ABONAMENTE： 100 lei anual， 6 luni
Institutiuni si bănci
60 lei
150 lei
Muncitorii minieri și muncitorii agricultori

APARE ÎN FIECARE JOI
Redactor responsabil：G．E．CAMBER

## AURUL．

Vizitatorul grăbit al uzinelor de stam－ pare din Gurabarza aparţinătoare soc．Mica，in－ cearcă adesea $\theta$ deceptiie．Pus la curent de cǎ－ tre oamenii locului despra cantitatea apreciabilă de aur care se extrage anual din mărunfaele pǎmântului，ochii curioşi aşteaptă cu nerăbdare să zărească pretutindeni strălucirea nobilului metal．Aceasta rămâne，totuş，de cele mai multe ori invizibil și insesizabil privirilor fugare．Sub acest raport ar putea fi asemănat cu acele sen－ timente alese cari prea ades sunt coplesite de răutatea și platitudinea omenească．

Decepția poate fi de o clipă numai， căci o mică anchetă este suficientă pentre a convinge că prezenṭn preţiosului metal a fe－ cundat intotdeuna viata regiunilor in care $\mathrm{s}^{\prime} \mathrm{a}$ ascuns．Stralucirea，dar mai ales prełul tui au stimulat cupiditatea oamenilor de pretutindeni şi din toate timpurile．Pentru a－1 poseda mulţi nu s＇au dat indărăt dela colo whâ atroé oxime， lar puterea lui de fascinaţie a zăpăcit minţile gingaşului sex，a curtezanelor mai mult sau mai puṭin celebre，a zarafilor şi a cavalerilor． Astăzi，ca şi in vechime，el declanşează poftele in egală măsură．Datorită lui，Dacia era cutre－ eratả şi cunoscutả de cảtre negustorit greci cu multe sute de ani înainte de a deveni Dacia romană．Herodot，părintele istoriei，cunoştea geografia acestor tinuturi din gura calătorilor eleni，atraşi de avuţia auriferă a muntilor．Tot această bogăție a fost una din cauzele deter－ minante ale răsboaelor lui Traian cu Dacii， iardupă ocupaţia militară aDaciei，legiunileRomei au fost astfel cantonate ca să aibă sub paza cea mai severă regiunea Munţilor Apuseni．

Pentru o regiune cu un sol àtât de sărac cum este aceasta a Bradului，aurul con－ stitue astăzi fermentul generator al vietii ome－ neşti．Datorită unei raționale exploatări a lui －şi aci este cazul să recunoaștem unul din necontestatele merite ale conducătorilor socie－ tatții Mica－viaţa câştigă nu numai în inten－ sitate，ci sil in frecventa．．Este doar fapt no－ toriu ca industrializarea unui tinut permite sporirea numărului dc vię̣i omeneşti şi ridicǎ standardul de viaţă a munciforului．Fără aur şi fără o societate care，asemenea societăţii Mica，sǎ depue toate eforturile pentru a inten－ sifica şi rationaliza la gradul superlativ exploa－ tarea lui，Bradul，care cunoaşte una din cele mai infloritoare epoci pe cari le－a trǎit，s＇ar transforma scurt timp intr＇un sătule modest， aşa cum a fost dealifel şi î trecut，când mi－ nele dela Gurabarza nu erau indeajuns exploa－ tate．Mizeria şị sărăcia ar deveni singurele şi tate．Mizeria sil săracia ar deveni singurele $\$ 1$
absolutele suverane ale tinutului．Ele sivar putea disputa dominatiunea doar cu foametea şi bolile cari ar decima o bună parte din popu－ lație，in timp ce alta ar lua tolagul pribegiei pentru a se expatria pe meleaguri mai ospita－ liere．Rugina şi ruina s＇ar răsfâta acolo unde azi domneşte strǎlucirea metalică a flerului， munca sii ordinea．Deodatax cu incetarea vue－ tului infernal al maşinilor ar dispare puterea， care a ştiut să scoată din piatra moartă viața a mil de oameni，să transforme materia inertă in fesut omenesc，sânge şi oase．Si atunci li－ niştea care se va aşterne in aceastå parte a văii Crişuuiui va fi într＇o larga măsură sino－ nimă su moartea．${ }^{\text {a }}$

C．SAFTA

## DL．

PROF。IORGA

## şi invặ̆ătorii

Este binecunoscut că primul sfert al secolului XX－lea este predominat şi directionat de personalitatea dl．N．Iorga．Cele 800 vo－ lume scrise de d－sa，instituṭifle de cultură ca： Universitatea populară „N．Iorga ${ }^{\iota_{4}}$ ，„College de France＂etc．miile de articole sunt tot atâtea focare de cultură românească，isvoare de educație națională．

Suflul isvorât depe malurile Teliajănu－ lui cristalin din Vălenii de Munte，se simte și inviorează cel mai posomorât suflef românese， dela celălalt capăt al tării．

Cele 168 de conferinte，ce se tin nu－ mai in anul acesta la Vǎleni de Munte，decătre distinşi oratori，se răspândesc ca roua bine－ fǎcǎtoare a dimineții，pentru a trezi la via！̣ă nouǎ，romåneascǎ，suflete tânjinde depe intreg întinsul tărit．
personalitarti a d noaşte in cuvântul de deschidere a cursurilor din anul aceasta，la care am avut fericirea să asist ：„Determinat pe vremurl；ca și acum， de aceleaş motive，－cu multl ce astăzi nu mal sunt in viată，－am inceput aceste cur－ suri pentru a da din an in an，o potenfare a sufletelor．＂

Intr’adevăr largul orizont spiritual，fru－ moasa atmosferă de nobilă cultură românea－ scă dela Universitatea N．lorga，nu poate da decât o potentare a sufletelor．

Dar，din primul moment，mi－am pus intrebares：cari sunt discipolii principali al dlui profesor？Cine infăptueste și cine răspândeşte in intreaga tară frumoasele sale idei，semănate cu atâta desinteres？Sunt anvăłătorii．Majoritatea auditorilor dela Văleni de Munte sunt entu－ siaştii şi veşnic Idealiştii dascalj．Ei，pentru desăvârşirea operii ce au de infăptujt，nu cru－ tă nimic，nici bani，nici vacanţă，nici obo－ seală şi－i vezi cei dintâiu，cu creionul în mână Iuând notiłe după fiecare conferenţiar，în bănci， atenți，aşa acum pretind să fie şi elevilor．

Admirabila manifestaţie dela deschide－ rea cursurilor din anul acesta，a fost opera invăłătorilor．

Carele entografice，corul învătătorilor prahoveni，care a concertat in prima seară si a dat răspunsurile la sfintirea steagului Ligei Culturale，tot aranjamentul a fost executat de invâłători．

Ba inca și mai mult：intreaga actiunele de răspândire a Culturii，prin mijloacele pre－ conizate de Liga Cultural，ca de ex．acele ca－ lendare ilustrate de cari s＇a vorbit acum，vor fi răspândite tot de învăăători．

Si atunci，mă întreb cu mirare：Cum dl．prof．Iorga，ne amenința totdeauna：（nu scapă nicj o ocazie），cu trecerea scoalelor in seama comunelor．A declarat－o şi de data a－ ceasta：„Scoalele ar trebu！lăsate comunelor， sau，pentru cele mai finalte，initlativelor private care sprijină o aşa de largă parte invătămân－ tul Statelor Unite．

Sau gluma ce－a faxcut－o，cu ocazia sfintirei steagului Ligei „Ce cor este ăsta？ I s sa răspuns：
－Corul invátătorilor prahoveni．
－Bravo，bravo，－zise d－sa zâm－ bind ；dar dece n＇au cântat când eram mini－ stru ？Ori atunci n＇avea glas，că nu le dă－ dusem leafa？．．

Eu cred că lucrurile acestea n＇ar mai frebui amintite nici în glumã．Ele vrând ne vrând ne amintesc de acele sinucideri din cauza mi－ zeriei materlale，de acea nemaipomenită ruşine naţională，fără precedent in istorie，care va ră－ trânea ca o pată intunecată，în istoria invă－ tământului românesc．Invăłătorii łării neplătiti 6 luni ？！I Unde s＇a mai auzit ？．．．

Dar iatả că dl．profesor persistă în idelle sale，ca toate cu învăţătorimea il ad－ miră și－1 secondează cu acelas entuziasm．

D－sa vrea să lase scoalele in seama comunelor，in seama initiativelor private．Igno－ reasă faptul că și cele mai solide localuri de scoală in seama comunelor cum sunt azi－ ingrijit de comitetele scolare－unde contri－ bue，si comuna și initiativele private，au in－ ceput a se darrâma．Functiunea ca in cele mai multe este imposibilă．De conditfuni hi－ gienice nu se poate vorbi．De o inzestrare cu cele necesare，pentru a putea realiza un in－ vaxtământ aşa cum trebue，nici atât．

Atâtea scoli sunt curățite ssi întretinute intreg anul din leafa invăł̧ătorului，de 2.250 lei．

Cum va putea comuna sau inifiativa privată să plătească si pe invătător când ea tax mâne nepăsătoare fatả de localul de scoală care este proprielatea lor，unde ar asigura un mediu prielnic desvoltării copiilor lor．？

Eu cred că nu－i timpul să ne gândim la aşa ceva．

Până când tăranul nostru nu va fi atât de conştient ca cel din Statele Unite，pânà când este nevoe de inăspirea legii obligativi－ tăti，e bine să renuntăm la astfel de idel

Să ne Inscrim mai bine toti in „Liga Culturala＂si in fruncte cu marele profesor dl． N ．Torga，să pornim la trezirea şi unificarea constiintei românesti，la desvoltarea dragoste de scoală，la la culturalizarea satelor，．．．\＄ atunci dacă fi să fie．．．In iniţiativa privata va cere－o－．．．！

M．BOGZA

## Transferările in înuăt．primar

Reclamaţiile se vor adresa Ministerului Interne 12－21 August
Ministerul instructiunii face cunoseut tuturor învăł̧ătorilor cari sfar găsi nedreptățiț prin transferările ce se vor da publicității in riua de 12 Augnst，că sunt învitati ca，în timp de 10 zile， cu incepere dela 12 August si Până la 21 August inclusiv，să înainteze rec Imatiile lor ；direcțlunii tnvătământului primar lin ministerul instructiunii，unde o comisie specială va verifica aceste cereri si celor ne－ dreptătịiti li se va da curs．

Trecut acest termen，rectificările nu se thai pot face decât in conformitate cu legea î wǎţământului primar．

Atât in interesul innvătătorilor cari s＇a socoti nedreptățitic cat siti in interesul invătạac t rilor，cari vor fi numifi cu incepere din ziua ce 25 August，este de dorit ca reclamațile să 53 facă in termenul arătat mai sus，adica pâǹ⿱丷天⿱⿴囗十丌 1a 21 Atgust．

## Din viața albinelor

## 1. Matca

I se mai spune și regină. Până acum 200 de ani i se zicea rege, căci toată lumea credea, că matca e partea bărbătească din stup. Pe atunci se credeau lucruri ciudate despre prăsirea albinelor. Poporul credea cǎ albinele se imulţesc din hoituri de tauri, de oi şi de lei, iar învăţaţii se străduiau să arate lumii, că ele se nase fie din semintele buruenilor, fie din praful galben al florilor numit polen. Azi toată lumea știe, care-i rostul mătcii in stup. Ea nu are alt rost în stup decât se ouă. De-o parte şi de alta a mațelor, în pântecele ei, se găseşte câte o pungă plină de ouă. Fiecare pungă e împărțită în 160 - 180 de tevişoare, cu câte $12-14$ ouă in fiecare. In vremea ouatului mare, ea ouă cam 3500 de ouă pe zi. S'au văzut cazuri când a depus şi 8000 de ouă. In timpul verii ea ouă câteva sute de mii de ouă.

Matca se recunoaşte uşor dintre albinele lucrătoare. Trupul ei aduce mai de grabă cu trupul viespelui, e mai lung decât al lucrătoarelor şi ceva mai inchis pe faţa de deasupra decât la albine. Aprilie, deşi mai lungi decât al lucrătoarelor, acoper trupul numai pânǎ la jumătate. Picioarele sunt mai închise Ia față și n'au adânciturile pentru a astrânge praful galben al florilor (polemul). Acu ei e mai lung si cu mai multă otravă in el, dar nu-1 folosește, decât ca să intape cu el alte mătci, cari s'ar găsi în stup, căci într'un stup nu e decât 0 matcă. Numai în două împrejurări se pot găsi două mătci: când albinele se gătesc de roit, sau când matca fiind bătrână de tot albinele o inlocuesc cu alta tinără. Altă dată matca cât de tînără, sau de bătrână, nu suferǎ o protivnică în stup. De abia ieşită din faguri ea se repede la căsuțele cu pui de matcă, le găurește căpăcelul, apoi se întoarce şi prin spărtura făcută îşi înfige acul în puiul de matcă. Fiace apoi la fel cu celelalte cuiburi, până le omoară pe toate. Câteodată lucrătoa ele ajută să̆ isprăvească lucrarea acea-
sta. Cănd se întâlnesc două mătci în stup, se încinge intre ele o luptă, care sfârşeşte prin moartea uneia dintre ele. Dacă o matcă nimereşte într'un stup ștrăin, este omorâtă imediat. In astfel de împrejurare lucrătoarele îşi pierd cumpătul şi se omoară intre ele. Uneori mor câteva sute.

Matca trăeşte intre 3-5 ani. Viaţa întreagă si-o petrece în stup, îllconjurată de dragostea neţărmurită a albinelor. Ele se întrec în a-i arăta dragostea. Toste se feresc din calea ce Când trece matca albinele se întorc spre ea cu faţa, sau o desmeardă cu antenele (corniţele). Matca este hrănită cu mierea cea mai dulce. Când un stup moare de foame, cea din urmă moare matca, căci pentru ea se ţine cea din urmă picătură de miere.

Matca îşi are paza ei. Umbiă peste tot însoţită de o gardă. Ea este foarte sperioasă. Se teme de zgudituri şi de lumină.

Iubirea albinelor pentru matca lor tine numai până când poate să prăsească neamul. Inainte de imperecherea cu trântorul nici nu este băgată în seamă, iar după ce îmbătrânește este de cele mai multe ori omorîtă de lucrătoare. Moare foarte liniştită în aslfel de caz.

Am spus, că matca îşi trǎeşte viaţa întreagă în stup. Ea îl părăsește totuşi de douxa ori, odată ca sắ se împerecheze şi a doua oară la caz de roire. Dar în cazul acesta nu se mai intoarce.

Intre a 5-7 zi dela ieşirea din botcă, matca iese din stup ca să se imperecheze cu un trăntor. Ea lipsește obişnuit 2-10 minute, dar poate să lipseaăcă şi 50 de minute, după cum se poate să lipsească şi un singur minut. Ea nu părăseşte stupul decât între ceasurile 12 şi 4 p . m. şi numai pe vreme frumoasă. Dacă vremea nu este prielnică timp de 3 săptămâni, atunci ea nu se mai imperecheeză, dar de ouat tot ouă numai că din aceste ouă ies numai trântori. Când matca iese din stup și-1 în-
semnează bine, ca să nu greșească- la intoarcere, căci de întră intr'un alt stup, 0 aşteaptă moartea. Face mai întâi nişte cercuri mici în jurul stupului apoi din ce in ce mai mari până se înalł̧a in văzduh. Trăntorii se iau după ea inn număr de câteva sute. Dintre ei numai unul, anume cel mai bărbat, se imperechează cu ea.

In timpul aceasta albinele aşteaptă neliniştite Intoarcerea mătcii. Obişnuit aceasta se întoarce şi după o odihnă de $2-5$ zile începe să depună ouă In cele dintâi zile ea depune numai ouă de trântori, adecă ouă nezămeslite

Se întâmplă însă ca matca să nu se mai întoarcă in stup, fie din cauză cǎ a fost mâncată de vre-o pasăre, fie că a nimerit în stup străin. In cazul acesta roiul rămâne orfan, sau, cum se zice la noi, ,,besmetic". Albinile din stupul besmetic sunt sortite peirii, daca nu-si pot Înlocui regina cu alta. Ele nu mai simt nici un indemn la lucru şi se lasă furate de celalalte.

Crescătorii de albine din vremea noastră, vorbesc de cei cu știinţă de carte, îşi cresc regine de rezervắ pentru astfel de împrejurări, sau pentru ime prejurarea că regina nu mai produce ouă zămeslite. Voi scrie cândva desprreginele de rezervă în "Zarandul".

In stupii besmetici se ivesc aproape totdeaunn mătci false, care nu sunt altceva decât nişte lucrătoare ce au însuşirea că ouă, dar din ouăle lor nu ies decât trântori. Când se ivesc mai multe mătci, albinele nu le dau ascultare. Când însă apare una singură, toate populaţia stupului ii dă respectul ca unei devărate mătci. Voi scrie mai pe larg despre ele, cu altă ocazie.

Pe drept cuvânt s'a spus despre matcă, de către stuparii vestiţi, că ea este sufletul stupului.

Prof. MARTIN IOAN

- In Crăciuneşti din cauza unor certuri intre doi cumnaţi, unul dintre ei a infipt coasa in spatele celusialalt, aşa cal varful i-a ieşit prin piept. Cus ciocanul a trebuí sax-í desbata fierul crunt.

Criminalul a fost dus la inchisoare.

## Insemnări din pribegie

## [Continuare]

Gara Oceanskaie 20 Mai 1920.
După sosirea aci am urcat o mică colină inspre Sud de gară. In vârful colinei este cimitirul Cehilor, morți acum doi ani in luptă cu bolsevicii. In toate localitattile - unde au avut lupte - Cehii au organizat frumoase cimitire şi pe alocuri au ridicat sis monumente, ca în oraşul Mancijuria - în granita dintre cele doux mart impară̌tii. Céhii - popor industrial - au mulțime de mestesugari : Pierari, tâmplari etc. aşa că nu le-a fost greu să facă aceste lucrări. Bieţli Românaşii noştrii cǎzufi pe aceste melagurit El nu au avut parte nici de înmormântări pompoase, nici de monumente frumoase. Al lor monument e numai în amintirea noastră duioasă.

Din cimitirul Cehilor am vazzut Oceanul, adecă golful dinspre Sud de Vladivostok.

Cine ar putea descrie această bucurie a noastră? Limanul cătră care ne indreplăm - portul Vladivostok - e aci in apropiere. Se apropie ziua îmbarcǎrii pentru a ne ne revedea patria de atâta vreme dorită. Nimenea nu-şi putea inchipui dureroasa nostalgie a celui ce e silit stă departe de patrie - atunci când îşi aduce aminte de dânsa.

## Gara Pervaia recika 21 Mai 1920.

Ne aflăm în unul dintre suburbiile acelui oraş, care a fi trebuit - după cum 11 arată numele - să staxpânească orientul. Aci in această gară vom părăsi trenurile cari de un an intreg ne-au servit de locuinte. In adevăr din 31 Maiu 1919 nu am părăsit trenurile decat in timpul expedițiilor contra bandelor de partizani bolşevici.

Servind vreme aşa de indelungată ca locuinte; cele mai multe vagoane au şi fost amenajate in adevărate locuinţe pe roate uneori foarte cochete. Li s'au tǎiat și pus fe-
restrii şi glastre cu flori. Mai cu seamă Cehii, cari stau de doi ani în vagoane; le-au dat o infătişare ca aceia ce în ilustrate ne arată casele elvetiene.

## Oraşul Vladivostok 22 Mai 1920.

Au fost detaşat eri, aci in oras, la „Misia română". Misia se compune din Maiorul Cădere și SIt. Alevra. Ocupă o casă in partea dinspre port a oraşulup. Pe edificiu fâlfăie treicolorul nostru. In suburbiul Vtoraia recika a amenajat Maiorul Cǎdere un lagăr de prisonieri. In lagăr vor fi adunați acei prisonieri - cetăţeni români - cari n'au fost voluntari In Legiunea noastră. Vor fi si ei repatriaţi dupăce ii va aduna Misia. In scopul adunării lor a plecat un ofiter indărăt până unde va putea merge neconturbat de sovietici. Eu aci am numal serviciul de a centraliza tablourile celor ce vom pleca cu primul transport. Vaporul cu care vom merge a şi sosit deja, din Anglia. Vom pleca cu acest transport Bat. I.

Deces

## 中 Părintele NICOLAE COLF

In zitua de 26 Iulie a. c., s'a stins dín viaţả parrintele NICOLAE COLF, in al 58-lea an al vieţí, care avea surb păstorirea sufleteaca dreptcredincioşii comunelor: Tătăreşti de Criss şí Prihodiştea.

Muncitor și vrednic chemarrii sale a păstorit aceste comune timp de 32 ani.

Născut in anul 1876 a absolvit cu merit teologia din Arad, fiind hirotonit preot in 1902 la Prihodişte-Tătăreşti.

Din tinerete acest om a muncit zi de zi, pentru intărirea şí cultívarea sentímentuluí religios in poporul ce cur drag conducea.

Inţelegător menirei sale acest preot era un lector fidel. In biblioteca sa găseşti cartṭi valoroase ssi importante (literare ş̣í fílosofice) precum şi intreaga colecţie a scrierilor religioase. Am putur observa in decursul timpului care mí-a ocazionat discuttii şi conveniri, ca acest slujitor al bisericii ortodoxe, poseda o inteligenṭả buna şio cultura bine formatà sî mǎrità prin auto-didactism"...

De alfel meritele acestui preot dispàrut, s'aus putut observa indírect, cus ocazia inmormantärii din ziusa de 28 Iuslie 1934, cănd la locul de veci, corpul neinsuffeţit al defunctnlui, a fost petrecut de toł̧i locuitorii satelor pastorite de el, precum si de o multime de prietenii, intelectuali si popor din jur.

Sfintele rugăciuní, pentru vecinica odînnǎ a decedatuluí, le-a inăltat la cer, un sobor de 9 preotí.

Meritele defunctului aus fost relevate intr'o jalnică cuvântare de dl. preot N . Florea din Baia de Cris, care in cuvinte emotionante, aus redat caracterul defunctului si a descris persoana luí N . Colf.

Deasemenea a sfătuít populaţía ràmasă fără păstor sufletesc, ca sí vítoruluí preot urmaş al defunctuluí să-i dea de plină ascultare şí să-1 íubească din suflet, căcí numaí prin íubire reciprocǎ după cum a propovåduit Isus, putem ajunge la binele dupà care toţí fugim...

Defunctul Nícolae Colf, pană la usitímele zile cand i s'a oprit graiul, a fost un lector fidel al gazetei noastre, preţuindu-ne mult oboseala, ce o depunem in culturalizarea maselor zarandene prin scrisul nostru; de aceea noí depunem un trist omagiu la sicríul răposatulusi, regretadu-í din suffet cus durere şi sinceră, dispăriţia din rândurile Zarandenilor, carí pierd incă un om vsednic ş̣̂̉ un bun păstor sufletesc al lor.

Fíe-í tăràna uşoară şí memoría bine cuvantata.
I. B.

## Revolutia Iui Horia Closea si Crisan

Románii din Munfil Abrudului Reînceperea revolutiei

(Continuare)

de: Const. Tisu

Vazand contele fankovits starea trísta de plans in care ajunsese acest popor, in numele impăratului dojeni autoritǎtíle pentru aceste cruzimi săvârşite de nobili şî elíberả din inchisoarea Deveí 94 de țăraní, - iar din Alba Iulia 266.

Tot asemenea făcu sis comitatul Clujului ssi Sibiuluí. - Iar despre toate aceste raportal in zitua de 2 Februarie 1785 curţ̣i imperiale din Viena.

Armistiticul dela Tíbru incheiat in zitua de 12 Noemvrie 1784 nu aduse nicio schimbare in soartea țăranilor romani, din care cauză Horía ordona reinceperea ostilitattilior. In scopul acesta Crişan trimise 4 oamenii inarmatí să ducả din sat in sat porunca luí Horia. Aceşti 4 ţăraní câlătorisả in partea de jos a Mursesului prin toate comunele incepănd dela Alba şi pană la frontiera Ungarié', chemand pe tărani să vină cus toţii snarmaṭi cu ce pot, la Homorod; aceia cari nus vor veni, să fie legați cus totii copii lor, iar casei sale i-se va de foc.

Un alt ordin fus lansat de Horía in partea Geoagiulusi de jos, prin care invitǎ poposul ca din fiecare casă să vinà cate un om pe zius de 22 Noemvrie la Geoagits.
si II ap. Escadronul de lăniceri şi Statul major al Legiunii. Cu al doilea transport vor veni Bat. de rezervă, Compania de pioneri, personalul trenurilor blindate sii Intendența. Nu sunt ocupat prea mult, aşa că-mi rămâne destulă vreme de văzut oraşul şi chiar imprejurimile. Oraşul e mare. Centrul frumos. Deşi are vechimea abia câteva sute de ani, aspectul e al unui oraş cu mult mal vechiu. Clădiri mari de piatră, străzi largi etc. Ploaia zilnic Iṣi face datoria. Ceată deasă aproape în fiecare zi Incât la $2-3$ paşi abia vezi omul. Localnicii spun ca aşa este in cursul anului intreg. Poate de aceia şi sunt aşa inegrite zidurile clădirilor că in orașe de mii de ani.

## Vladivostok 23-10 Mai seara.

Azi am serbat aici ziua de $10^{\circ}$ Malu. Unitătile Legiunil au fost aduse in oras si trecută in revistă de Seful misiei noastre fmpreună cu Şefii misiilor - fost ataşaţi militari in Rusia - franceză, engleză, italiană, japo-

In urma acestor ordine tạaraní româní de pe valea Mureşuluí se pusera in mişcare, aşa cal in ziua de 29 Noemvrie 1784 o trupă de țaraní ocupara Ilia, invitand pe locuitorii romani din satele vecine, să-şi ia merinde pe 8 zile șị să vină cus toţíi sà ocupe Dobra şi Gurasada, iar de aici cus toţif sả plece asupra Devei. Atacul asupra Devei exa fixat pe zíua de 30 Noemvrie. Planus ṭaranilor romàní era ca să atace Deva dín 2 paraṭi.

Tot in acest timp se ridicară şi ṭàranii din Munṭii Abruduluti. Acestea se imparttiră in 4 trupe. $O$ trupă se affa in partea Mogoşului sub conducerea Iui Ioan Horia.

A doua trupaz era la Ofenbaia, sub conducerea lui Cloşca.

A treía trupă era la Albac surb conducerea lui Horia, iar trupa a patra exa in Zarand sub conducerea Iusi Crişan.

Plantıl căpitanílor era ca să nǎvăleascả cu toţii asupra oraşelor ungureştí sị sả le nimiceasca cu totul, iar pe unguri sax-i starpească cus totul, tazind ssi copiui din pantecile mamelor, necruţand níci chiar armata.

Cåpitanul Crişan dete ordin zarandenílor, ca pe ziua de 28 Noemvrie să se afle

Cis toţii intre Mihaleni sịi Buceş, şi de acolo se meargă asuppa Abrudulusí, far dupăce vor nimici Abrudul, să se unească toate trupele, nǎvảlind asupra casteluluí din Galda de jos, să ruineze Aiudul, şi să năvảlească din patru părţi asupra Clujulutio.

Din toate acestea rezultă, cả planul cảpítanílor exa ca sà formeze o linie de bătae incepand dela Deva până la Husdin inaintand astfel cus toţii in inima Transilvaniei.

Ostilitațtile sịi incepura. Maí multe patrule de soldați furả nimícite, in Brad, Buces, Dupa piatra, Ponor, Remett etc. ias armele sị caii furrà luaṭi de câtre țăranii romanni.

Vazand guvernul dín Síbius, câ ṭäranii se mişcả din nour, propuse respective, publicả in ziusa de 30 Noemvrie ṭăranilor amnestia generală. Tăraní̂ insă declară că nu le trebue amnestíe, zicannd că maí bíne voiesc să piară cu toţii de sabie saut roatả decat să se mai intoarcă la starea lor de mai inainte.

Această amnestic fu propusă in particular și luí Horia, de către secretarul săus, nobilul Alexandru Chendí, dar Horia o respinse cu indignare zícand că nu are lipsǎ de graţia impărtească (Ich brauche die kőniglíche guade nicht) sịi nuse va linişti poporul panả cand nus vor fí elíberaţi toți cei inchiş̣̂ Ia Galda sí prin alte locuri, şí pană când nu vor fi uşuraţí tăranií romaní de taxesşi contribuţíuní.

In timpul cand trupele ṭảranilor faxcea pregatitrile necesare la inceperea ofensivei, armata incepus a se mişca din toate părţile câtre munņị Abrudulứ, - avand planul ca se inconjoare trupele țăranilor şí dacă nu se vor imprăstia să le nimicească.

In scopul aceasta, generalul Sturm ocupă in partea de către Ungaria, Pasul dela Lacul negru, iar la poalele muntilor in Comitatul Bihorului ssi Aradulus aşezả corpurí de trupe maí mici.

Pe Mures incă furäă așezate trupe de soldaţi, in Dobra, Ilía, Deva, Orăştie, Vinţul jos ș̣i Alba lulia, tot astfel de trupe inconjurară Munţii Abruduluí.

Tăranii romaní vazzand mişcăríle aceste de trupe trecurả din ofensiva in defensiva, in care scop incepurả a tǎia la pădurri, inchizand toate trecătorile sí drumurile.

## Primăria comuneil : Crișcior.

## Publicațiune.

Se aduce la cunoştinţa publică, că in ziua de 20 August 1934 oara 11 a. m. se va tine licitatie publick cu oferte inchise şl sigilate in localul primăriei comunale, pentru construirea unei sale de invăłământ, confom planurilor și devizelor impreună cu caetul de sarcini ce se pot vedea in fiecare zi in oarele oficioase.

Licitatiunea se va tine in conformitate Cu dispoziṭiunile cuprinse in art. 68-110 din D. C. P. Regulamentul Oficiului Central de Licitatie si normele generale de tinerea licitatiilor publicate ii Monitorul oficial Nr. 127|1931.

Crişcior la 1 August 1934.
PRIMÅRIA
Ora 6. Pe punte trece Maiorul Cǎdere, generalul francez Lavergne, un colonel englez și generalul ceh Cecek.

Toți ofiterli şi soldaţii sunt postaţi de bord. Sefii de misii trec Inaintea frontului. Generalul Levergne aduce laudă Legiunii pentru frumoasa tinută militară sị pentru bravura dovedită in timpuri aşa de critice. Ne indemnal a da dovezi şl în viltor de acelaṣi virtuti, "ca ssi in trecut. Maiorul Cădere sfătueṣte ofiterii să se intereseze de durerile soldaţilor. Tołti ne doresc călătorie fericită şi apoi pleacă. Dau onorul de plecare o Companie de pe bord $\$ 1$ alta postată pe tărm. Vaporul incet, incet se indepărtează de tărm şi câteva minute mai târziu issi ia falnic viteza obişnuitả. Camarazif răuraşi abia să mai zăresc. Este amurgul serii, ora 7, şi clopoţelul vesteşte plecarea la masă. Toţi sunt veseli. Cine ar şi putea avea vreo supărare acum.
(Va urma)
Ioan Fodor

## SPORT

## C. S. "Mica" - Ripensia 4:2 (2:1)

Duminecă 12 August, Mica a inregistrat una din cele mai frumoase victorii din modes ta-i carierà, invingand un a diversar care a dispus de bogate resurse foot-balistice. Sis meritul ii revine in toata integritatea lusi, ca o consecinṭă plină de elogii, decursă din realizările minunate ale ansamblutuí. In adevalr, Míca, intrand pe teeen farà prejudecătí, a activat tot timpul animata de elan și entusiasm etalànd in faţa spectatorilor un sistem coherent de joc.

Impetuossi si asidui nu puteaus decat să-şí atragă forţa morala atât de indispensabila reuşiteí insuffată de publicul generos.

Ripensía are lovitura de incepere si dintr'o combinaţie ingenioasả mingea ajunge la extrema dreaptả; acesta centreazä. Mingea e reluata in goal $0-1$. in minutul 5. Míca reactioneazà dozand jocul cus mai mult elan passenille se succed in siguranṭă şí repeziciune pană când balonul ajunge la Teucean. Acesta denarează rapíd pe tuşăa, centrează impecabil. Maier bine plasat transfomand cer capul splendid. Intervenţia lui Pavlovíci e de prisos 1-1. Publicul aplaudă cu frenezie. Nica se símnte in elementul ei. Aplauzele ii imprumuta o siguranţă de sine uimitoare. Ieszensky, in fine mai marcheaza un goal dintre'o degringoloada. 2-1 p. Mica. Tribuna jubíleaza. E momentul culminat. In rândurile rípensiste intră panică. In curtand işị revin, ţasâ tardiv, càcí primul mi-temps a luat sfarsit.

Al doilea mittemps rezervă emoţii pus ternice. Mica incasează un goal gratuit. Min gea se furiseazal incet in aut, insä find cus efect probabil, demteaza pe Mocuţa intrand in goal. 2-2. Stupefacţie ș̦i decepţii. Míca nus cedează,

## Mdunarea judet. a Oistei D-tui

In ziusa de 6 August in Ormindea sa ${ }^{7}$ finut oftumoasă intrunire religioasả la care aus servit 10 preoţi, in frunte cu pàrintele Gh. Secaş dela Sibiu, şí pår, prot. D, Secảrea, parochul comunei.

Au luat parte credinciossii ostassi si amatori din 43 de comune. In seara zilei de 5 Aug. a. c. la 7 p. m. s'a servit vecernia sii utrenía din ziua de 6 Aug., apoi in ziua următoare s'a inceput la 7 a . m. din maxturí sirea ; iar la 10 s'a trecut la liturghie. Dupá serviciul divin a fost o masă comună a intelectualílor, iar dupa masǎ, la 3 au inceput 1a bisericǎ, conferintele dín partea preotilor si canntǎrí din partea ostaşilor etc. In numele Fråticiei ortodoxe a vorbit di. Caxp. in retr. Cornel Drăgan. A maí vorbit. şi studentul ostas Viorel Bujoreanu.

## Decese

La sfarsitul lunei trecute a murit primşef minierul Carol Zeitler in mina Mussaris, cảzand inecat de gaze dela 0 inxitime de pe 30 m . Suflet bun, D-zeu să-1 aşeze cu aleşii saxi, iar indurerateí familii să-i deje mângăierea Sa cereascã.

- Deasemenea ces adânc regret am affat moartea tinerei doamne Octavia maior Comşa (Leonte) Sibitu, nåsc. Berghezan. Fíica d-nei şi d-luí dr. Berghezan. magistrat in Deva. In primãvara, acestit indurerati paxrinti aus pierdut si pe fius lor stud. anul III la politechnica din Charllotemburg (Germanía). Rugăm pe D-zers a aseza cus drepţii pe cei dispăruti, iar părintilior le transmitem condolenţe. I. Lazăr


## Cumumil

Dş. Mărioara Magda, funţ. of. P T. T. Brad cs d1. Nicolae Chioreanu sefminier "Mica", lşi va serba cununia la 18 Aug. a. c. in Ruda.

Vxisocara Maxioara Sofron, invaţãtoare in Vaxlişoara cu dl. Mihail Ghebea, invatjatior tot in Valişoara issi vor celebra cununía relígioasả la 26 August a. c, in Deva.

- D-ş. Victoria Mogoşan, din Lonea, cur d1. Cornel Lazăr, maestrus minier, din Orminuea, işi vor serba cununía religioasă $D u$ minica in 19 I. c. la bis. ort. roman din Lonea. Tuturor felicitiari.

In apropierea comnnei Formedia o bandǎ de hoti au barat drumul cu lemne, pentru a impiedeca trecerea masinei Discomului' Şoferul caxutand a-şi face loc pentru a trece cu masina, a fost impusscat de bandifi și jefuit. Politia cerceteeză.

Aliman mucește de zor. Trifus e pretutíndeni. In fine Teucean servit de Trifus e in posesea balonului. Din now un demaraj rapid. Intrece halful, continuă cursa in companía nus prea faxcutã a bachuluí ce contă să-1 jenexe ş̣̂ dín plina viteza de pe finia de 16 inscrie imparabi printr'o boambà stil Dobay. 3-2, p. Mica. Goalul are darsi să deschilibreze atacul ripen sist, Miciştii satisfâcuţi moral se refac fiziceste, In minutul 70 Maier inchide scorus printriun shoot puternic. 4-2. Pânả la sfarş̧it Mica dominǎ. Fluerul final starneste tumult. Publicul delíreazà in beatitudinea satisfacticié. Víctoria delireaza

Jucâtorii : Mocuta a apaxrat mingi grele intervenínd oportun. Are insả un goal pe conştintà.

Valintir sí Sturek un tandem impetuos. Prim maí masiv das si nobil a oprit atacur: periculoase.

Trifu in ofensiva ca si in defensivà muncitor sii neobosit. A utilizat mult pe Teucean. creând astfel iesíri perículoase.

Secundat de Haidus sii de Szabo av stanjerit serios tripleta ripensista.

In atac Maier, Alíman şi Teucean at fost vedatel. Au muncit enorm necunoscand piedicé. Maieu a fost mai -xttemzoxtor ca oricând datorital excelentuluś joc de corp ce-1 posedaAliman a creat ocazii prielnice corchipierilor beneficiind de multa precizie. Teucean inepui? zabil. Rapid ş̣́ vioin are calitåtí reale pentrtu postul ce-1 ocupa. Are darul de a se debarasa inteligent de half. Zaszlo si leszenszki utifli Primul iriadaptabil ca atacant, totusí a adus un aport satísfăcător.
a Ripensia s'u remarcat Pavlovici, Nemes, Lagăr mai slab ca de obíceits. Weber bun dribleust.
D. Sebesan a condus cu obisnusinta competenţa.

Solo.

## Tribuna liberă)

Deoarece m'am despărtit de soṭia mea nu iau nicio oăspundere la datorite facute de ea WINKLER OSCAR

## ta rǎspunderea.

## Târgul dela Blăjeni

Marti 7 August a. c. s'a deschis târgul săptămânal dela Blăjeni. La deschidere auţinut sa la parte multi inlelectuali, comercianti, meserlasi, negustori ambulanti din Brad, Abrud Iurda etc. Deschiderea s’a fácut prin oficierea unui servicin religios de către un sobor de preoti, format de Protopopul I. Indreiu, preotii Stanciu din Blăjeni ; Popoviciu - Mihăleni ; Stanciu - Valea-Brad ; Morariu - După-Peatrǎ; Câmpeanu - Stănija. Printre participanţi am Campeanu - Stanija. Printre participanti atat remarcat pe d-nili: Dr. Cornel Tisu deputat, Dr. Pastor medic veterinar, avocat Felea tarii Birău si Morcan, toti Invăłătorii din cotarii Birău si Morcan, toti invătătorii din co-
munele învecinate, precum și intelectualii din munele învecinate, precum si intelectualií din
jur, cari au tinut să onoreze cu prezenta lor această solemnitate. După săvârşirea slujbe religioase au vorbit: Protopopul I. Indreiu, care a araxtat ce se poate crela prin credinta, a urmat apoi vorbirea preotulul Stanciu din Blăjeni, cari au multumit celor cari au contibuit la deschiderea acestui târg in comuna sa. După preotul Stanciu a vorbit deputatul Dr. C. Tisu, care a arătat cum s'a ajuns la acest târg ce se inaugurează astăzi, cine a contribuit la realizarea lui, a soselei din comună, a terminării casei notariale, precum şi a realizării dorintei comunel Blăjeni, În chestiunea pǎdurei „Budeşita". D-sa predă d-lui primar suma de 10.000 Lei din partea D-sale pentru terminarea lemnăriei ssi dulgheriei casei notariale. La sfârşit vorbeşte primarul comunei Costina Graţian, care mulłumeşte pentru frumoasa operă realizãăă, precum şi tuturor parlicipantilor, cari au binevoit sǎ onoreze cu prezenta lor comuna

S'au prezentat in târg, care este frumos arrenajat, foarte multe vite cornute, oi, capre cai și negustori cu manufactură, alimente, produse casnice, etc. Târgul a fost foarte animat, s'au făcut 200 de transactii pentru vite cornute.

## o petrecere

de vară bine reușită!
Pentrus ca sä-şì creeze un fond de alímentare, fanfara Soc. „Mica" al căré conducător este d. prof, Gh. Parvus, a dat in zíua de 29 Iulie a. c., o petrecere de vară.

Cus concursul dírectíuní şí al angajakiilor Societtyati, petrecerea sa tínut intr'o grădină cus pomiffuctifferi din Gurabarza, unde se instalase din timp toate surprizile petrecerii.

La intrate, intr'un colty al grädincí, era instalat un bufet asortat cus tot felul de beuturí şi mancărí, iar mai in fund diferite jocuri distractive care atragea publicul din ce in ce maí mult.

Grädina din Gurabarza in care până atunci nus intraus decat unul saus doí oameni ca să coseasca iarba şsi să culeaga fructele, devenise de data eceesta un parc unde se recreiaus câteva sute de suflete. Seara sí maí frumos; ia lumina becurilor electrice sí in cântecul fanfarei infînṭata de un an şi cateva luni, iți iti făcea impresía că te găsesti in cíne şstie ce parc mare din tara! - Fanfara a cantat in tot timpul petreceríi, fel de fel de cantece nationale sí poporal, la a cărei muzicả s'a dansat pană noaptea târzius. - Sperăm cả in curand graxdina in care s'a tinut petrecerea, va fí amenajatả cur cele necesare de către Soc. ,Mica", pentru a servi ca parc angajaților Societǎţii unde in fieeare Duminica va canta fanfara societǎtyii. - Rezultatul muncii depuse de d. Pârvu şía ajutorului său d. Stancu s'a vaxut, deoarece a dat posibilitatea angajaţílor, ca pe langă serviciul pe care-1 presteaza la Soc.să maí in-veţe şímuzica. - La toate conferinţele ṭinute de reprezentanţii ,,Acţíunei Romanesti" din Buc. si la sărbabtorile naţionale etc., fanfara a luat parte dand o a tra infattísare serbărilor de pânăacum. - La petrecerea de mai sus s'a incasat frumoasa suma de 16.000 Lei, care este destinată fonduluid de alímentare al fanfarel. - Când se va efectua şi uniforma fanfarei, atunci va avea opera infăptuità complect.
M.

## O excursie

In zilele trecute invătatorii minoritari reformaṭí, din judetul Hunedoara, dupax ce au isprazit cursurile de perfectionare a limbii romànestiti, ce s'aut tinut in Deva, sub conducerea manest aprecin I Gecre ar in 'Tara Zaranduslui", tara luí Horia, Cloşca, "Crísan, Avram Ianctu etc.

Atat colegii minoritari, cat şi inimosul or conducător dl. I. Săntímbreanu - merită toate laudele, pentrucă aus ştiut sả-şi aleaga cea maí frumoasă regiune a judeţului nostru, pentru a o vizita.

Mai ales cercetarea locurilor istorice are sí rezultatul de a intărí íubitea de tară sị a desvoltă admiratia pentrus vitejía trecutuluí.

Frumusețele naturale, ca bogattiile subsolului, pe care stie sa le exploateze cu mult folos soc. „Mica", a facut o adancả impresíe asupra vizitatorílor şí cu adevảatata părere aus părăsít aceste locuri incantătoare la orele 7 seara. La desparttire d. I. Săntimbreanu, a a multumit calduros dlor ing. dr. I. Marinescu, geolog Brana, etc. pentru bunaăvoința ce le-a arătat, dandu-le explicaţifle necesare in inţelederea meşteşugului extrageri auruluí din paxmânt, prin cele mai moderne metode.

##  E Surragerie <br> modernă, din stejar afumat, compusă din bufet, servantax, vitrină (cus oglinzi, cristale si scuipturí) şi masă ovală cu şeasă scaune imbraxcate in piele, costat 45.000 lei, <br> numai cu 20.000 lei, <br> la avocatul dr. GORA DIN BRAD. <br> 责

Thanal Tipogratis , ZARAND ${ }^{a}$ - Brad.

