

## Raporturile Româno-Jugoslave <br> DI. Gheorghe Tătărescu, preşedintele <br> După cum atât de cuprinzător a dec

consiliului, s'a reintors eri în tară, venind dela Belgrad.

Telegramele ne-au vestit in amănunt strălucita şi prieteneasca primire pe care şeful guvernului român a avut-o in capitala Jugoslaviei.

Incă înainte de sosirea la Belgrad a d-lui Gheorghe Tătărescu, unanimitatea presei jugoslave, făcându-se ecoul sentimentului public, a salutat su caldă simpatie si dragoste pe reprezentantul României.

In tot timpul sederei sale la Belgrad, primul ministru al Românlei a fost obiectul celor mai vii manifestatiuni de strânsă prietenie. Pretutindeni, la toate serbările recepțiile şi banchetele date in cinstea sa, d-1 Gheorghe Tătărescu a fost ovationat şi aclamat, ca un vechi şi credincios prieten al tărei amice si aliate.

Sederea primului ministru al României in capitala Jugoslaviei n'a fost o simplă vizitiă de politeţe, destinstă să strângă şi mai multe bunele raporturi dintre ambele tări aliate şi amice.

## Cuvantare

Din cucernícia goneroasă a d, director general 1. Cigurtu a răsărit un noư lăcas al Domnului în .,Ţara Zaranduluit". Dăm maí jos cuvântarea d. director general, înută cu ocazia aşezăpit pietrei fundam. in luna August.
Pr. c. Părinte protoereu, pr. cuvioși păr. iubiți enoriași
Mulfumesc prea cuv. p. protoereu, pentru frumoasele cuvinte adresate mie şi co:aboratorilor mei; vom căuta ca totdeauna să corespundem aşteptărilor şi bunclor cuvinte spuse.

După cuvintele pline de intelepciune ale prea cuv. păr. p. Indrei îmi rămâne puțin

## Duduia Milita

Nu la multe zile după lăsarea lui Rosmarin în libertate, în ulița mai largă din Scărişoara, se opri în clinchete de zurgălăi, o trăsură cu doi cai mari albl.

Era in ea fata lui State Anania, care ieşise la plimbare... prin satele invecinate.

Trăsura se opri la poarta unui sătean oarecare.

- Acasă-s gospodarii ? - strigă duduia Milita, clântănind inchizătoarea portiei de scânduri.
- Acasă, răspunse un glas de femele.
- Da cine eşti matale, duduie, de nu tili-i cu bǎnat?
- Is de pe dealuri istea..
- ŞI cine te-a trimis la mine la pânză?
- Un om ; m’a indreptat cu degetul...
- N'am mǎicută, n'am. Şi nu pricep cum te-o fi indreptat cineva incoace pentrucă n'am pus nimeni din femeile de-aici, pânză, iarna trecută...
- Ştiu eu?
lar când veneau înapoi spre trăsură, duduia Milita se dǎdu în vorbă:
- Da... s‘a auzit că ar fi fost inchis
larat d-1 Gheorghe Tătărescu reprezentanţilor presei străine şi jugoslave, vizita d-sale făcută guvernului din Belgrad va fi rodnică in rezultate pozitive.

Cu acea bunăvointă și reciprocă dorintă de a se strânge cât mai mult raporturile dintre cele două tări, primul ministru al României şi membrii cabinetului jugoslav au avut convorbi utile, examinând împreună toate problemele ce interesează deopotrivă România și Jugoslavia.

Din aceste convorbirl a reesit o perfectă ințelegere, o deplină comunitate de vederi \$i interese reciproce asupra tuturor chestiunilor exeminate, caşi dorinţa comună de a asigura o cât mai grabnică desvoltare a politicei de strânsă colaborere in toate domenilile vieţei de Stat, între cele două tări aliate.

In continuarea politicei de apărare a păcei sll a granitelor dobândite prin implinirea dreptătei istorice, vizita la Belgrad a d-lui Gheorghe Tătărescu va fi rodnică in rezultate positive. Din „Românuı1* lucru... Un lucru de nimic, dar... să nu mă spui la nimeni...

- Să te duci la domnul Rosmarin şi să-i spui că a intrebat de el o fată... O fată, aşa cum îs eu acuma...
ajuta, spune o vorbă veche şi Dumnezeu ne-a ajutat. Era prin urmare o datorie după o datină din trecut a vechilor voevozi şi marilor boieri, ca atunci când au reuşit în răsboiae sau în treburi mai mari, să aducă prinos lui Dumnezeu, infiintând titorie de biserică sau mănăstire.

Aşa ne-am gândit și noi și mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat sănătate și putere ca să punem azi această piatră de temelie. Acest prinos adus lui Dumnezeu se resfrânge asupra voastră enoriaşi acestei biserici, voi cari aţi lucrat alături de noi de am scos din fundul pămảntulul bogătia ascunsă. Toti muncim. Omul care nu muncestn, nu are drept la cim. Viat viała. Viaţa nu e o plâcere, e o luptá sil fericit nu poate fi decât acel care muncesste, luptă pentru mai bine. Cei care nu vor sa muncea-
scă sì cari vor să trǎiască din munca altora, scă si cari vor sǎ trǎiască din munca altora,
sunt oameri råi cari caută să strice sufletele sunt oameri rǎl cari caută să strice sufletele
celor muncitori, să le infigă invidia și răutatea in inimă. Pe pământ nu poate fi dreptate întreagă şi nici egalitate; unde vă uitaţi imprejurul vostru, găsitic luptă şi inegalitate: de la ierburi şi insecte până la copacii mândri, animalele domestice și sălcatece, toate luptă in viată si pantru viałă. Egali nu suntem decât viatá si pantru viała. Egalie nu suntem inaintea lui Dumnezeu. Fiecare acolo unde l'a hărăzit soartea, trebuie să-şi facă datoria, harãazit soartea, trebuie sà-sil facă datoria,
intreagă, să ajute pe cel mai slab, să iubească intreagă, să ajute pe cel mai slab, să iubească
pe aproapele lui, cum a spus Domnul Isus. pe aproapele lui, cum a spus Domnul Isus.
Nu e mulłumire mai mare decât când ajựi po Nu e multumire mai mare decât când ajuţi pe
altul; pentru a fi multumiți in sufletul nostru, trebue să ne gândim la cei care slau mai rǎu ca noi și să multumim lui Dumnezeu că ne-a dat o soartă mai bună.

Nu poate fi multụumire pe pământ fără credinṭă in Dumnezeu, și de acea primul nostru gând a mers la Casa Domnului. Pentru tru gând a mers la acasa Domnului. Pentru
prea mărirea lui, facem această biserică sii prea mărirea lui, facem această biserică sị̂
pentru ca voi cu totii, intrând in ea, să găsití pentru ca voi cu toții, intrând in ea, sa gãsití
alinarea şil bucuria sufletulul de care avem cu alinarea şl bucuria sufletulul de care avem cu
toţii nevoe. Ea să rămâe chezăşie de dragoste toţii nevoe. Ea să rămâe chezăşie de dragoste
pentru credinta strămosească, să raxmâe pildă pentru credinta strămoşească, să rămâe pildă
urmaṣilor voştri ca atât timp cât suflare va fi urmaşilor voştri ca atât timp cât suflare va fi
pe aceste meleaguri, ea să fie românească, cu pe aceste meleaguri, ea să fie romannească, cu
dragoste de neam si credintă in Dumnezeu. Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Sí trăsura svâcni ṣi dispăru după deal.
Maranda lui ${ }^{* *}$ Vasile Puşcaşu a avut in viałtă nenorocul fetelor care se mărită din voia părinţilor și nu din voia lor.

Il iubea pe Sandu lui Chichireaţă şi s'a mǎritat cu Puşcaşu - mai mare decât ea şi ciupit de vărsat.

De-aceia, pentrucă tot tânără şi frumoasă a rămas, erá pe drept și deochiată în sat.

Cu bărbatul mereu la cầmp şi ea mereu acasǎ, le făcea fără nici o grijă...

Aşa că nu cumva avusese lămuriri pe larg date, cu Măranda o brodise fata lui State Anania.

Spre seară, Măranda îşi făcu drum la Ion Rotaru.

Luase aminte de grija fetei, să nu afle cineva şi căută prilej să-i poate sufla flăcăului vestea.

Acasă era numai Floarea, care punea


- DE-RLE PLUGARTEI -


## Despre mâncare

Printr'o mâncare bună şi regulată se poate păstra sị restabili sănătatea

Când cine-va mănâncă numai carne, se aprinde sângele, se întărîtă pielea şi se pot osteni inteslinele.

Când mănâncă numa vegetale, nu se întâmplă unele ca acestea; însă mai adese-ori, ele nu pot fi de ajuns spre a da corpului putere; ast-fel de mâncare ill slăbeşte.

Când cineva mănâncă carne şi vegetale, adică când le amestică si le felurește, îi merge mai bine. Cu toate acestea nu se poate tinea cine-va numai de această regulă. Ea cere, după împrejurări, sã se modifice foarte mult.

Cel-ce lucrează afară din casă sau pe câmp şi se osteneşte mai mult, are trebuintă de mâncare mai multă.

Apoi iarna stomacul funcţionează mai bine şi mistueşte mai uşor; aşa se poate mânca mai multă carne și substante grase. Vara nefiind pofta de mâncare aşa de mare, nişte bucate de vegetale sînt de ajuns cuiva De aceea şi Providenta prin minunata sa îngrijire, a lăsat că pe când este cald, pământul să producă pretutindenea vegetale răcoritoare.

Primăvara mâncarea săţioasă e foarte vătămătoare sănătăţii. Postul. pre-
scriind 0 dietă vegetală, a potrivit foarte bine legile higienice ca îndeplinirea cerintelor religioase.

Carnea gătită cu legume este bună, mai cu seamă pentru copii, însă bucatele iuți ssi inntărâtătoare nu sînt bune pentru dânșii.

Cei bătrâni trebue să fie cu băgare de seamă asup s a mâncării de seară.

Cât pentru cei bolnavi, ei fac foarte rău dacă nu tiu întocmai dieta ce le-a prescris-o doctorul.

Regularea orelor de măncare, nişte bucate nici prea calde nici prea reci, si mestecarea bine a bucatelor, sînt de neapărată trebuinţă spre a-şi păstra cine-va sănătatea.
T. T. D. D.

In atențiunea d-lor invătători! GEOGRAFIA JUDETULUI HUNEDOARA
pentrus cl. II primarax, de : E. FUGĂTÅ si G. E, CAMBER. se gåseşte de vânzare la toate librảriile din judet.. Se poate comanda si dela autorí Redactía gazeté , Zarandul", Brad.
Preţul unui lexemplar 25 lei. - Se dă rabat.

## Sfaturi practice.

## Alegera unei bune vaci de lapte

Intre altele, se cere băgare de seamă asupra ugerului, care trebue să împlinească următoarele condiții :
a) să fie mai lung, adică să se întindă cât de mult şi înainte şi înapoi. Să n'aibă forma unei pungi prea lăsată'n jos ca să se lovească'n mers de picioare.
b) Sǎ fie mare, moale la pipăit. După muls ugerul rămâne sbârcit în partea dindărăt.

## Insemnări din pribegic

La plecarea din Siberia socot că e bine să scriu ceva şi despre această Siberie aşa de hulită, care aşa cum era descriša in cărțile de geografie, era oarecum spaima noastră când era în liceu. La fata locului nu e nici pe departe aşa inspǎimântor acest intins pământ. Se întelege pentru omul liber. Intinderea Siberiei în Km. $\square$ e cu ceva mai mare ca a Europel. Locuitori sunt abla 9 milioane aşa că se vine 0.9 locuitori pe un Km . . Inainte cu 400 de ani era locuită numai de numeroasele triburi de autochtoni, cari vorbesc câteva sute de dialecte. Tarul Ivan cel groaznic cucerând hanatuı Tătarilor dela Kazan a deschis caןea Ruşilor spre Siberia. Cucerirea nu s'a prea faxcut sistematic, prin raxzboaie grele, şi nu s'a făcut de eătre tarii Rusiei, ci de cǎtre Cazaci. Ei, cu ştirea tarilor şi uneori fări ştirea lor, au cuprins, încetul cu încetul, bucata după bucata aceste mari intinderi. Şi-
c) Să aibă pielea subţire, unsuroasã şi gălbuie. Sfârcurile să nu fie nici prea scurte.

Dintr'un sfârc sănătos, laptele tăşnește la muls.
d) Ugerul să aibe vinele laptelui groase, umflate.
e) Oglinda laptelui, din partea din dărăt a ugerului, trebue să fie cât mai mare.
(Cal. Gospodarului)
au oprit lor pământurile cele mai bune de pe văile rìurilor. In restul pământurilor stăpânirea rusească a colonizat Ruşi şi alte populaţif. Dealungul Siberiei duce linia fierată numită "magistrala siberlană". Linla e dublă Paralel cu linia merge şseaua numilă a "Moscvei", In lungul liniei este şi zona celor mai multe colonii. In depărtări, spre Nord şi Sud, trăesc si azi numai autohtonii. Pământul Siberiei cam nisipos ca și al Rusiei europene - e foarte roditor. Se cultivă secara, grâul, cartoful, varza. Nu se cultivă porumbul, fasolea, viţa de vie. Animale de casă $\$ 1$ galite sunt din greu. Nicăiri pânea, earnea şi untul nu sunt aşa ieftine ca in Siberia, exceptând America de sud. Mai sunt apoi marile bogăţii in minerale şi păduri. Cea mai mare intindere in acest părţi a avut-o Rusia in anul anul 1904, când stăpânea și Mancijuria întreagă şi acaparase şi Cotela. In urma răsboiului din 1904-5 a pierdut Corea și partea cea mai mare a Mancijuriei, iar în 1917 - după revoluție, Chinezii s'au făcut din nou stăpâni și pe Man-

## Cantec

Foaie verde viovea
${ }_{\text {STM }}$ Spue-mi pui de turturea
E'nghełată Dunărea
Hai, hai, Badeo hai.
Să treaca Badea pe ea
Cu trei cai alăturea Hai, hai, Badeo hai, Unu-i rosu ca si focul
Altu-i negru ca si corbul Hai, hai, Badeo hai. Unu-i murg cu coama mare Pe care-i Badea călare, Hai. hai, Badeo hai. Ptntenog la trei picioare Bagă pe fafa in boale Hai, hai, Badeo hai, Pleacă badea să se'nsoare C'a găsit o fată mare Cu paisprezece pogoane Hai, hai, badeo hai.

GRIG. VIOREANU
Auzzita dela flăcăí din sat
Brad, a - D. Avocat TRAIAN IVAN, din inscrindu-se in organizatia d. Gogal-tarănesc,

Nu e reclamă!
E un adevăr!
O noutate senzațională, încălzirea cu sobe de teracotă
Cu acest nou sistem de sobe de ieracota, cus o cantitate de 10 kg . lemne, se face o
incalzire suficientå pentru 24 ore. Incălzirea se face repede şi căldura se menține!
Acest sistem lpam invăfat in strǎinătate si se Acest sistem lam invatat in strainatate
poate aplica sigur chiar sit
sia sobele vechi de Livezz, adică montezz, fo orice dimensiuni, culori sis forme, sobe de teracotă, masini de gă tit, sobe semeneurii, znvelírea păretilor cou plăci de fayance
alb saw in orice culoare,
CU PRETURILE CELE MAI EFTINE.
Primesc sobe de teracotã vechi pentrua a le edifica
din nou, a le transforma in altâ formit din nou, a le transforma in altä formă, le pot mári, precum si̊ repara.
Pentru noul sistem araitat mai sus, garantez. Cut toatä stima:

cijuria de Nord. De atunci Ruşii mai au $\hat{1}^{n}$ Mancijuria numai linia fierată in concesiune numită linia Est-chineză.

## Marea jadoneză, bordul vaporului Traz-

 os-montes 28 Mai 1920.Noaptea primă de callǎiorie pe mare a trecut in linişte. Obositici de pregătirile imbarcării şi de alergării, am dormit tun. Când ne-am trezit azi, cei ma multii eram ca betl. "Răul de mare" incearcă să pună stăpânire pe noi. Pe mulţi a şi pus. Aceia nu sunt pe bord. Pe alții - foarte puțini - nu i-a atins de loc. La dejun aceşli din urmă au mâncat bine ca şi aseară. Noi, cei mulṭi, am luat abia câte ceva, iar cuprinşi de acest rău nu au fost nici la masǎ. Timpul e mohorit, marea cetoasă şi neliniştită. Vaporul se balansează inainte şi înapoi, la dreapta şi la stânga şi senzatia de greată dureroasă ce o ai cu ocazia acelor balansări, ori cum ai descrie-o, nu se poate inṭelege. Stăm în salonul pentru fumători, făcând glume, ca să simṭim mai putîn acest rău de mare.

# Din Tragedilie Motilor <br> <br> Ei trăiesc in aceeaşi mizerie in care au trăit 

 <br> <br> Ei trăiesc in aceeaşi mizerie in care au trăit} sub stăpânirea milenară a sirăinilor

Nu exista tinut in țara romancasca in care băstinaşii să fi indurat atat de mult mizeriile şi vitregiile vremurilor ca moţii. După felul ascezării lor prin văîle şi văgăunile munfilor se poate foarte ussor deduce traiul sdruncinat şi prigoana ce aceştia aus suferit-o in decursul vremurilor, cand nus eraus decat grupaţi intr'un fel de cnezate. Trecuta multà vreme până aur ajuns la un număr mai insemnat, umpland toate vàile, poalele sí chiar vârfurile munţilor. creindu-şi apoí obíceiurile sí tradítiile, carí aur rămas acelaşi de mii de ani, nimic neputând ai ai face sả şi le schimbe, saus sả se lapede de ele şi cari formeazả temelía rezistenţei lor timpurilor trecute de grea incercare.

O veche tradiftie a moţilor putem a minti, targul de fete de pe "Muntele Găina", vestit in timpul din urmă in toata tara, care pe acele vremuri era locul unde se intalnearu in mod clandestin moţii din toase ascurnzişurile lor, sfătuindu-se, nefiind stingheriṭi de nimeni, schimbandu-si totodatả lucrurile pe cari unii le aveaus, iar alṭí nus.

Sub dominaţia strǎină eraur priviṭí cu teamă de a nu izbucní intr'o bună zí intocmaí ca un vulcan, de ceeace níci nu au scăpat. Sub conducerea eroului Avram Iancus şi alṭii, aus dat dovadă de cea mai mare vitejie ş curraj in aparrarea drepturilor lor. Coasa, sapa si securea le-au fost tovărăsul cus care aus esit in fata duşmanului bine inarmat si totusi ei aus fost in multe locuri invingătorii. Codrii cu stejari secularí şi peşterile le erau buni ospitalieri adapostindu-i in mod sigur.

Tràiau in mizeria si subb asuprirea stráinilor, nu aveau scoli pentru a nus invata carte ca maí pe urmă sà fie capabili a ştie cere şí ei aceleaşi drepturi de care trebuic sả ce bucure orice cetattean in țara sa de origine. Numai oamenit mai cus stare materialy puteas sâ tină copí la şcoalá intampinand şi aceştia insâ destule greutaţti. Pană şic colegii de clasele primare ne uraus in aṣa fel, cả la terminarea orelor de clasã, pe subb căruţele tàbàcarilor abia scǎpam de ei (copii unguri) nebâtuțí sí batjocuriṭi. In cele din urmá, insả am fost silititi a pârăsí şcoala, continuând-o abia dupà fäurirea Romanié Marí.

Astazzi, după 16 ani dela Unire ci aus tot cam aczeaşi soarte, dar intrucâtva schimbatã. Acum aus scoli, multe cu invatazàtori ieşití din mijlocul lor, deşi nus prea salubre, pot insă face fată nevoilor.

Partea importantă care ar trebui sà ingrijoreze pe conducǎtorii si maí ales pe politicienii nostri, este cx acele scoli sunt nefrec ventate Motivul nefrecvertxíi este forte just si logic Coniz de moth satu coni de just §i logic. Copii de moti, saus copii de eroí cum ii mai putem numi se pot intalini prin toate unghiurile și oraşele țarri, sic chiar peste granițele ei, caxutandu-şi hrana de toate zilele, fie in schimbul unui lucru, tie cerşind, cand sunt alungaṭí şí chiar baxtuţí tot de cảtre aceia cari íau asuprit milenii intregi. Un astfel de caz s'a intamplat mai anul trecut cand un
copil de mot de $11-12$ ani se ridicase pe treptele uneí case pentru a cere o coaja de paine nedandu-i-se, a voit să odihneascả pe trepte mai in jos a fost lovit cus un lemn in cap intocmaí ca un căine, in aşa fel incat a fost nevoie să intervină salvarea in Timişoara. In fiecare zi se pot vedea grupuri de copii moti intre 7 - sí - 16 aní, umblând pe sträzi sí cersind. Acest lucrus se poate vedea in fiecare oraş din țarà.

Dacả políticíanul nostru i-ar cerceta sí s'ar interesa maí de aproape de traíul lor, nu numai in ajun de alegerí când cu fel de fel de promisiuni le câştigà votul şí apois salustare, soarta lor ar putea fí alta.

## CINEMA ,ORIENT ${ }^{\text {TE BRAD }}$ <br> 16 Sepiembrie

MISTERELE CONTINENTULUI SĂLBATEC
(Das geheimniss des dunkeln Continent)

!un fím senzaţional exotic despre viata insulei Borneo, inscenarea e executate de o expeditie speciala er:
HOSE HOBARTSI CHARLES PICKFORD.

Aus fost despoiațí de pădurí; aproape toțí munţii aut fost date pe mànín strảine pentru exploatare, cari la rândul lor exploatau braţele de muncả a bietului moţ, in modus cel maí mişelesc, pănă maí in urmă când se găsí un Siancus, tot un fel de sânge de a lus Avram Iancu, care raxpuse pe licheaua de jídani care-í exploata de mai multe vreme. Moţii a greu pot sâ-ş̣ maí faeă cíuberele lor de pe urma cărora iṣí tíneau familia. Starea sanitarà este iarăşí cât se poate de precară, sifilisul face ravagii pe multe locurí, şi este cunoscut de ei sub numele "freanf" sis pe care cauta să-1 vindece cus diferite buruieni. Sunt apo alte neajunsuri cari nu pot fí inşirate ací, un ziar find prea mic a le cuprinde.

Dacả multe din milioanele Statului carí iau differite direcţii fără a aduce nicí un folos ṭării, s'ar intrebuinṭa pentru deschiderea si punerea in functiiune a mínelor ce s'ar găsí, expleatarea paduriíor cari mai sunt pentru acest scop, soarta lor imediat ar fi schimbatã Pärinţii ar putea câştiga singuri cele necesare familiei, far copií să inseţe carte, serviciul sanitar să se pună şi in servicicul sănătãţ̧i lor.

Să nu se uite, că in aceí munṭiz zac cele maí vânjoase braṭe de luptả cari la auzui goarnei ssi sunetele clopotelor dela biserici, sunt primii carí pleacă la datorie, când tara ii chiamã, uitand ce e moartea şi suferinţa, de altfel lucruri dovedite in trecut. In revolutia din 1918 in cateva momente, formara Regimeatul lui Horia care a varât spaima in duş man calt o fí neamtrl lor.

Guvernul actual sii cele viitoare sunt chemate sa caute modul de indreptare a motilor in ce priveşte traiul lor, sí a nu-i lăsa prada boalelor sí altor neajunsuri.
Dín "Lumea".
Giutu

## Corespondentul dela "Bravo" din Baia de Cris

Lucrezi fără semnătură şi eşti anonim, deci nu te puteam descoperi. Cu câteva corespondenţe ai dat insă în gropi ssi te-ai desvăluit singur.

Las obscenul in care te complaci in coloanele ce murdăreşti hârtia, pentrucă mi-e scârbă.

Te-ai legat insă de o serbare ce sa dat in folosul Bisericei ortodoxe de aici.

Ei bine, cred că dacă puţina d-tale materie cenuşie te-ar fi insoţit când ai scris, desigur că nu-ţi lăsa condeiul să sgărie petecul de hârtie ce l-ai trimis la "Bravo".

Insulţi pe cei cari au dat concurs Părintelui şi datorită cărora serbarea a avut succes.

Intâiu că nu ai participat la acea serbare la care rolul D-tale îti impunea să fii prezent. Aşadar nici ideie n'ai avut când ai scris de felul cum s'au petrecut lucrurile.

Mă gândesc însă că dacă erai prezen tot acolo rămâneam. Pentrucă drept să-ti spun, cei vizaţi s‘ar putea poate simłi jignił̧i, ştiind că ai avut ocazie in viata D-tale să vezi vre-o piesă jucată de artişti şi poate in acest caz ai face distincţia dintre artist şi diletanti; ;ar bieata-ta-tii cerbice ti-ar fi poate capabilă ca în mică măsură măcar să ştie ce să ceară unuia şi de ce este capbil celslalta.

Cum rusă din cele ce scri şi după cum te cunoaştem suntem convinşi și siguri cǎ aceasta nu s'a întâmplat nici odată ; cei vizaţi te compătimesc, iar noi, cei dela Baia de Cris, te iertăm. Te avertizăm znsă să fie pe viitor, mǎcar, mai prudent, aceasta in interesul D-taie.

Numele, fiindcǎ te complaci in intuneric ssi in interesul de-astădată al spatelui d-tale - şti la ce fac aluzie -, nu ți-1 pronunt
M. C. FLOARE

## 20 Mai 1920.

Soarele s‘a arătat azi voios. Norii şi ceaţa sfau risipit. Vaporut pluteşte in apropierea tămului înalt şi stâncos al insulei de sud a Japoniel. Nu se pot vedea decât mici arbuşti cocotaţi pe vârfuri de stânci ce au forme ciudata omeneşti...

Am intrat in portul Moji. Indată după ancorare care s'a făcut departe de țârm multime de Iuntrii cu motor s'au indreptat spre vapor. Ajungând lângă vapor din fiecare se ivia câte un drăculet de japonez, arunca pe bord capătul unei scări de frânghieca ale pompierilor - şi îndată se cătăra pe scară ca mâta - cu sacul în spate. Ajuns sus indată desfăcea satra de negoṭ și numai sa fie mulţi yeni că ai ce cumpăra pe ei. Sunt minunate obiecte incrustate, care ne arată preciziunea și raxbdarea in muncă, la acest popor. Lucrurile, a căror fabricaţie au imitat-o după europeni, nu sunt tocmai solide, dovadă că au invătat un numai fabricarea, ci şi meştejugul de a „trage pe sfoarǎ" cumpărătorul.

## 30 Ma 1920.

Dimineaţă ofiṭerii comandanṭi de "decuri" (9partamente) s'au transportat in oraşul Moji. (Intre ei și eu). Am comanda cl. II. şi III, unde sunt cartiruiţı gradaţii. In oraş mişcare destul de vle, insă magazinele şi prăvăliile inchise fiind ceva sărbătoare la Japonezi. Noi încă avem azi Rusaliile. Dupăce schimbăm bani la ghiseul unei kănci deschisă prin nu ştim ce întâmplare - mai colindăm prin oraş. Acesta e in formă de semicere, in jurul golfu-lui-port. Edificii mari pentru vią̧a comercială. In dosul oraşului un şir de dealuri innalte iarăşi in formă de semicerc. Inbrăcămintea bǎrbaţilor europenească şi destul de sobră. Femeile în mătăsuri. Aceștie sunt cu adevărat rasă galbină, nu Chinezii, cari sunt negrii. La amiazi ne-am întors la vopor.

In faţa portului un deal innalt de circa 300 m . Toate părtele de pământ de pe acest deal sunt plane ca masa. S'a scos piatra din pământ și s'au zidit margenile din jos ale partelelor, pământul apoi a fost „plănărit" și iti face o mare plăcere să vezi dealul.

S'au copt pe aici portocalele. Sun foarte mari, dar prea acre. Nutremântul populațiel - ca și in China - este orezul. Şi muncesc mult şi greu aceşti oameni mărunı̣ı Eri după sosire s'au incărcat cărbuni pentru maşinele vaporului. Incărcarea se făcea de pe bărci. Munca o îndeplinau în majoritate femei Unele dintre ele aveau câte un mic copil Aceste mici finnṭe erau purtate si in timpu lucrului în nește raniţe - ca ale soldaţilor pe spate. In fiecare barcă erau câte $8-10$ femei. Şi era un praf de cărbune inăduşitor.

Acest praf il adunau in piept bieţii copilaşi din acest „cârca" lucrătoarelor. lată o mică icoană despre grelele împrejurări de traiu ale acestui popor, aşa de vioiu la treabă ş aşa de tăcut când il Intrebi multe asupra trebilor din tara lui... Este o căldură mare in acest bazin, iar pentru noi este azi prima zi caldă a anului acestuia.
(Va urma)
Ioan Fodor

## La Sarmisegetuza

Cu ocazia serloarilor dela Sarmisegetuza M. S. Regele a finul urmăioarea cuvantare in care vibrează calde simtimimie romameşti

O adâncă şi innălţ̧atoare emoţie Mă cuprinde și pe Mine, precum v'a cuprins pe toti, luând parte la această serbare de redesteptare a zämislirii Neamului nostru.

Aci, in această vale frumoasă a Hategului, ne-am întrunit astăzi ca să afirmăm incă odată maí puternic că nu suntem cotropitori aí acestor locuri, ci că suntem demni urmaşi ai acelora cari aut trät aci din veeie. Opera aceasta este cu atât mai innălyătoare cu cât este o operă ideală care leagă trecutul cu viitorul.

Redarea la Jumină a cetăţii stràmoşilor noştrí de către acei carí formează garanția de mâine, este una dintre acele sublime impreunărí care va face veşnicia acestei opere şi a ţărei acestui neam.

Venind aci azi și văzând avântul manifestat de tineretul acesta univer-

## lar o binefacere a <br> Soc. „Mica"

Cu plăcere am aflat cả s'a aprobat din partea Onor. Dir. a Soc. „Mica" din Brad, ajutoarea ce se urcả la suma 20.000 Lei, pentru terminarea celor două clase, ce sunt in lucrare, la Şcoala primară din Ormindea. Precum şi suma de lei 2.000 pentru facerea a cateva banci pentru eleví.

Muslṭumim şi pe această cale conducerii Soc. „Mica", rugand pe D-zew sả le deie insutit si inmitit bunilor donatori sii ctitori.

> I, LAZÅR

##  , Suliresserio <br> modernă, din stejar afumat, compusả din bufet, servantax, vitrina (cu oglinzi, cristale sí sculpturí) şi masă ovală cus şeasă scaune imbrăcate in piele, costat 45,000 leí, <br> Sevinal <br> numaicu 20000 lei, la avocatul dr.' GORA DIN BRAD. 

sitar, alături de opera constructivă pe care am avat prilejul s'o constat zilele trecute la echipele studentesti de propagandă ale Fundaţiilor Regale, Mi se umple sufletul de bucurie şi de incredere deplină in viitor. Căcí, rolul studenţimîi romaneṣti este un rol de constructie, un rol de intărife naţională, intărise care trebue făcută nu prin vorbe ci prin muncă de fiecare clípă, din muncă constructivă.

Sarmisegetuza şi Tibiş sunt pentri Mine două puncte cardinale in această operă.

Fie ca lucrările începute pe aceste locuri unde s'a făcut cea maí ideală impreunare de natiii, a eroilor daci cu aceí cuceritorí șí colonizatori fără pereche cari au fost romanii, să insemneze o desăvârşită renaştere a naţiunii noastre. (Urale ovaţiuni prelungite).

## Grâu de sămânṭă pentru regiunile cari au nevoie

 Conferința dela ministerul agriculturiiLuni seara s'a tinut la ministerul de agricultură în prezenta d-pui ministru de resort V. Sasu o consfătuire în legătură cu grâul de săminţă ce urmează a se distribui locuito-rilor-plugari din regiunile cari au lipsă.

La consfytuire a luat parte şi d. Radu Irimescu, subsecretar de stat, cât și d. Tatos directorul centralei de impor-export.

S'a pus in discuție chestiunea livıărei imediate a una mie de vagoane de grâu de sămânţă în regiunile cari au lipsă mare.

Acest grâu se va da la saxteni cu un preţ de 25 de mii de lei vagonul, iar restul ii va suporta Statul.

## Controlul

D. ministru V. Sassu a insistat mult asupra chestiunei controlului - adică acest grâu să ajungă direct la destinație şi să nu fie speculat, pe pleţe de terţe persoane.

Se va institui un control cu sancțiun foarte severe - aşa că nici un trafic pe sub mână nu se va putea înfăptui.

## Caul cameră mobilata

Adresa la Redacţie.

- Da mătale, ce inveţi acolo? se adresează bǎiatului, după ce-şl fǎeuse toate socotelile.
- Cetesc o carte.
- O poveste?
- Un fel de poveste.

Când Florea intră Insă in chiler să cearnă fǎină, Măranda se apropie de prispă, - vorbind mereu tare - și sutlă printre vorbe: - A întrebat o fată de maxtale.

- Eu cred c'a lost fata àrendaşului.

Apoi tare:

- Ştii că femeia lui Catincuţă trage să moară...
- Zău! se miră mama flăcăului, care leşea acuma din chiler.
- Cică a băut burueni să lepede.

Pe inserate de tot, Rosmarin se duse
furişat acasă la Măranda si se lămuri pe deplin: Intrebase de el, Miliţa.
Pieptul i se înăbuşa puternic, inlma îi bătea cum ar fi fost bolnav... și-1 apucǎ o durere de cap, ingrozitoare.

Măranda lui Puşcaşu îl privi pătrunzător și - după cum înțelegea ea că se potoleşte dragosfea, - il râse:

## Proces silvic câştigat

Comuna Ormindea de ani de zíle avea proces pentru 60 de jugǎră de pådure, mare, (propríctatea sa), in comuna Trestia.

De aceasta pădure se tinea dl. Blum, mare bogătaş in Deva. Ea era data Ormindenilor prin reforma agrară, din averea d-lui Zeibik, alt bogàtaş in Sibits.

Acum, dits nou, prin lege, s'a dat unor Ormindení.
I. L.

## Stiri de fot felul

cute - M. S. Regele a vizitat zilele tre-- D. Dinu Brătinu, la intrunirea din Arad, a cerut, printre altele, şi ridicarea stării de asediu.

- D. V. Slăvescu a plecat la Geneva, fiind chemat de d. Titulescu.
- Consiliul Societătilor Natiun!lor, in sedinţa din 10 Sept., a admis printre membrii ei și pe Rusia Sovietică.
- Lângă Timişoara, în gara Sacalaz, din cauza unel proaste schimbări a acului, un tren de persoane s'a ciocnit cu un ren de marfă. A fost numai un singur mort.

In 9 Sept. c. d. ministru dr. Cosinescu a vizitat sanatoriu Geoagiu. Dumniasa a aprobat infiintarea a 5 noui dispensarli şi a 5 cir. med.

- D. M. Jianu, contabil la Soc. "Mica" a logodit cu Dra Mărioara Secretianu, Ploeşti. - Felicitări.


##  <br> Hallo! CITITI CU ATENTIUNE!

Subsemnatul IOAN KIRSCH, fost câtiva ani arendaşul restaurantulu „Bucureştic, aduc la cunoştinţa onoratului public, că am deschis zilele trecute in casele d. Benkö din localitate un

## nou magazin cu

 Restaurant si Cofetărie
unde se serveşte curat, bine și eftin, fel de fel de mâncărí calde şi reci. Diferite calităţi de
beuturi alese, aperitive și prăjituri proaspete, veţi găsi numai la mine.
Muzica de figani
va distra clientela in fiecare seară. Vă rog, vizitați noul magazin, pentru a vă convinge.

Hai să vedem ce pânză ai, - se rămase nevasta arendaşului.

Cum in timpul acesta dǎdea o cratiţa din foc, - pentru care pricină mama se intoarse cu faţa inspre plită, - Măranda făcu un semn al dracului fetei şi zise:

- Să nu se mândrească aici... Hai cu mine in ceardac... S'o intindem acolo.
- Am venit dela fecioru lui Ion Rotaru... a spus cǎ are să vie de acum in fiecare seară în stufişul iazului sub Corniţăl... Aşa cam inainte de toacã...!
- Este acolo o bancă dosită, a spus...

Vine şi azi...

- Să mă duc şi eu ?
- Cum avea să se gândească la una ca asta?
- A vrut să ştii mătale că se duce acolo... sii-atâta.
- Vrea să se ştie aproape de mătale...
- $\grave{\text { Si}}$-acuma ce fac eu cu pânza $3 .$. Că nu-i a mea. Am imprumutat-o din alt sat (Va urma)
"Limba Romana"

