# Intrarea Rusiei în Societatea Națiunilor 

## Tragedia unui deportat

## in insula Dracului

Tocmai când era să fie eliberat, e sfâşiat de un rechin.
Pe coasta-Venezuelei a sosit azi o barcă, in care se aflau 16 deportati evadați din insula Dracului.

De fapt, evadaseră din insula Dracului 17 deţinuţi, dar unul dintre ei a fost sfâşiat de rechini in apropiere de coasłă. Acesta era deṭinutul Alkert Martin, un fost inginer la o fabricảa de textile din Lille.

Intr'o noapte casierul acestel fabrici a fost atacat in momentul când pregătea banil pentru plata muncitorilor, de un necunoscut mascat, care l-a împuşcat mortal.

Banditul a reuşit să fugă, furând 40 mii fr.
Inainte de a-ssi da sufleful, casierul a dat semnalmentele bandituluf, cari se potriveau ezact cu ale ini Albert Martin.

In zadar inginerul și-a afirmat nevinovăţia
Tribunatui $1-2$ condamnat la deportare pe viată in insula Dracului.

Acest fapt s'a intâmplat in anul 1910. De atunci aut trecut 24 de ani, in care timp Albert Martin sil-a spus mereu nevinovătla \$ a cerut revizurirea procesului.

El a incercat să evadeze de câteva ori, dar a fost prins și pedepsit sever.

Acum câteva zite a incercat o nouă evadare, de data asta cu 16 tovarăşi de suferintă, si a reuşit.

Dar in apropiere de coastă, unul dintre evadaṭi a căzin in apă și Alber Martin a sărit după el să-1 salveze.

A reuşit. El însă a fost sfâşiat pe rechinj.
Imediat după evadarea lui a sosit din Paris in insula Draculul o telegramà, prin care se anunta că procesul lui Albert Martin a fost revizuit, iar inglnerul achitat.

In acelas timp se dădea ordin de punerea fui fil libertate.

## Timpull proloabil

Perioada de timp frumos va continua. Temperaturile vor inregistra usoare cresteri, cerul se va mentine mai mult senin, iar vâncerul se va menține mai mult senin, iar van-
turlle vor sufla uşor din sectorul estic. Timpul turile vor sufla uşor din sectorul es
işi påstrează caracterul neschimbat.
SABIN TOMU.

## Figumi Zărăndenei

Unae din cele mai proeminente figuri a vieții sociale din tinutul Zaxranduluí il găsim pe dl. Nícolae Tursse pretorsil piàşii Avzam Iancus, om de o rară delicateţă sufleteascả, cu - temeinica cultura dovedeşte pe romǎnul bland dar hotărat.

Fius de invăa̧ãtor, care pe timpuri exa un aprig luptåtor pentru realizarea idealului national persecutat pentrus acest fapt de stäpanirea de odinioarä. E nataral decí cassi fiss să urmeze exemplul tatalusi său. Astel in 1918 11 dassim printre cel dintai luptatori luand initiatíve chibzuite dar eroice, ca distrugerea podulusi dela Vaţa, oprind astfeĺ nảvalifirea armatelos maghiare. Mai tarztes pus in frusntea plaşii Avram Iancus s'a dovedita fi un bun conducator.

Dacả blandetea-i caracteristicà a ajutat la alintarea multor sufferintí a populafiei nevoioase, a avut intotdeauna energia necesarä de a pune la punct pe aceí a căror activitate o gassesc in contradictice cus interesele statulus. Castigandu-si in acest fel stima si íubirea conducătorilor mai marí in faţa cărora a pleat cus multa pricepere doleanṭele moṭílor Crísení a càror rezolvare in bună parte ni-se doloreste Domniei sale. La munca sii devotamentul ce il depune in serviciul scoalei ajutand ontr'o mase masurà lnvatătorimea in misisnea Tor, pentrss nimicirea analfabetismuluí sí tidilor, pentrus nimicirea analfabetismurusi sí ridio
carea culturala sí morala a maselor tàzanesti, si va face loc de cinste printre marit inaintasi, s. Va face loc de cinste printre marii inaintasíd cari aus muncit in serviciul acestei iddel. Dorind Ca patria să aibă multịi fîi de aceştia $1-\frac{1}{2}$ zicem : ani multit cis sănătate pentros a munci sí pe mai departe cur aceia-qi ardoare in serviciul cauzel naţionale.

SABIN TOMUS

# ALIENELE 

## 3. Trantorii

Trântorii nu lucrează niciodată nimica, dar fac totdeauna o larmă mare, în:ocmai ca trântorii societăţii omeneşti. Ei nu construesc nimica, ci numai distrug, de aceea au nevoie de larmă. Munca are lipsă de tăcere. Spre deosebire de trântorii omeneşti, ei nu lucrează, fiindcă firea nu le-a dat putinţa să lucreze. Ei n'au nici ac pentru întepat, nicl limba destul de lungă ca să poată scoate nectarul florilor, nici covătele la picioare, in care să adune praful galbən al florilo. Nici ceară nu sunt în stare sả facả. Firea ioa hảrăzit pentru trai bun. Numai o mică parte dintre stupari cred, că ei clocesc ouǎle depuse de matcă, cei mai mulți însă socot, pe bună dreptate, cǎ trântorii sunt sortiți pentru o singură treabă: de-a se împerechea cu matca, ea s'o facă rodnică. Mătcile neimperechiate fac şi ouă de trầntori și de albine lucră toareCa să-și împlinească chemarea, trântorii ies în fiecare zi între ceasuri 11 a m . sil $3 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. la plimbire, cu gândul că intâlnesc o matcă. Zboară până ostenesc, apoi se culcă în sânul relor mai frumos mirositoa re flori. Dorm şi visează Ce-or fi visând? De sigur la cea ai frumoasă din mătci Răceala sắ ii ii trezeşte din somn şi din visuri du'ci. Se cluc atunci deadreptul la stup, se satură cu cea mai curată si mai dulce miere, apoi se duc si se culcă din nou in cel mai cald loc din stup. Sase albine lucrează pentru fiecare trântor Când matca iese din stup, trântorii se ialı ne urma ei Matca face câteva rotogoale in aprovierea stupului, apoi se ridică în vǎzduh, tot mai sus. Trântorii după ea. Unul câte unul rămăne indărăt, afară de unul singur, care reusește să se împerecheze cu ea in sbor. Acesta nu este nici cel mai bun, nici cel mai frumos, ci cel mai îndrăzneṭ și mai bărbat. Imperecherea durează (ţine) numai câteva cl pe, apoi trântorele-mire cade jos mort. Moare de plăcere. E o moarte de ernu aceasta. căci el moare

1s datorie. Cine spune, că nu-i plăcut să-ţi împllneşti datori? Toţi trântorli ştiu, că după imperechere ii așteapte moartea si totusi se grăbesc la ... moarte! Dece oare ? Vrea ei sã moară și pace.

Numărul trântorilor in stup este destul de mare. Vara sunt $3-5$ mii. Sunt cazuri când numărul acestora este sii mai mare. Aceasta e un semn că sau regina (matca) e neîmperecheată sau că c prea bătrână, sau, în sfârșit, că lipseşte cu desăvârşire și locul ei 1-a luat o malcă falsă. Am amintit și voi mai aminti despre mătcile false.

Am spus, că pentru fiecare trântor se iroseşte în zadar munca a şase lucrătoare. Pe lângă asta ei ocupă si mult loc in stup. 100 trântori țin locul 1a 130-150 lucrătoare. Stuparii pricepuți s'au gândit la fel de fel de mijloace ca să-i împuţineze. Sunt nişte curse, care se pun la urdiniş şi in care albinele pot intra si iesi, dar din care tântnrii intrati, nu mai ont scăra


Cu ajutorul fagurilor artiflciali (măestriţi de mână omenească) putem împedeca farerea unui număr prea mare de trăntori. Se ştie că matca depune ouă de trântor numai în celule (căsute) mai încăpătoare. Dacă lucrăm bine fagurii, vor fi foarte putine cǎsułe de trântori. Mai bine este dacă omorîm trântorii incă din căsuţele acestea, decât să-i lăsăm să crească și să-i prindem pe urmă în cursă. Un număr prea mic de trântori este însă păgubitor pentru stupi.

Lucrătoarele, de altfel, au grije singure să se scape de trântori, atunci când nu mai au nici un rost în stup și mai ales când recolta (culesul) mierii s'a c'am împuţinat Atunci nu-i mai lasă să pătrundă î stup, s?u le rod aripile, sau ii tin la post într'un colt al stupului, până mor de foame. Nici trântor nu-i bine sã fii.

Lupta lucrătoarelor merge şi mai departe: scnt din faguri puii de trântori neieşiṭi și îi aruncả afară

Trântorii nu se hrănesc cu miere coaptă, ci numai cu miere apoasă, aşa cum este adusă din flori.

Sunt stupari, cari au băgat de seanıă, că în stunii cu multi trântori albinele sunt mai harnice In foarte mică măsură, trântorii din stupi au dreptul la viaţă uneori, trântorii societăţii omeneşti însă niciodată !

Prof MARTIN IOAN

## Inștiințare

In statiurnea climatericả Haṭeg, s'a reinfirinţat Şcoala Superioare de Comert ,Ioan I. C. Brattanu", eus ciclur complect de IV (patru) clase.

Inscrierile se fac zilnic la cancelaria scoalei. Cei din provincie pot trimite cersrile prin poṣta. Taxa de frecvenṭă este de 1500 lei anual, pratibil in trei rate.

Scoala are şi internat, cu 6500 leí anual plátibilà tot in rate lunare, plus 200 lei taxa de inscriere.

In limitele posibilitiàtui se vor acorda burse elevilor săraci sí scutirí de taxe celor meritoṣi.

> Di, ctiuner.

Fugi... fugi că dau drumul câinilor

## din lan! !

Se apropia de toacă și Mil ta nu luase încă nici o hotărâre.

O trudau gândurile in toate chipurile ${ }_{8} 1$ isṣi punea toate intrebările.

La ce bun o dragoste, când este aşa depărtată de realizarea scopului final ? Dacă ea se putea mărita oricând, despre insurătoarea lui nu putea fi nici vorbă.

Şi-atunci, pentruce să-şi mai ofrăviască sufletul ea ssi pentruce să-i mai împletească o indurare lui.

Apol: el îşi are anumite îndatoriri. Ii pus răucu janđarmii, fi însemnat de Prefect pe lista răsvrătititilor. Ce rost ar avea dânsa intr'o aşa dragoste?

Mai era ssi nepotrivirea claselor de scoalǎ. Ea într'a saptea, el Intr'a opta. Asta insemna că după un an el avea să plece la facultate, iar ea rămâie la Bacău.
S. la facultate sunt atâta fete... atâtea momeli. Ar putea, dar, s'o părăsească şi să ajungă sǎ-1 impuşte? Sa -şi mântue viata inainte de-a o fi început?

Tot gândurile o puneau să judece sil alffel; gândurile şi inima:

Are ochi negri ca noaptesi sfredilitori.
„Î înalt și plin de viață... It hotărât...
"Stie totdeauna ce vrea... Are prinurmare un caracter... un adevăr caracter... li rușinos... Numai e vorbă cax are suflet bnn... Nu mar schimba niciodatä".

## Şi se innăduşia șị ii era groază.

In acelas timp, Rosmarin se pregătea de plecare. Mai bine spus de fugă, pentrucă îşi pusese in minte să se ducă pe furiş prin lăstărişul Cornitălului ssi să ție in taină: Nu dragostea lor, ci iubirea lui. Nu întâlnirea lor, ci drumul lui acolo.

Dragostea o crede de neinfăptuit; la intâlnire nici nu se putea gândi... pentrucả asta ar fi fost o crimă...

## Ecoulunui apel

Cetisern in unul din numerile recente ale ziarului＂Zarandul＂，un apel al unui domn inginer，pentru unirea tuturor românilor din judeţul Hunedoarei．－Legăturile of ciale， in afarà de cele particulare，pe cari le 8 m ，ca si fiu a al arestui judet，－cu judetul Hune－ doara，m‘au făcut să înteleg mai bine senti－ mentele curate româneşti ale autorului acelui articol，şi necesitatea sufletească ce a simtit－o el，atunci când a scris acele inimoase rânduri，

Deşi lucrurile par a se fi indreptat mult în timpul cin urmă，totuşi raporturile dintre intelectualii români，invrâajbiţi din dife－ rite motive，şi diferenţiaţi pe chestiuni politice， －lasă și azi foarte mult de dorit．Când mă gândesc la trecutul judeţului Hunedoara，cu luptele frumoase şi curajoase de afirmare ca－ racterului lui românesc，şi de apărarea drep－ turilor lui cǎlcate de opresori，－si－1 compar cu starea lui de azi，trebuie să fiu adânc im－ presionat de decăderea in care a ajuns．－In loc ca 10 România Mare să se deia fiecăruia cetăţean din judet，posibilitatea de a se simṭi numai bine şi de a fi mulţumit，tocmai ele－ mentul românesc este obiectul persecutiilor po－ litice，a răsbunărilor josnice，a urmărilor de tot felul și sub toate titlurile şi formele，când minoritarii pot duce o viaţă liniştită şi necon－ turbată de desagrementele，pe cari le sufăr românii．

Ştiu，că judeţul meu e un judeţ sărac －De avutiile，cari se scot din subsolul lui in mod fatal，nu poate beneficia populatia au－ tohtonă in măsura mulţumirii satisfăcǎtoare a trebuintelor，pentru a ajunge la indestulirea ideală．－Iar omul sărac e de regulă mai rău， decât cel bogat．Acest fapt face，că mulṭi fii ai acestui judeţ să pună prea multă patimă in actiunile lor．Constatarea aceasta se poate verifica la pătura intelectualilor intr＇o măsură mai potentiată，decât la tărani．Intelectualii duc pasiune și ură in viața publică in general， si in cee？politi－x in snecial．Dusmănitle surnt
atat de intense，incat is desonorează，lar lup－ tele politice au fost coborâte la nivelul lupte－ for fiarelor din jungla africană

Nu se poate spune，că aceste obiceiuri ar fi fost aduse pe aiurea，nici că ele ar fi fost introduse de partidele politice，ori de im－ prejurări independente de voința localnicilor． －Obiceiurile sunt acelaşi in toate partidele politice，s！sunt practicate in fiecare partid de localnici，cari nu se lasă de nărvurile aceasta pàcătoase，nici trecând pe rând prin toate partidele．

Nu ayem nimănui de imputat nimic， păcătoşi sunt acei localnici，cari uitându－şi de sine sii de indatoririte de luminastori ai de－a－ proapelui，s＇ai dedat la unele mamere，cariau coniribuit ca din punct de vedere etic，viata publică a judetului Hunecoaia sâ cadẳ pe cea mai de jos treaptă．－Pizma și ura imbecială au fost ridicate la adevárat cult；nu mai este respectat dreptul nimărui，chiar \＄̧i sanctuarul familiar este spurcat de unii，numai pentru a－și familiar este spurcat de unin，rumaie－morale si materiale，biruitorul să poată rânji，ca şi 0 hateriale，biru

Cine ocupă o slujbă publică，numai abuzând de átribuțiunile sale legale，işi dă seama prin negativ，că ce domn mare a juuns； nu－sic cunoaște dator a sociala și trebuinta su－ fietească de a face bine de－aproapelui，ci n mai rău．－Să răpeşte pâinea din gura fun－ ctionarului public，expus la capriciile tuturor potentaţilor și satropiler；se bate joc de drep－ turile celul，ce apartine altui partid politic： se lovește fără milă cu biciul răsbunării sị a－ buzului，în dreapta şi în stânga，ca pe urmă， celce a suportat loviturile，så se revanṣeze， dacă i se va da ocasie，prin schimbările po－ litice generale din fară．

Aceasta sifuație am constatat－o in ju－ det in ultimul deceniu；aceasta este atmosfera， in care se desgroapă cetalea st ăbunilor nostri Daci，cari incă suferlau de zavistie tocmai atunci când i－au cufropit armatele romane

Să－si pună fjecare intelectual din judet intrebarea，in mod cinstit sil sरे－si dea singur răspunsul：Este bine oare aşa？Mai pot fi to－ lerate aceste stări？

B．Păcurarı

## Ractoratul universitătil（fui

1．Inscrierile la cele patru facultătiale Universității（Medicină，Drcpt，Litere，St＇inte） vor incepe in ziua de 1 Octomvrie 1934 si vor continua in tot cursul acelei luni．In mod exceptional şi pentrn motivele de forlă majoră， d－1 Decan al Facultătii respective poate ad mite inscrieri cel mult până la 1 Decenvrie， cu aprobarea Consiliului profesoral al facul－ tății，iar pestr acenst ${ }^{\text {º }}$ dată aprobarea se dă numai de dl．Rector，in cazuri cu totul exceptionale．

2．Taxele au rămas acelas ca in anu scolar trecut．Beneficiaza de scutiri totale or－ fanii de război care au trecut examenele re－ glementare（pentru cei din anil avansaţi）\＄ de reduceri（din taxa de facultate）studenţi lipsiți de mijloace şi merituoşi．

3．Cursurile vor incepe la I Noemvie．
Dar atunci．．．peniruce a trimis－o pe Măranda la cur＇e？Nu insemna asta o curată obrăznicie？Auzi，så－i trimită vorbă că se duce in fiecare zi la iaz．．．Dar pentruse să ştie și ea？Treaba lui．．．Şi－ar fi poate mai bine să nu se mai duca

Insă gâudurile il puneau să judece altfel ；gândurile şi inima ：
„Te pomenești cǎ vine；și atunci．． Nu ，măcar azi trebue să mă duc ；măcar azi， pentrucă dacă nu vine，să ştiu şi să－mi caut de treabă．．．＂．
．．Ei．．．dacă ar veni！Ochii，fruntea．．．＂．
Şi－luă peste câmp spre Corniţăl，de－ai fi spus cax i s＇a făcut cu frigările．

Rosmarin s＇a ogorit pe marginea ia－ zului şi s＇a intrebat：
－Să mă duc la bancă，ori nu？
Şi i－au răspuns gândurile cu vocea
dinăuntru，să se ducă neapărat．

4 Universitatea dispune de tre $C$ ăminc （două pentru studenti，unul pentru studente） cu tot confortul modern．

4．Studertil sǎraci si merituosi pot petitiona pentru burse la Rectorat până la 15 Octomvrie．Din fondul de asistentă socială \＄̧ medical⿳亠丷厂⿰㇒⿻二丨⿱⿴⿰⿱丶㇀⿱㇒丶亅㇒ nești și tratament gratuit in Clinici．

6．La Rectoratul Universităţi funcțio－ nează un Birou de Informatii si Indrumare unde cei interesaţi se pot adresa pentru de－ talii cum si pentru cunoaşterea intregului as－ pect al conditiilor de trai in Cluj．

Cluj，Septemvrie 1934.
RECTORATUL UNIVERSITĂTII

Militãa a ieşit și ea pe portita de lângă foisarul care se inalłă in fundul grǎdinll inspre iaz si s＇a inirebat si ea：
－Oare să mă duc la bancă，sau nu ？
Şi $i$－au răspuns gândurile cu vocea dinăuniru，să se ducă．．．să se ducă neapărat， pentrucă altfel it rău de tof．

Mai întâi a ajuns el．
S＇a aṣezat în iarba lângă bancă，－de teamă să nu i se vadæ̆ capul din stuf，－a închis occill șiza finceput să lupte cu trupui； care tremură，aşa，fără nici un rost．
－Doar nco să mă omoare．．．Și－apoi de unde stiu eu că vine？

In timpul åsta，o rała surbatect ce inainte prin stuf spre el，nu are de lucru si se sperie．Vai de curajul pe care in clipa aceia sii－1 propune Rosmarin！A sărit，cum l＇ar fi träznit unt curent electric

Dar întâmplările neplăcute，îṣi au câte－ odatã rostul lor．

## O lămurire

Am primit dela d．avocat Ivan urma－ toarea scrisoore

Stimate Domnule Director！
In numărul ultím al gazetei＂Zaran－ dul＂din localitate，din greseala cred cà sa publicat car suhsemnatul m＇aşi fi inscris in partidul Dlui Octavian Goga．

Intru－cât aceastả ştire nus corăspunde adevà rului，Và rog sax binevoiṭí a rectifica această grę̧alà in proximul numàr al gazetel ce cu onoare conduceti．

Am demisionat din partidusl naţional－
 in nici un partid politic．

Mulţumindus－Vâ pentrux publicare ce o sả binevoiţi a o face，Và salut car distinnsà stimax：

TRAIAN A．IVAN

Nu e reclamă！ $\qquad$
O noutate senzațională，încălzirea cu sobe de teracotă
Cu acest nous sistem de sobe de eracotã， cu o cantitate de 10 kg ．lemne，se face o
incalzire suficienta pentrs 24 ore． Incălzirea se face repede şi căldura se mentine！
 poate apica sigur chrar stal．
Livrez，adică montez，in orice dimensiuni，culori sì forme，sobe de teracotà，maşini de gătit，sobe semeneurì invelitrea păretilor cu plăci de fayance
s2ux in orice culoare．
CU PRETURILE CELE MAI EFTINE． Primesc sobe de teracotã verhit pentrua a le edifica din nou，a le transforma in altà formă，le pot nâr＇，precum ộ repara
Pentru noul sistem arătat mai sus，garantez asteptarea comenzilor On．public semnez Cu toată stima：
Ignatie Véries maestru de sobe Petroseni．Str．A．Vlaicu Nr． 7.

Cununie．D－şcara Eliza Esch，abs． a com．sup．，cus di．Ioan Mihesteanu，sef－mi－ nier，si－au serbat cununia religioasă in 15 I．c． La bis．greco－cat，din Crişticr，far nunta s＇o tinut la părinţịi miresii in Musarius．Felicitări！


Celălalt fosnet de la spate nu 1－a mai speriat deloc şi era tocmai fossnetul ce－1 făcea rochiţa frământată de picioarele duduii Militeeii

S＇a intors cu fata spre ea，a pus ea－ pul în pâmânt，ca un nătărău şi，să spnnem asa，a inceput să tacǎ．

Duduia Milita，a incep it sil ea să tacă．
Şi－a tăcut，au tăcut astfel，până au in－ ceput să vorbească．

A inceput el；era bărbat şi aşa－i frumos：s‘o inceapă intai bărbatul．
－De câti an esți？duduie Militił．
De şaisprezece；－ ii răspunse fata
frumos，cumi i se cade unei fete cuminti．
－ 1 －ai implinit？
－Da．

Şi－au incepul iar să tacă şi iar să vorbească．Dar de data asta a vorbit intâ fata，aşa cum ii frumos sii politicos．

## S P O R T <br> C. S. Mica ~ Unire (Cluj̄) 8:1 (2:0)

Echipa. Clujeană , Unirea" care ne-a vizitat Dusm, 16 crt. a trebuit sả plece steagul in faţa reductabilului team Micist, in formả mare gazdele au dispus de adversar care a părut a fí una din cele maí slabe echice care ne-a vizitat, cur recordul scor $8: 0$.

Mica in actuala forma poate da replica oricăreí echipe din Valea Jiuluí. Cus o linie de atac fo eficace intre care Bortos in mare formă, Aliman un mare technicean șí cu un Teucean pătrunzător e oricând gata să deruteze orice linie de fundaş; lasand pe Maier (speculantu) ssi pe Barci un jucator de viitor, sâ trecem la linía de mijloc. Haiduc excelent, chiar $f$. bun cand are in faṭa un adversar puternic, mai puţin cand adversarul e slab. De notat cả cí e singurul jucător care n'a lipsit de la nici un match dela inffintarea clubului si până acum, Mateş robust şi foarte util ii lipseşte jocul de cap.

## Juventus - „Crișul" Buteni 8:1 (3:1)

Juventus in mare formă invinge echipa din Butení cu $8: 1$ fînd cea mai frumoasă victorie a lor. Cus patrus jucatori noui au facut un joc frumos fînd la inalţime. Primul goal 1-a marcat Buteni lăsând impresia că vor invinge, dar Iuventus egalează şí panà la rep. mai inserius două puncte. In al II-lea mitemps a fost dezastru. Complect desorienta̧̧i Buteni
pierd detaşat. Jocul a suferit dupe urma arbitrajului.

S'aus remarcat dela Juventus: Portarul Schrodt, Lazăr, Cleju şí celelalte două achiziṭii. De la Butení fundaşul stâng a mai sclipit.
N. i. d.

## 

Matlo!
Mallo! ${ }^{-1}$
CITITI CU ATENTIUNE! $\dagger$
Subsemnatul IOAN KIRSCH, fost câtiva ani arendaşul restaurantuiui ${ }^{\circ}$ Bucuresti", aduc la cumostinta ${ }^{n}$ 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 șieftin, fel de fel de mâncări calde şi reci. Diferite calitatit de
beuturi alese, aperitive și prăjituri $\frac{1}{1}$ proaspete, vetti găsi numai la mine.
Muzica de figani
va distra clientele in fiecare searå. Vă rog, vizitaṭi noul magazin, pentru a vă convinge.

IOAN KIRSCH
BRAD bun. Fundaşí excelenți, Zaslo de la cateva matchuri incoace il intrece pe Sturea un baxiat muncitor. Portarul nus se lasă maí prejos. Mocuţa din $z i$ in $z i$ e in plin progres.

Oaspețí stau departe de Mica cu jocul lor fistichis. Singurul om eare a muncit a fost Berbecanu

Ca sa facem o descriere a jocultui de Duminică faza cu faza ar fi inutil pentrue ${ }^{2}$ afară de calteva aç̧iuni ale Unirei đin prima rep. n'a fost pe arena decat o singura echipa care a marcat cand sí cum o vrust. Ne aştep. tam la mai mult din partea echipei Clujene.

Eí aus scuză că drumul a fost obositor, dar oricat nu s'a vazut la ei un joc mai frumos ca la o echipe provinciala.

Pe viitor cred cal nus se vor mai prezenta in forma de Duminică.
N. i.d.

Băiţa. Școala romano- catolicǎ a fost desfiinłată. Ea nu avea 24 elevi de acelaşi nationalitate, nici nemți, nici unguri, ori saşi ci tofi la olaltă formau in mod ilegal o ,natiune unguri" cu slovaci cu tigani cu tol, toti erau "magyar ember".

Dar olteanul înv. Mărşu a intervenit unde trebuia, si asffel copii $s^{\text {b }}$ au inscris la Scoala statului, unde mai trebue o putere didactică.

Dl inv. Mârşu s'a făcut datoria, merită laudă.

- Numire. DI. Nicolae Stefan inginer agricol, din Ormindea, a fost numit la plantatiile de tutun dela Băneasa (lângă Bucureşti).

Cu onoare aduc Ia cunoștinţă On. public că începând din 25 Aug. a. c. am deschis o spalatorie de rufe sil curătătorie chimică
Primesc pentru spǎlat sii scrobit tot felul de albituri, gulere şi haine, nizuindu-mă a satisface si cele mai rafinate gusturi. Comenzile sil preluarea rulelor se pot face
si: ta prăvallia FRATMVDAVID.
Preturi eftine si serviciul promt
Rog sprijinul On. public.
Cu stimă
ANDREI HACK (Bandi)
proprietar. - BRAD, str. Deva 494.

- Mătale câţi ani ai ?
- Optsprezece.
- I-ai implinit?
- Da.

Şi spre năcazul amândorora, au inceput pentru a treia oară să tacă, până când fata, - car doar fetele sunt mai desghefate câteodată ca bǎetii, - iṣi luă curaj.

- Hai domnule Rosmarin si-om sta oleacă pe bancă.
- Hai ssi-om sta.

Pe bancă s'a mai desghefat și el sì-a prins să intrebe :

- Aveṭi mulţi peşti in iaz ?
- Multi.
- Suntefli multe fete la Poltzer?
- Multişoare.
- Ce faci mătale tot timpue în vacantǎ?

Fata se înroşi cum ar fi făcut o glumă nelalocu ei,intoarse capul intro parte ș1 puse punctul pe i:

- Mă gândesc la mătale.

Cu răspunsul ăsta, s'a dus dus dracului socotelile lui Rosmarin. A inghiţit odată in sec și-a înlemnit.

- Mă dăc, domnule Rosmarin, că se face noapte.
- Buna searal mai spuse fata şi vroi
să se scoale.
- Dudue Miliłă, ce să mă fac ?

Vreau sà-ti spun ceva sii nu pot.

- Păi spune..
- Iacă... mă gândesc numai la uătale.
- Aş vrea parcă să fim totdeauna impreună.


## Lozuri norocoasă La Loteria de Stat

 de vânzare la librăria ,ZARAND ${ }^{6 *}$ Brad numerile câştigătoare se plătesc imed atAu câştigat următoarele numere: No. 45040 Leí 20.000 , No. 45981 Lei 8000 Lé 5.500 .
No. 46722, 11032, 19635, 20191, 26197, 45970, 45994, 78613, 78621, 26185, 55888, 55872, 18785, 8443, 63928, 21952, 26184, 45029, 45031, 62558, $50789,70659,45988,8498,26164,78609,45984$,

## Cărı̣i scolare

cele mai iefiline se pot cumpăra la Librăria "ZARAND", BRAD.
 Reprezentanţa pentru Brad şi jur:
LIBRĂRIA ,,ZARAND"
mannumuman
In atențiunea d-lor invăłători!
GEOGRAFIA JUDETULUI HUNEDOARA
pentru cl. II primara de E. FUGATA si G. E. CAMBER, se gaxseste de vànzare la toate librăríile din judet. Se poate comanda ssi dela autor Redactia gazetei "Zarandul", Brad.
Preţul unui exemplar 25 leí. - Se dă rabat.
> ,Reclama e sufletul comerfului". Dati o reclamă la ziarul nostru sio observaṭi rezultatul.

- Imi pare răı de asta, dar ce să fac ?
- Mie, - fi spuse fata încet, intorcâd capul spre el, - imi pare bine.

In timpul acesta valea iazului fu spintecată de un strigăt.

O căutau slugile pe duduia Milita.

- Mă đuc, auzi că mă chiamă.
- Of...
- Ii adevărat că vrei să vii aici in fiecere seară ?
- li aşa de adevărat.
- Om vorbl mâini, atunci. Acum stăi ascuns că eu mă duc pe brânci... Să nu mă vadă din ce loe ies.
- Si ce-o să le spui?

Duduio spune şi eu o minciună.
Duduia Milita părăsi locul intâlnirii in patru labe.

A doua zi pe la toacă, Rosmarin ṭinea pe duduia Milita in braţe şi-1 murmura fară
sir, toate nimicurile dragostei.
sir, loate nimicurie dragosili.

