumat， compusả din bufet，servantax， vitrina（cu oglinzi，cristale ṣí sculpturi）ş̣i masà ovalâ cu speasa scaune imbrăcate in piele，costat 45.000 lei，

## ©（1）Vill（

numail cu 20.000 lei，
la avocatul dr．GORA DIN BRAD．

## 

－＂Ce este？＂zise profesorul．
－＂Don＇profesor，am fost la gară．．． m＇am uitat şi－am intrebat și pe àa．．．de acolo．．． dar．．．n＇am văzut．．．trenul．．．mersul．．．nu se gǎsește．．．

Candidatul gââ̂ia
－„Lasǎ，nu－i nimic＂，zise profesorul ascunzându－şi un zâmbet compătimitor．
－„Atunci，când să viu să mă as－ cultaţi ？＂
－„Lasă，nu mai veni，te－am ascultat．．．
O clipă，candidatul se gândi că dom－ nul profesor ill văzuse atât de asudat şi i－se făcuse mila de el．．．că，cu toate că nu adusese răspuns．．．drumul până la gară．

Apoi．．．＂un serviciu la vreme．．．
Profesorul văzăndu－i mutra veselă se intunecả niţel și continuă acru：
－„Bagà de seamă la celelaite，cǎ la Geografie．．．te－ai ras！＂şi făcu semn unui bǎiat să inchidă uşa．Acesta，din exces de zel，o împinse cam cu putere；clanta lovi pe š̆rmanul candidat，care rămăsese uluit，cu capul prin uşa intredeschisă．

Candidatul căzu ametilit．
Din clasă se auzea un glas sever，tăios：
－，Prın ce se caracterizează unitatea etnică a poporului român ？＂＂．．

RADU N．BELLIGAN
Liceal ，Inter

## AMPIERDUT

aproape de doi ani

## Sigilulcumonow

gramulmeu：D．G．
Pentru a nu sǎ fi abuzat sau
a se comite abuz in numele
meu il declar de anulat．
DAVED GOEEA
notar cerc．

## Revolutia Iui Horia Closca și Criṣan Romanii din Muntil Abrudului Impăratul Iosif al illea şi Revolutia Contele Jankovist in Transilvania

Aceastả fidura timidă şí supusă guvernului panaă la orbire, pleaca din Síbitu in zíua de 10 Decembrie insoţit de un Comisar, cutreerand oraşele şí satele, trimitâand círculare preotilor, şi indemnând poporul la líniste zicând, cà să nu asculte de sceleratul de Horia, care poartă poporul numai cus minciuní cari sunt impotriva Iusi Dzeus, impotriva impaxratului precum şi impotriva blagoslaneniei vlădiceşti.

Tot asemenea făcură şị episcopii : Petru Petrovici din Arad, Popovici din Varset si episcopul Ioan Bob din Blaj.

Toti acești patru episcopi nus avură in ei curajul se informeze guvernul, despre trista soarte in care se afla nefericittul popor sii se descrie mai detailat adevăratele cauze ale revoluţiei; cus un cuvant le lipsea acestor feţe bisericeşti ori-ce simţ de roman.

Ce timpuri sis ce suffete.
In ziua de 12 Noemvrie 1784, sosí la Viena príma ştire despre revolutía ta㐅ranílor din Zarand. In acest timp impăratul era incurcat intr'un răsboitus cu Olanda, din care cauză, rescoala țăranilor il atinse in mod foarte neplăcut.

Impăratul ştuind bine cả nus poate purta rǎsboís cu un duşman extern atãta timp cat in laxuntrul tàrii sale este revolutie, scrise in ziua de 15 Noemvrie guvernului din Sibiu, sa intrebuinţeze pentris inabbuşirea revoluţiei forta armatả, iar pe cé vinovafi sà-i execute cu paldele acolo pe loc, fără níci o alta judecatã́; lí puse insă in vedere, ca să nu se co-
mite nicí un abuz. Tot odata indemnă pe preoţii romaní să intervină in cauză inblanzind pe resculaţi, aducandu-i iar la liniste. - Pe capul revolutiei puse un premius de 300 galbeni, in favorul aceluia saus acelora cari il vor prinde.

Comandantul genetal al Transflvanieí, baronul Preisz incă primi ordin, ca să foloseascà contra resculatilor - acolo unde va fi nevoie - tunuri, pe cari le vor aduce, din Alba Iutia, Sibitt, pe langà cele ce le va primi din Buda si Timisoara.

Aceste ordine ale imperatului ce e drept erau foarte aspre pentru bietul popor roman.

Transpotarea tunurilor din Alba Iulia, Sibius, Buda, Timişoara, punerea premiuluí de 300 de galbení, pe capul revolutionarilor darea tăranilor pe màna nobilifor unguri, sā-í judece fără gratie, ne dovedeşte calt de mişcat fus impăratul cand primi ştirea despre revolutía țaxanílor romàni.

Dar peste putine zile impăratui Iosif reveni asupra ordinului dat. El, prietenul tazranilor recunoscu, că nus cu tunturi şi cu legi satrape sí nicí cus vărsări de sange, ci cu blandefe şi cus amnestie trebue să vină inaintea poporuluí revoltat. Recunoscu şí aceia, cả revolutía a izbucnit din cauza cà paxharul suferinṭei poporuluí roman s'a umplut cu varff.

Astfel in zitua de 22 Noemvrie 1784 trimise un ordin guvernulusi din Sibius, prin care mustra pe povodiță săseascả, baronul Brukenthal, pentru atrocităţile nobilimii ungureşti, săvarş̣ite chiar sub ochii ssi scutul lui, asuppra bietului popor roman. Ordonand sax suspendeze imediat starea de asediu şi să publice țăranilor peste tot locul, amnestia generală pentrus toți. In cauza aceasta insă interveni deochiatul presedinte al cancelariei aulice din Vienat Eszzterhazí, la a carrui inzistenṭa, impaxatul eschise din amnestie pe primii càpitani.

Iosif al II-lea, doria acum să afle precis cari sunt motivele cari aus determinat pe tảranií romàní sả prindà armele contra nobililos ungusi, si cum in Transilvania nu exista nicí o persoanå, in care sà aibe incredere că-i va trimite date exacte, insărcină cu aceastả misiune pe contele Antonie Jankovits si pe generalul baronul Paul de Popilla din Baxat.

Contele Jankovits și primi ordinul impăratulusi in zísa de 26 Noemvrie 1784, in care imparatul zicea, ca imediat sa plece cus generalul Popilla la Arad, şi de acolo in Transilvania.

Jankovits deja in aceia zi scrise generalulus Popilla care se afla la Petrovaradin, să se prezinte la Timişoara ca să poatả incepe misiunia.

In timpul acesta nobilimea din comitatul Aradului se pregătía să execute pe pri sonieríi de acolo in nusmăr de 42 persoane. Contele Jankovits indată ce primí aceastå ştire invita in numele Regelui pe comitel? Forrai din Arad, să absteie dela orí ce executări din Arad a sosi el acolo. - In ziura de 2 Decemvrie 1784 ajunse impreuna cu generalul Popilla la Arad, unde imediat incepu anchetarea țăranílor romani, condamnaţí la moarte. Rezultatul anchetet sale il comunicx de urgenṭă im-ăratulusi, care la propunerea Tuí Jankovits schimba pedeapsa cu moarte, ia totí, in pedeapsà de lucràri publice variind dela $1-3$ ani.

In ce priveste insă despăgurifile pe cari le cere nobílimea dela iobagii româní, aceste furara casate in intregime de impaxatul.

Dupà terminarea lucrarilor in comitatul Aradulus, contele Jankovits pleca in Transílvania, si in zitua de 15 Decemvrie 1784 ajunse in Deva. Indata ce contele Jankovits inträ in Transílvania iobacif romaní din comitatul Hunednarei si Alhei if prezentară o multitime de planderi, in contra tirănié nobiiflo unguri, intre altele ei si se plangeau cà iobagui roman este prins de ungurí la grapa si fa plug intocmaí ca vitele; dacă moare vre-un iobac. domnul saxus if ia tot pamantur tar ne conit ti lase pe drum saus it dx la armatã; pe romaníi carf̣ sunt líberí nobilii se
 silesc ca sã-i faci facile servicii fohagesti; femeile si fetele iobagus roman trebue să meargă să lucre la nobíl săptemana intreagã, assa ca la ele acasà ne mai pot lucra ; functionarii publici asupresc poprsl, cerand mancare si beuturả si silindul a da si bani; femeifle se plangeau, că functoonarif le-au luat vitele iar ne baxpbatii lot i-audus in inchisoare sí dansele aur "ax mas ne drum cus câte doi, trei, si mai multi conif mici: taxranif se mai plangeaus oar fobagif unguri, nu sunt supusi la sarcinile publice ca romanti, asa car ei nus mai pot trati la olaltă cu ungurli cer deci ax̆ fie despărtití de ei sí să fí se dea functionari germant etc, etc. Const. Tisu.
(Va urma)
Subsemnatul resping categoric afiematha efti
Subsemnatul respfng cateqoric afirmatia eftí
nă a svonurifor cari mà aratà drept autor al unul reportaj privind cateva nersoane din localitate -re nortai apărat in No. dín 29 1. c. al revistef ,"Bravo! din Arad.

Iresponsabilif carí aut inventat sif raxpândit aceste svonuri sunt rugati să-mit mai scadă din , tmportantat ".

Naw fegǎturl cur revista sus amintita st n'am scris niciodată. nimic intre ansa: Pompiliu Barbu

## Spre o nouă orientare economică a Zarandului

(Continuare din pagina 1-a).
Se impune ca cel putin in ceasul a unsprezecilea să facem pomicultură rațională in Zarand. Numai aşá vom asigura acestui tinut un venit frumos sil-1 vom feri de ruină.

Dar pentru ca locuitorii să poată face loc pomăritului in paguba plugăriei, trebue ajutaţi.

Am stat de vorbă cu sătenii în aceasta privinta si mi-au obiectat cu multă dreptate Bine, dar noi nu putem trăi numai cu pomii, căci pomii nu dau roade in fiecare an ssi cand dau, nu e pret la fructe.

Cauza e că pomicultorii sunt lăsaṭi la bunul plac al speculanților. Anii trecuţi, când in Arad și alte orase mari un kilogram de mere se vinde $\mathrm{cu} 6-12$ lei, pe piała Bradului deabia se urca ta 2 lei. La o valorificare cumsecade a fructeler se poate ajunge numai prin cooperative. In acest tinut, mai mult decât in orl care altul, se simnte trebuinṭa cooperatiei Prin nişte cooperative de productie şi consum bine organizate s'ar putea asigura existenta membrilor, din ani de belşug, pe cel puţin un an inainte, dat fiind mai ales randamentu mare ce-1 dă o livadă de pomi

Un pas frumos în privinta valorificări produselor din Zarand s'a şi făcut deja: DI Ing. Ion Gigurtu, directorul general al Soc, ,Mica" care - e de prisos să însistăm - a dat nenumărate dovezi că tine mult să ridice starea materială și culturală a Zarandului, a
angajat un specialist ca să studieze aceastà problemă

Rezultatul se vede de pe acum, deş actiunea e incă la început: Pretul prunelo care anii trecuti ajunsese de batiocură - 2-300 lei carul - iar acum se credea că va fi sì mai scăzut, dată fiind abondenta productiei din anul acesta, s'a urcat la $5-600$ lei, deci s'a dublat.

Cât priveşte terenurile slăbite, neproducfive, care nu sunt de folos nici ca izlsz să se pornească o actiune sistematică a plantăril lor cul salcâmi. In 30 de ani vom avea pǎduri intinse de salcâmi, iar locul se va îngrăsa din frunzele pădurii sil cu timpul devine din nou productiv.

Intensificarea pomaxritului, reducerea plugăriei la deal, plantarea coastelor neproductive cu salcâmi sị paralel cu acesta stupăritul o cooperaţie bine organizată, sunt jaloanele unei noui orientări economice în Zarand.

Asupra fiecărel chestiuni, vom reven la timpul oportun.

Dobion.

## Turneu studenţesc

Ridicaţi din popor, ei, studenţil hune doreni, n'au uitat niciodată că poporului se datoreşte, câ pentrua lui innaxlfare trebue sa se jertfească.

Astfel - odată cu venirea vacanţei gândurile lor au sburat la cei dragi sị fără a-ş precupeti timpul de odihnă la cari fiecare are dreptul după un an de muncả grea, întelectuală au plecat prin comunele mai răsărite, ducånd prinosul inteligentii si culturii lor pe altaru poporului român hunedorean... $\$ \mathrm{Si}$ au ales mijlocul cel mai fericit: Teatrul

Teatrul este un admirabil mijloc moralizator, un admirabil miloc de a te adres multimei celei mari dându-i o serioasǎ invătă tură.

Teatrul este un puternic reprezentan al culturii omeneşit - zice Dr. Cioroianu pentrucă în trảnsul se face cel mal curat si mai entuziasmat cult al faptelor si caractereio mărete si tot intrânsul isi rosteşte societate omenească verdictul nemilos prin scritorii si actori buni asupra tuturor fanfaronilor si ridi curilor atât de primejdioşi pentru tihna şi progresul ei".

Primul inceput l'au făcut anul trecu cu „Hai noroc Hunedoara"; anul acesta ins cu "Unchiul din provincie"' au intrecut aştep tările noastre

Intentiile frumoase ale studentimei noas tre - firi de elită, sii nobil alcătuirl sufleteşti si felul cum ştiu să și le realizeze, au făcu fncă dela prima manifestare, anul trecut, să-s atraga respectul celor cari îi intelege și-1 iubeste.

Frumoasă, fecundă și neperitoare activitate.

## Stiri sportive

Juventus (Brad) - Unirea (Gurahonṭ) $3: 3$ (2:0)
Dusminicả 22 Iulie a. c., s'a desfaşura pe arena clubulusi sportiv Juventus din Brad un match de football amical intre echipele de mai sus. - Deşí echipa Juventusuluí a juca cus 4 rezerve, totusi a izbutit in prima reprizi să-1 fie superioarà echipei Unirea. - In II-a repriza Iuventistii tiid prea increzutí, au cedat musafirílor, deoarece jucătorí dele Gu cedut Kugles, le pinsese miscarea co rahont Kug , prinsese misccarea ca se miṣca greus st pra demarase repexile-a marca 3 goaluri, egairzand. - Aus marcat dela Jus ventus. Bidusii Szabo, iar dela

A arbitrat satisfǎcätor, dI. I. Neguţ.

- Logodnă. D-soara Nelly Popa, din Bursene, cus d-1 Brutus Imbroane, avocat in Timişoara logodiți. Felicitǎri!
- Adunarea judeţeană a Oastei Domnului. In ziua de 6 August in Ormindea se va tinea adunarea judeteană a Oastei D-lui Facem apel tuturor bunilor crestini si roman a lua parte la aceasta frumoasa adunare, unde se vor rosti: Conferinte religioase, se vor cânta cantảrí crestínestí, etc. Adunarea va fi cânta cantari crestineşti, etc. Adunarea va
onoratả cas prezenta unei de egatii dela Sibiu, onorata cus prezent
sii ostaşí din judet
- D\$. Maria Colceru, din Roṣía Montanå, cus DI. Gheorghe Simu, teolog abs. din Cíufud, iṣi vor serba cununía religioasà in 29 Iulie a. c. in biserica greco-catolicẩ din Roşia-Montană. Felícităríl

Aflăm cu părere de rău că preotu ortodox din comuna Tatărişti-Cris, Nicola Colf, dupà o grea suferintă, si-a dat obstescu sfarsit in 26 lulie c. Transmitem indoliate familii, sincerile noastre condelanţe, pentru durerea produsà de acasta pierdere.

