

## NU VREM...

Nu vrem vărsări de sânge, bubuituri de tunuri şi moarte fără rost. Nu suntem pentru răsvrătiri de rând, pentru războaie necugetate, ce aduc în urmă sărăcie şi mizerie.

Am fost şi vom fi un popor liniştit, muncitor și drept credincios al păcii. N'am provocat nici când războiul n'am pescuit în apă tulbure situaţiuni şi n'am tesut în umbră pânza diabolică a intrigilor de culise cu desnodământul fatal, războiul. Trecutul ne este martor. Liniştiţi, ne-am căutat de treburile noastre, veghind. Tot trecutul nostru este in veşnică apărare. Ne-am apărat de hoardele barbare, ne-am apărat de Turci, Greci şi ne-am apărat şi am desrobit frații noştri.

N'am râvnit la bunul altora şi n'am luat nimănui liniştea din tară şi pâinea poporului. Alţii au venit la noi, alții ne-au luat din ceasă- pâinea şi alţii ne-au adus în tarǎ lacrimi și dureri. Noi am ştiut atât: "Să ne apà̛răm"... şi de aici înainte vom şti să ne apărăm, de acei ce cred și fac din războiu un idol al nimicniciei lor.

Evenimentele în curs şi svonurile de prin ziare, ne fac sǎ amintim ma-
ghiarilor că vai și amar va isvorl din apărarea și mânia românului. Acel care ne va tulbura liniştea muncei noastre, nici în groāpă nn va scăpa. Vom arăta lumei, căci pe cât suntem de adepti ai păcii Europei; pe atât de aspri suntem când pedepsim pe criminalii ce doresc rǎzboiul.

Popor maghiar nǎscut in stepele Asiei, care ti-ai croit drumul prin vicleşugnri, prin minciună și prin furtişag, astâmpără-te! Nu uitaţi că tot din intrigile voastre a izbucnit războiul mondial şi astăzi dacă-1 provocaţi e un semn al sfârșitului vostru.

Acel care astăzi mai doreşte sau provoacă războiul e un criminal şi criminalii se pun fără discuţie la zid.

In spiritul vremei de astăzi nu este nici milă, nici umanitate pentru stârpiturile ce mai văd în războiu, intorsătura fericită a soartei.

Nu vrem războiu, dar vom ști să apărăm integritatea tratatelor de pace şi vom şti sǎ pedepsim pe acei ce se căsnesc să aprinde din nou focul războiului mondial. profesor

GHEORGHE ATANASIU

## Prerogativele Regale

## trecute asupra consiliului de miniștri

Deoarece M. S. Regele Carol - s'a hotãrit să ea partea - in persoană - 1a trista ceremonie dela Belgrad, ce va avea loo astăzí, Joí, a incredinţat guvernul Tăarescus cus toate prerogativele regale. Consilius de miniştri a dat următorul :

## Comumicat

Consilitul de miniştri s'a intrunit eri la ora 12 , sub preşedinţia d-lui prim ministru Gheorghe Tătărăscu.
D. prim ministru a adus la cunoştinta guvernului că M. S. Regele a părăsit țara spre a asista la funerariile regelui Alexandru al Iugoslaviei.

In tot timpul absenţei din fară a $M$. S. Regelui actele carí cer intǎrirea regală vor fi supuse, conform Constitutiei, consiliului de miniştri.

Luându-se în cercetare modalitaţ̧̧ile de participare a României la doliul Franţei $s^{\prime} a$ stabilit:

La funerarile lui Raymond Poincaré, M. S. Regele va fi reprezentat de către A. S. R. Principele Nicolae. Guvernul va fi reprezentant prim d-nii dr. C. Angelescu, ministru. instructiunii, iar Parlamentul prin d. N. N. Săveanu, preşedintele Adunării deputaţilor.

In ziua înmormântării se va oficia un requiem la care va asista intreg guvernul.

In timpul slujbei serviciile publice vor fi suspendate in semn de dollu.

In toate scolile se vor tine sedinţe de comemorare pentru Raymond Poincaré, mare francez şi prieten al României.

## Decretul Regal

In „Monitornl Oficial" de eri a apărut următorul decre regal:

Plecând pentru câtva timp peste hotar.
Am dccretat ssi decretăm :
Art. 1. - In lipsa noastră din tară lucrările administratiunii publice care cer intărirea regală se vor supune aprobării consiliului de miniştri de către fiecare ministru in parte si li se vor da curs sub rezerva sanctiunli noastre ulterioare.

Art. 2. - Numirile sau destituirile de functionari se vor face după găsirea cu cale a consiliului de ministri, vor fi cu titlul provizoriu până la intoarcerea noastrǎ.

Consiliul nostru de minişstri este însărcinat cu aducerea la indeplinire a acestui decret.

Dat la Sinaia, 15 Oct.
(Urmează semnătura M. S. Regelui şi a membrilor guvernului).

## ATENTIUNE! <br> Abonamentul pentru sateni la gazeta noastra este numai de 50 leí anual.

## Comentând evenimentele

In urma evenimentelor dela Marsilia pacea statelor din Europa pare a fi ameninţată. Tocmai când eram mai siguri că, cooperarea statelor ințelegătoare pentru menţinerea păcii, își va da roadele aşteptate, iată că o asociație anarhistă, cu ramificați! internaționale se spune, - cu sediul în Ungaria, vine sǎ tulbure liniștea popoarelor; linişte atât de necesară tuturor astăzi, atât pentru refacerea morală, cât şi, mai ales, pentru refacerea economică-financiară.

Munca depusă pentru menṭinerea păci, muncǎ de ani de zile a Franței generoase, secondată de Mica Antantă, se vede prǎbuşită de nimicnicia unor netrebnici

Ce rost au avut - in ultimul timp - vizitele lui Louis Barthou in Polonia, România, Cehoslovacia și Jugoslavia, decât incheerea unor alianţe pentru menţinerea păcii, o politică de contrabalansare a politicei revizioniste maghiare și a politicei de revanşă pe care o urmăreşte guvernul lui Hitler.

Iar prin incheerea Pactului Balcanic, prin vizita regelui Bulgariei la Bucuressti, a regelui Carol și a regelui Alexandru la Sofia se pare că Ințelesese c'un ceas mai de vreue conducătorii statelor din Balcani că o prosperare a țărilor lor nu se poate face decât ducând o politică de bună inţălegere cu statele vecine.

Fruntea noastră se discreți sị mai mult, la primirea vestei că Rusia-Sovietică este admisă in Societatea Natiunilor.

Iată un nou stat dornic de pace, ziceam noi.

Dar moartea năprasnică a Regelui Alexandru al Jugoslaviei si al marelui om de stat francez Louis Barthou, au ridicat iarăși norii negri asupra Europei

Noi să fim pregătiți. Cine știe ce ne aduce ziua de mâine.

## In atentia colegiIor invătători

Dacă vor să vadă la copii lor numai veselie ssi dragoste de scoală;

Dacă vor să-si păstreve tinerefen si pe copii să si-i facă prietexi;

Dacă vor să inlăture răceala, tustiul, frica si tortura, cari anihilează facultaţile creatoare ;

Dacă vor să ajute copiii, să dea tot cât e capabilă firea lor ;

Să cercetere Metoda activă integrală pentru predarea scris-cetitului, de Stroe Postelnicu, apăruta in Editura Tipografiilor Unite, Bucureşti, calea Rahovei 42.

Se găseşte de vânzare la librării sau la autor. Şcoala Nr. 4 bǎeţi Brǎila. Costă 40 lei. Se trimite ramburs.

-DE-RLE PLUGRNIEI -

## Mustul de poame sau cidul

Mustul de poame se face ca și $\mid$ cu puțină apă și se mai stoarce odată,
vinul, în ţările unde via nu poate sǎ crească.

Francezii ill numesc laptele bătrânetelor, pentrucă păstrează sănătatea la oamenii aceia cari trăesc regulat, până când ajung la adâncul bătrấnețe.

Mustul se poate face din mere amestecate cu pere sau deosebit. Se culeg poamele când sânt coapte şi se pun in grămezi sub un sopron sii se lasă să stea poamele văratece o săptămână iar cele tomnatice şi iernatice $2-3$ săptămâni. Cu chipul acesta poamele îşi mai pierd din sucul lor, dar capăta un miros mai plăcut. Pentru must se aleg poamele cele mai zamoase.

Inainte de a se mustui poamele, se spală într'un hârdău ca sǎ nu fie murdare, după aceea se sdrobesc un mai sau cu maşina; dacǎ poamele sunt puţine, se pot rade pe răzătoare.

După ce s'au sdrobit, se lasă în tocitoare sau cadă 24 ore, ca mustul să mai piardă din acrime, şi să câştige în zahăr, apoi se tescuesc şi mustul se pune in hârdău. Tescovina se stropeşte
cu puțină apă şi se mai stoarce odată,
iar mustul se amestecă cu cel dintâi.
Mustul după ce s'a stors, se pune in tocitoare in privinţă unde trebue să fie o căldură de $1 \mathrm{a} 10-15 \mathrm{gr}$., ca să poată fierbe sau să dospească. Se poate pune si d'adreptul în boloboace.

Când boloboacele sunt mici, ca mustul să poată fierbe trebue să aibă o căldură de la $10-15$ grade; iar pentru boloboacele mai mari căldura trebue să fie dela $13-15$ grade.

Patru pănă în 6 săptămâni mustul a fiert sau a dospit. Cît tine fierberea, boloboacele se lasã destupate ca să poată eşí gazele rele afară, dar trebue să se bage de seamă ca bolobocul să fie plin totdeauna ca să nu se strice mustul sau să se oţeţească.

Boboacele în care se pune mustul trebue să fie curăţite de orice murdărie, de aceea trebue să se spele bine,

Mustul care se face din poamele de toamnă se poate trage de pe drojdii după ce a fiert ; iar cel care se face din poame de vară se lasă pe drojdii ca să nu se strice şi după ce s'au mai invechit se poate trage în alte boloboace. După ce mustul s'a mai limpezit și s'a mai invechit, se poate bea

## Sfaturi practice

## Uscarea poamelor

Tot omul care cheltuește cu cultivarea pomilor trebue să ştie ce să facă din poame sil cum să le păstreze. Este uşor a lua o poamă coaptă dintr'un pom, însă e mai greu a 0 pǎstra şi a 0 inntrebuința.

Poamele se pot usca in cuptoarele de pâine sau se fac anume uscătoare. Pentru uscat se aleg poamele cârnoase şi mai puţin cele fainoase. Uscarea se face astfel: După ce s'a scos pǎinea din cuptor se aruncă poamele şi se astupă gura cuptorului. Prunele se aruncă întregi, iar merele şi
perele se taie pe jumătate sau in mai multe bucăţi. Prunele la cảldură îşi pierd aproape tot sucul lor şi se sbârcesc ; când nu sănt sbârcite destul nu sunt coapte și dacă se scot din cuptor se strică.

Perele și merele tăiate în bucăţi se mai pot şi opări în apă fieartă ; după acea se usucă la soare şi apoi se pǎstrează peste iarnă la un loc uscat și aerisit.

La tară unde sînt livezi mari de pruni, se fac anume cuptoare sau uscătoare.

## D. Maniu va vorbi în toate orasele tării lămurind afacerea Skoda

Ziarul „România Noư̆" a publicat zilele trecute urmǎtorul articol cu titlul „In jurul raportului anchetei Skoda":
„Ziarele publică dela un timp incoace informațiuni vǎdit inspirate, in legătură cu proectul de raport care se găsește în studiu de redactare. Simplul fapt cax se pot avansa anele preziceri asupra cuprinsului acestui raport, care cel puțin deocamdată trebue să rămẩnă secret, arată neseriozitatea procedurii şi temeinicia bănuelii cǎ intreaga anchetă este tendentios comentată.

In ce priveşte fondul chestiunii, opinia publică rămâne cu drept cuvânt uluită, intelegând că in loc să se aplice sancțiuni ampotriva celor cari au căutat prin influenţe ilicite şi prin falsuri să producă dovezi compromił̧ătoare impotriva dlui Iuliu Maniu, se incearca, cu o
îndrăzneală fără păreche, a se muşamaliza, afacerea. Ba in plus, urmând unele ordine misterioase au curajul - după toate eşcurile răsunătoare - să implice fără nici un temei oameni politici din parfide adverse, abuzând de o situaţia politică momentan favorabilă lor.

Di cercurile politice ardelene $\boldsymbol{s}^{\prime}$ a emis ideia ca drept răspuns la aceasta inscenări, să i se dea prilej dlui Maniu să răspundă aşa după cum se cuvine acestor provocări neobrăzate. Pe de altă parte să se dovedească prin manifestații răsunătoare, adeziunea opiniei publice faţă de persoana, activitatea şi atitudinea d-lui Maniu.

Este vorba ca d. Maniu să fie fnvitat in toate oraşele tăril, spre a putea trata in public problema Skoda şi toate chestiunile pendine de această inscenare".

Cât costă un foc de tun?
Un proectil de tun de cel mai mic calibru costa inainte de războiul mondial 9 franci sí de cel mai mare costa 1.600 francí.

In douả ceasurí cus un tun mic se dau 20 de lovituri pe minut, deci proectilele costau 12.000 franci; tunul cel mai mare (de vase de războitu), dand o lovitură pe minut, va cere o cheiltureală de 156.000 franci.

Dacǎ un vas cuirasat a: avea 4 tunuri sí ar trage cu ele un ceas, s'ar cheltui cam 800.000 franci

Prin urmare dacả două flote inamice carí ar avea 15 vase de acestea fiecare s'a bombarda, ar cheltui impraunả 24 milioane lei numai intr'un ceas

Imultitic aceste sume cu 25 (scumpetea de azi) şí veṭi afla cat costa azi un proectil (Albina
 Lucrează eftin, elegant si cu sic.
Cercetaţi ssi atelierul BONTOŞ inainte de a vả decíde să vă lucraṭi o haină.


In editura librăriei .,Cartea Ro mânească" Timişoara va apare in curand romanul ,ADELINA" de di. Gh. Atanasits.

Romanul, a carruí actíune se petrece in Slănicul Moldovei, este prefaţat pe revista "Víata Literara" sí vine ca un ecous indepărtat pentru Adela eroina, din romanul cu acelas nume de dl. G. Ibrâíleants.


## Dela Sectille Astrei

## Biblioteca satului

Dela întemeierea Românief mari s'au impărtit pentru satele noastre multe zeci de vagoane de carrti. Aproape nu mai este comună sau căłun, in care să nu fie o bibliotecă poporal̆.

Bine s'a făcut aşa, pentrucă sub stǎpânirile strănie cartea românească era rară de tot in multe regiuni ale tării şi erau sate in cari doar cărțile din strană era româneşti。

La toate popoarele din Europaṣ! America e socotită cartea bună ca cel mai bun mijloc de cultivare. Popoarele luminate preţuiesc cartea şi biblioteca poporală.

Dar pentru-ca biblioteca satului să fie de adcvărat folosj nu este de ajuns să pui intr'o ladă sute de cǎrți şi să le trimiţi într'uu sat.

Mai intâi : se cere ca aceste cărti să fie alese pe sprânceană: nu prea multe, dar bune. Adică potrivite cu nevoile plugarilor noştri, şi scrise la inţelesul lor.

Mai bine o sută de cătți de acestea, decât mii cari nu sunt la inṭelesul ori pentru trebuinjeie poporului, in biblioteca salului. Intre ele trebuie sǎ fie şi cărtị, pe carỉ le citeşti pentru bncuria sufletului, nu numai pentru folos : povessti, poezil, istorisiri. Marit scriitori români pot avea fiecare cel puţin câte o lucrare in aceste biblioteci. Plugarii noştrl azi ii inteleg bine pe cei mai mulți. Şi cei cari iasă din scoala româneascǎ, îi vor intelege tot mai mult.

In al doliea rând: cărtile din bibliotece statului trebue să fie compactate, legate in pereţi tari, pentru a nu se strica, umblând din mâň̆ în mână.

In al treilea rând: cărṭle se fie aşezate într'un dulap, cu uşi de sticlă, să fie mereu la vedere. Deci să fie aşezate in casa cuiturală a satului ori, ducă nu este, in scoală.

Multe biblioteci poporale sunt și azi in lăzile in care au sosit, ori sunt vârsate claie pe grămadă, in cutare colṭ din locuinta invătătorului, orì a preotului. Acolo le mâncă praful şi le rod soarecti, şi nimeni nu ştie de ele.

După cum vestești când vine un domn mare in sat, dela care asstepţi un folos tot aşa trebuie vestită satulul întreg sosirea bibllo. tecii, căci dela ea mult bine se aşteptă,

Şi nu e destul să şstie oamenii că au sosit carrti, ci să li-se facă cunoscut ce fel de cårtil sunt acestea.

De aceia, preotul în bisericǎ, la sfârşitul propovedaniei, va arăta in flecare Duminecǎ 3-4 cărţi dintre cele ce se află în bibliotecă, şi va spune pe scurt, ce cuprinde fiecare carte. Va face aşa până le va fi făcut
cunoscute pe toate. Apoi când va aosi o carte nouă, va vorbi și despre asta.

Tot aşa va face și finvałţătorul în ṣcoala, la adunări culturale, la petreceri.

In chipul acesta oamenil vor ssti ce comori au in sat şi se vor apropia de ele.

In al patrulea rând: e va alege biblioecar cel mai iubitor sii cetit din sat, mai bine, insuşi invałtaztorul ce-1 mai harnic, şi el va impărti îu fiecare săptămână, într'o zi anumită, carrti. Dar va da şi in alte vreme, dacă i-se cert

La sfârşitul fiecărul an sǎ se citească in biserică numele acelora cari au citit cărti din bibliotecǎ. Celor trei cari au cetit mai multe, să li-se dea o hârtie cu scrisoare de laudă, şi un premiu de $2-3$ cǎrṭí.

In chipul acesta, biblioteca satului va Invia şi va învia şi pe alti.

Ion Agàrbiceanu

## Căutăm corespondenti

 conira platăin comunele:
Bata de Criş, Vaţa de jos, Hăımagiu, Buıeni, Bläjeni, Crisscior sit Băitła.
Ofertele se vor trimite la redactie.

## Aniversare

- In curând, partidul poporului va implini-15 ani de existenfz.

Se spune căci, cu această ocazie, ziarul "Indreptarea" oficiosul partidului, va apărea in ținută de sărbătoare.

## Stiri de tot felul

- Ziarele pun căsătoria prinţului George, fiul regelui Angliei, cu principesa Mariana a Greciei, în legaxturå cu desfǎşurarea ultemelor evenementelor politice externe, ce leagă cele două tări : Anglia şi Grecia.

Venizelos, marele bărbat de stat al Greciei, militează pentru intronarea monarhie constitutionale in patria sa. \$1 ar vedea cu ochi buni - spun ziarele - un rege George in Grecia:

Anglia are tot interesul în Balcani, să vadă o a propiere de Grecia...
du-se la mine ca la un nebun. Cei mai in vârstả se uitarả cus mila la mine şi-mi ziseră: "De ce oraş vorbeşti tu, omule?" Dar atunci unul dintre păstorí, alb ca zăpada şí íncovoiat de batrañete, işi puse palma peste ochi şioo privindu-mà dintr'altă lume zise gangăvind: "Strǎine, aî auzit sí tus de oraşul acela? Cand eram copil, am auzzit şi eus de la unb àtràn ca mine, că spuneau batrañii cei mai demalt de un oraş ce ar fí fost pe campía aceasta. Dar Dumnezeu ştie cand, căci noí pe aící santem paxstori de turme; poate de la inceputul lumií tot păstorí aus trǎit pe aici si păstori vor trăi cus turmele de apurusil" N'am desparţit de pastori, cur jalea in sufflet, si-am plecat mai departe prin lume. Şi trecand pe campie, parcă ştiam şi locul pe unde erau stradele sif palatele oraşuluí, şi acum era troscot şí sulfínă.

Şí după cincí sute de ani iarăşí m'am intors pe acolo. In locul campiei pline de pustori sí de turme, am găsit apele mării. Dealul, care cu o míe de ani inainte, exa la marginea oraşuluí, acum exa mal de care se isbeaus valurile mannoase. Cat-vedeam cu ochii, era numai apă, şi corăbitile rătăciaus cus panzele intinse, tar apa isbita de ţărmuri işi canta vecinicul ei cantec. Și-am intrebat pe

- Musolini, dictatorul Italie, in decursul ṭinut săptămâna trecută, in fał̧a a o sută mici spectatori, a declarat că tara sa: Italia se pregăteşte mereu de război... şi ca ea se pregăteşte toatå lumea.

Se vede că nu mai este mult și vor veni iarăşi zilele din 1914-18.

- D. Mihalache, pres. partidului National Tărănesc, va pleca la Roma.
- La 15 Noembrie expiră termenul până când debitorii sunt obligaţi să achite prima rată creditorilor, conform legii conversiuni.
- Luni 14 Octombrie c. a incetat din viaţă soṭla d . Gh. Impărat. Iuliana Impărat n. Steavu.

Tânăra soţie - numai (de 19 aní) a murit în urma naşteri.

Transmitem indureratei familii condoleantele noastre

- D. Niţă, din Ribita, absolvent al facultăţi de drept din Oradea, și-a serbat Duminică 13 Oct. c. cununia religioasă.

Naşi au fost; D-na și D-1 Gh. Pârvu profesor.

Notarul Sechey din Tebea a fost mutat, tot in aceiaşi functiune, in Cadrilater.

In locul său a fost numit d. Bota.

- Luni d. inspector general al inv. secundar I. Marinescu a vizitat liceul Avram lancu.
- A. S. R. Principele Nicolae va reprezenta pe M. S. Regele Carol la inmormântarea Regelui Alexandru la Belgrad.

Iar in ziua inmormântărì va vorbi la radio d. Tătărăscu, despre personalitatea Suveranului asasinat la Marsilia.
D. Titulescu, care este şi preṣedinte a consiliului permanent al Micei Inţelegeri, a propus o Convocare exceptională a consilitului permanent la Belgrad, pentru a discuta unele chestiuni ce s'au iscat in urma mortii regelui Alexandru al Jugoslaviei.

- Prietenal nostru d. Teodor Diaconu, un distins innvăł̧ător, din jud. Vâlcea iṣi serbează cununia religioasă cu dra Teodora Teodoreseu, Duminicǎ 21 Oct. c. Felicitări.
- Fostul preşedinte a Republiceí Franceze R. Poincare a murit. Tara noastră pierde un nous prieten, prin moartea ilustrului barbat de stat francez
- La Băiţa, Dusminica trecutà, s'a sfintit, in prezenţa unuí numeros public, monumentus eroilor spanzurati de unguri in 1848.

Monumentul s'a ridicat din inifiativa d. Mâtşu, inv., d. protopop Săcărea ş̣i alţii.

## Foșta redacţiei și administraţiei

Rugam pe toṭi colaboratorii noṣtrí, cari ne trimit articole spre publicare, sâ ni le trimeată ca sà le primim noi cel mat tarzís Sàmbătă, căcí numai aşa poate sǎ apară in proximul număr.

## Legenda de ale neamurilor

- Cidher povestește singur -

Odatả in calătoria mea am ajuns intr'un oraş mare. Nus văzusem altul aşa de frumos. Palatele se ridicaus langă palate, sí pretutindení exa ferícire şí pace. Nu exau oameni săraci in oraşul acela, níci boale nus eraus, căcí Dumnezeus işi revărşase toatả míla asupra oraşuluí, Şí exa aşezat oraşul pe o campie frumoasă, udată de un rats de munte sisi toate bogaţifle şí frumuseṭile lumii eraus adunate intr'ansul. Aş fí voít să mă opresc acolo sí nus merg maí departe, dar Dumnezeus imi ursise drumul de veci şi-a trebuit să plec. Şi-ara alergat prin lumea intreagă, si n'am vazust oraşe nicǎerí ca să-mí placả aşa de mult.

Şí după cíncí sute de aní m'am intors iarăsi pe acolo. Şi-am incremenit de mírare. Raul cel límpede curgea síacum dealungul campié, dar oraşul nus era. M’am apropiat de nişte păstori, carí canteaus din flusere pe marginea raului, ssi i-am intrebat, de când issi pase ei tnrmele pe aicí. „Din mosi strax moşi it răspunse unul. "Dar unde e oraşul cel vestit pastorii cei mai tinerí incepural să rada, uitan-
unul dintre pescarii de pe mal: "Când a venit marea pe aicí?" Pescarul m'a măsurat cus ochii din creştet pană in taxlpí. "Ce vorbeştí, omule ?" zise el. "De cand e lumea, pe aicí tot mare a fost, şi tot mare va fi pana la sfarşitul lumit.

Moşii strämoşilor noştri aus fost pescari; aici sí-au avat colíbele, pe mal, si nepoţii nepoṭílor nostrí aicíl le vor avea!" Am oftat adanc de mila fucrurilor din lume sit-am plecat mai departe pe vecinicul meus drum.

Dar după cincí sute de aní m'am intors iarassí pe acolo. Unde era marea cea vesnoicá? Se scursesc, sif pe locul ei acum exa un oraş ca sit acum o mie cincí sute de ani. Dar dealul din fațã nus maí exa, râul prin míHocul campicí nus exa. Lar oraşul, pe care-1 ştiam eus de mult, exa altfel - iata acum sunt altfel de case, alte porturi pe strazzf, alta límba, alte obicciuri şi alți oameni! ! Și-am stat locus Iuí, şi am asemanat oraşul cel vechius cu cel nots, şi am inceput să plang. Am intrebat pe un om. "De cand e oraşul aici ?" Şi n'am aşteptat să răspundă, căcí ştiam eus ce va răspunde, sii-am plecat inainte prin lume. Iar duspà cincí sute aní iaraşṣ mă voíu intoarce pe acolo...
G. COŞBUC

# Revolutia Iui Horia Closca si Crisan Românil din Muntil Abrudului Interogatorul căpitanilor 

Duspăce Horia şi Cloşca furà aduşi la Alba Iulia, comitele Albei baronul Keményí, ii cers dela comandantul fortăreţei, precum si dela contele Jankovits să-í predea ca să poata incepe procestul.

Cererea lui insax fur respinsa din ambele pảrtfi. Tot asemenea făcu şí comisarul guvernuluí din Síbius Mihail Brukenthal.

Contele Jarkovits insă respinse şí cerere a acestui din urmà.

Văzand guvernul din Sibius hotarpirea Iuatả de contele Jankovits, se planse Curtiii imperiale din Viena. Impăratul insả aprobă gestul contelui Jankovits, care in acest timp era și suferind, ba ce e mai muit decise, ca in caz cà contele Jankovits din cauza morbului săus nus va putea continua cercetările sả nu le continue un altul decat generalul Papilla.

Astfel după eum vedem interogaxtoru1 cu căpitanií era dinainte hotăritt ca să se faca in cel maí mare secret.

Ascuitarea capitanilor nus se putu incepe pana in ziua de 26 Ianuarie 1785 din cauzză că toţí membrí comisieí se imbolnavirả

Sfanta provedinnṭă voí, ca inainte de a părăsí ṭăramul pămantesc aceştí treí câpitaní, să-1 paxtaxseasč o parte din membrí comisiei. Astfel in timpul interogatorului, decederă cei doi secretari ai Comisiei, Adam Treicsik de Melynados sí caxpitanti Knabe, cate era totodatả şí aghiotantul generaluluí Papilla.

Primul care fu ascultat fu Horia, caxruia i-se puseră 118 intrebări fiind ascultat in 6 randuri, tot in atatea randuri fus ascultat st Cloşca, singur Crişan fu ascultat numaí de doua ori.

Atat Horía cat şi Cloşca negarà totu1, zicand cà ei nus ştíu de níci o revolutice, pe care sa'o fí inceput ei, saus fa care sa fí luat
 "nicf odata fa vre-o adunare din Mesteacăn sau Curechius. Horía declarax, cả el nu cunoaşte pe Crişan, sii níci nu a auszit de el, atat sstie insǎ, ca autoritaţile atât militare cat sí civile il urmăresc şi umblà duppà el să-1 prindă sí sầ-1 spanzure, din cauza cx a fost la Viena cu plangerile tạranilor din munţi pe cari le-a predat impăratuluí Iosif al II-lea.

Tot asemenea făcu şi Cloşca, nu recunoscus nimic decat aceia, cal a fost la Viena la impăsatul impreunà eus Horia. - Pe Crişan Il cunoaşte fiñ consăteaus cus el, dar nus $1-\mathrm{a}$ vazut de doí ani, iar revoluţía nus a inceput-o el, cí neşte oamení veniţi de pe Criş.

Cus totul altfel sta lucresl cu Crisgan. E1 in cele 47 de intrebărí ce í se puserà de

## Mica publicitate

Caut servitoare. - Condititile de salarizare şí celelalte informațiuni se pot cere dela administratia gazetei.

Oă rugăm să ne achitaf̧i abonamentul. Dacă nu primim nici în săptămăna aceasta abonamentul din anul trecut, vă vom purne la lista neagră ce va apare în număral oiitor.

## Bon NO. 1

Zece bonuri de acestea dă drept posesorului la un anunt gratuit de 10 cuvinte la ,Mica publicitate" din gazeta noastră.
Aniversarea nașterii M. S. Regele la Brad
Martif find zixua nasteri a M. S. Regelusi Carol II., s'a oficiat la biserica ortodoxaz din Brad un Te-deum, de caxtre P. C. S. protopopus Zarandusui I. Indreits și de S. S. preotul V. Perian, in prezenṭa autoritaṭilor civile sí militare.

Comisie, recunoscus totul, cum a convocat a dunarea din Mesteacǎn, cum a plecat cu țàranii la Curechíu, cum a omorat in curechius pe ceí doi subprefectí, precum şi aceia cum a devastat nobílimea din Crişcior, Brad, Ribị̧ả Baía de Cris, etc.

Cu un cuvant el recunoscus totul, farră a nega nímic. - Inainte insă de a se termina interogatorul, - Crişan prevazzand cả are să fie rupt pe roata saus spanzurat - se sinucise in celula sa, strangulandu-se cu tivitura cameşif sale anume: a desprins din paxrete o piatră mare, de care a legat tívítura dela cămaşa sa, şí ea să poată muri maí in grabă a tot invartit de piatră pană ce síla oprit rasusuflarea, aopi $s$-a culcat pe piaträ cu faṭa la pămant, ca să nu i se desfacả legătura.

Moartea lus Crişan, inchise pentru totdeauna secretele acestei revolutiii, cari nus se vor putea afla níciodatǎ.

Inca in timpul interogatorului lui Horia șí Cloşca se laţí in popor, vestea ca aceşti doí căpítani nu sunt prinşis şi nici inchişio. In urma acestuí svon, contele Jankovits se decise ca se transpoarte pe Horia si Cloşca legaţi pe Valea Mureşuluí pană la Deva, íar de acolo pe partea cealalta inapoí la Alba Iulia, pentrus a se convinge țăraníi că de fapt Horia și Cloşca sunt prinşi.

Cus toatecă guvernul din Sibius se opuse la aceasta, contele Jankovits işi executa planus. Astfel in zisua de 5 Februarie 1785, Horia și Cloşea legați in lanţuri sii inconjuraţi de o puternică excortă militaràa, furả transportał̣í pânả la Deva şí inapoí la Alba Iulia ducan-du-sí cus durere amarul calvar al suferinţelor

Dupa săvarşire àacesteí fapte neumane contele Jankovits in ziua de 24 Februarie 1785, chema pe ambii cxpitani pentra ultima oara 1a interogator, punandu-le in vedere sa nu nege nimic, că atunci nu se vor bucura de gratía $M$. S.-ale imparatulusi. Ca răspuns insă ambii căpítanií declarară că nu ş̣tis nimic şi nus sunt vinovați.

In urma acestei declaratiuni, contele Jankovits le comunicà, cà vor fi judecaṭi si pedepstfi ca turbura㐅̀tori linişteai publice, daca nu vor aduce obiectíuni legale contra fasiunilor depuse de martorí. - Eí insă declară sị de astả datà că nus sunt vinovatí, sí nus vor aduce nicí o obiectíune rămanand pe 1angă cele ce ass declarat.

Cu aceste interogatorul celor 3 capí a revoluţiei dín anul 1784 luả sfarṣit.
(Va urma)

## Stiri de tot felul

In luna Noembrie se va tine un examen de definitivat, pentru invaţatorii numiţi cus titlul provizorits in Sept., luna trecuta si care aus 3 aní efectiv de suplinise in invâto. primar.

In ziua innhumării fostului mininistrus de externe al Frantei Louis Barthous, scolile din Brad aus comemorat pe marele bărbat de stat dispărut. La licess a vorbit d. prof. Veselíe, despre viata sí infăptuirile lui Barthous, la şcoala primară de baxeṭí a vorbit d. Baloşius, iar la şcoala primasß de fete dna Boldur.

- Ziarele din lumea intreaga continuă sà comenteze ssi sà infiereze fapta netrebnice a descreeraţílor cari as lust viața regului Alexandru sii ministruluí francez Barthous. Ziarele de astäzi aduc ştire cả s'a dat de firul complotulusi. Atentatorul este de origina macedoneanả sí a avus sapte complicii. Patrus dintre ei au fost prinşi. Se crede cà in curand vor fí prinşí ssi ceilaltí complicii.
- In ziua înhumării corpuluí fostului preşedinte al Republicei franceze, $R$. Poincaré, şcolile si oficille publice vor fi inchise dela ora 11 - 12.


## Vorbe cu tâlc

 $I$.Vorbe dulci, la masa plină de la mulłi - să Aurul in foc se 'neearcă, iar pretenii 'n restriste. 11.

Cei avari, sunt ca ssi porcii: folosesc numai
cand mor,
Căci abea atunci, gustate pot fi bunurile lor!

## III.

Dacă ai da azi pe mâine,
Totdeauna cate-o paine;
Dacă n'ai dureri î oase,
Dacă ai un bun stomac
Si picioare sănătoase,
Nu te poti numi sărac!
Cat połi fă binele, de-a valma, spre-a fi lui Dum. pe plac, Nu-fi fie teamă - niciodată că, dầd, ai să
rămăi sarac!... rămài sarac!... Ia seama: piersicii, caisii sau merii pururii plini de mere,
Ifi darruiesc, on zeci de brate, tot rodul lor,
fär'a libere,
Si fiincă ei in tot deanna fac oamenilor numai bine, -
ramurile pline!
In fiecare primăvară de rod au ramurile plinel
Ca oaspe să primesti meren
Drumełu 'starziat, flămand,
Căci, adevăr e basmul meu,
In vremuri, unii assa făcand,
Când nici nu le trecea prin gand,
Au găzduit pe Duтнеznu!
Vasile Militaru

- Trei sute mii de persoane ats trecut prin faţa sicriului suveranulusi defunct Alexandru, deplangand moartea regelui lor itubit. - Invățaţii, cari se ocupał de temperatura depe paxmant, spun ea anul acesta vom avea o iarna tot atat de geroaså, ca sii aceia din anul 1928-29.
- Fostul ministru de externe al Franţei Paul Boncour, ne va vizita in curand tara noasträ. Cu aceasta ocazie va tine la Bucureşti sisi o conferinţãa.
-nा In Germanla si Anglia din cauza temperatureí scazzute a nins.
- Naţional-ţărănişti, prin preşedinntele saxu d. I. Míhalace, revindică succesíunea 1a conducere.
- Se vorbeşte in lumea politicianilor tot mai insistent despre impǎcarea partidului liberal de sub conducerea d. Dinu Brăteanu cs liberalii georgişti.
- La Casa corpului Didactic au fost aleşi:

Pentru invâtămantul primar: d. V. Toni, V. P. Dumitrescu, Th. Iacobescu sị Sava Zamfirescu.

Invaţămantul secundar prezentand douả liste, alegerile sunt fixate pentru 21 Oct. c.

- Astăzi, la Brad, a fost comemoratä moartea Regelui erous Alexandrus al Tugoslaviei.

După slưjba religioasă ofíciată de d. protopop al Zarandulus I. Indrei, inconjurat de un sobor de sapte preoţi, a vorbit in aumele liccului d. prof. D. C. Rusu, scoţand in relief calitattile marelui rege, prieten al thaxrii noastre, care a avut parte de moarte aşa de năpraznică.

- Marţi a vizitat oraşul nostru d. general Alecsandreseu sí d. inspector P. Marinescu. Scopul venirei a fost in legattura cu predarea localulus fostei şcoli normale de fete - armatei.

Delegatul ministerului instructiiunii, impreuna cus delegatul M. S. Major sí incontelegere ou d. Ciocan, directorsl Iiceului, aus hotarit, printr'un proces verbal, urmartoarele:

Armata se va instala in localul Scoa-

## lei normale.

Internatul liceului va reveni la vechiul local al liceului, iar judecǎtoría se va muta in localul primarrieí Brad.

Deci armata - batalionul il vanătorí de munte - va rämane definitiv la Brad.

- Dl Mihail Schiopu, sef miner la

Soc. Mica, si-a celebrat cununia religioasă Sâmbătă 29 Sept., cu Dra Ema Feszenscky.

Felicitări.

