## Odinioare

## siacum

Sunt câteva luni abia, de când s' aut implınit douză decenii dela asasinatul din Sarajevo, când un student sârb a curmat viaţa principeluit moştenitor al Ungariel, iar prin pistolal său, a aprins focul in Europa, dela un capăt la altul. Ungutht şi-aus luat revanşa prin mílocirea aceluias popor, înarmând mâna criminală a câtorva cescreerați cari n'au ezitat să-şi omoare însăşi regele lor. Cu toate dovesile irefutabile ale oficialutăţıi sârbeşti de atunci, de a dovedi ne amestecul lor in acel asasinat, aus ràmas simple paleative, in faţa orgoliuluit ungurresc. Dar astăzí ce vor face cancelaritle europene in faţa dovesilor sarobitoare, că oficialitatea maghiară a autut un rol important in asasinatul din DMarsilia. De bună seamă că urgıa războíulû̂ mondral e prea proaspătă în mintea tuturor de a orovoca un nous măcel; dar intr'o formă oarecare Jugoslaviet v'a trebui să i-se dea satisfacṭie. Pentrucă in ultimul timp provocările Ungurilor aus devenit aşa de insistente incât prin ele s'ar putea primejdut insăşi pacea Europer. DMiçsorarea elanului revisionist inseamnă a stinge tocul care pâlpâe in Europa centrală.

Ràzbotul mondial prin sacrificarea atâtor milioane de viefí, a constinfit ireotul de suveranitate a multor popoare cari aus stat milentr intregí sub impilarea juguldui străin. Ungurit vor trebui să abandoneze definitio dorinfa de a stăpầni popoare ce nu fac parte din neamul lor. Iar provocărille şi aţâţarea elementelor minoritare din țările mărginașe Ungarier, va trebui să disparà din preocupărıle diplomaţieí maghtare, pentru a nu aprinde din nou sângele ce eloceşte in vinele acelora ce au stat sub jugul Tor şí a căror martırí de dincolo de 'mormânt strigà răsbunarea lor. Ungaría va trebut trezită la realitate inainte oe a avea timpul material ca prin manopere octulte să provoace un now răsboiur. Cu toată dorinţa de cari sunt animate fările ce aur fost provocate prin asasinaturl din Marsilia nu pot rămâne indolente în fata dur rerii si a insultei aduse Jugoslaviei si Franter; ca pământul Ei ospitalier să fíe udat de sân-
 fească pentru consolidarea păcit.
S. T.

## Cronica politică

Joi se va deschide parlamentul Decí, se inţelege dela sine, că sǎptaxmâna aceasta e mai bogata in evenemente ca ori cand.

Guvernul pregaxteşte mesajul regal, ce se va cití la deschiderea corpurilor legiuitoare D. Valer Pop - este insarrcinat de guvern sà mearga in tinutul Aradului, unde M. S. Regele se afla la vannătoare, pentru al supune
aprobarrí Suveranuluí.

Deasemeni guvernul da o atenţie deosebita si afacerei Skoda. Se va citi raportul intocmit de d. Bentoirs, in chestiunea aceasta, raport care conţine nouă capitole. Cel mai interesant e capitalul ultim, care cuprinde concluzii finale asupra răspunderílor personale.

In special se scoate in evidenta vinovaţia organelor militare pentrus lips
(Contiware in pag. 2-a.)

## Agricultura, industria și comerțul

Marele agronom si om politic, fost priministru al României Mici spunea, că "fără agricultură, industrie și comert o țară nu poate innainta, chiar de-ar fi umbrită de umbra lui Dumnezeu". Dintre acestea trei, nouă, Românilor, ne este mai dragă agricultura. De altfel e credinţa tuturor popoarelor, că agricultura au învăţat-o oamenii dela Dumnezeu, pe când meşteşugurile le-au învăţat dela diavolul. Chiar zeul meşteşugurior la Romani trăia sub pământ și anume in locurile de unde veneau cele mai mari nenorociri, mai ales sub vulcani, (de aici numele Vulcanus). Dintre zeii plugăriei, Triptolem a trecut din sat in sat și a innvătat pe oameni, cum să-și lucreze pământul. La Romani agricultura era în mare cinste. Nici nu putea cineva ajunge conducător, dacă nu era plugar. La noi, 82 din 100 de oameni se ocupă cu agricultura.

Cineva a făcut următoarea împărfire a tărilor: țările cu pământ sărac sii agricultura înaintată se numesc fări industriale (nu-i greşală de tipar), iar cele cu pământ roditor, dar cu agricultura înapoiată se numesc ţări agricole. Noi suntem o fară agricolă, poate cea mai agricolă dintre țările lumii.

Alţii împart țările în țări sărace, adecă agricole şi țări bogate, adică industriale. Această împărţire â făcut-o, mi se pare, și un fost ministru român, D. Mihail Manoilescu. Să nu creadă cineva, că prin țară bogată se înțelege o tară în care toți sunt bogaţi, nu, ci se intelege o tară în care sunt câteva mii de îmbui baţi cu bunătăţi şi câteva milioane de flămânzi,

Pe lângă ţările agricole şi cele industriale mai sunt tările comerciale. Un glumeţ, le-a numit ţări cari trăesc pe socoteala altor țări, cum trăeşte de pildă vâscul pe socoteala copacilor, sau cuscuta pe socoteala trifoiului. Strămoşii noștrii, ca și noi de altfel, se ocupau prea puţin cu această îndeletnicire. Se închinau totuși la un zeu al comerțului, Mercurius, care era şi patron al avocaţilor, fiindcă ştia sằ înşele şi să mintă chiar pe zeul zeilor. Se zice că odată acest zeu a roșit de rușine, fiindcă a fost prins spunầnd adevằrul.

Cea mai insemnată meserie în stat este agricultura. Istoria ne învață, că decăderea agriculurii a mers alături cu decăderea popoarelor. Falnica împărăție romană s'a fărâmiţat indată ce locuitorii ei s'au lăsat de plugărie. Nu ştiu cine spunea acest mare adevăr: cine are pământul are tara!

In luptele ce s'au dus pe viaţă și pe moarte între două tări, totdeauna au
ieşit învingătoare ţările agricole. Din trecutul popoarelor ne aducem aminte de lupta dintre Romani și Cartaginezi. Aceştia din urmă aveau şi generali mai buni și diplomați mai buni decât Romanii, totuşi războiul s'a sfârşit cu ștergerea Cartaginei de pe faţa pământului. Pe locul unde se inălftau zidurile cetăţii, au trecut plugurile. Da alffel, Cartagina nu este singurul oraş, pe care 1-a inghitit pământul Sunt multe altele mai mari şi mai frumoase ca oraşele lumii de acum, peste care trec păstorii cu turmele şi plugarii cu plugurile. Ce s'a ales din vestitul oraş Babilon, pe zidurile căruia puteau merge sase care alăturea. ? Dar cu Ninive, cel cu grădini acăfate în aer. ?

- Pământ, pământ, pământ!

In războiul de acum, care popor a fost mai innarmat ca poporul german şi totuşi Germania a fost silită să încheie o pace rușinoasă, căci armele pot aduce biruinţi, dar nu pot da omului pâinea. Saptezeci de milioane de oameni se hrẳneau cu napi ssi cu rădăcini. Aproape toate războaiele şi toate revolufiile, câte le-a avut omenirea, au fost pricinuite de lipsa pâinii.

Cel mai mare preţ trebue să-1 pună un stat pe plugărie. Asta nu însemnează cǎ industria și comerţul nu trebue încurajate. Noi însă cerem stăruitọr ajutorarea agriculturii, fiind indeletnicirea cea mai românească din țara noastră. Am citit într'un ziar numele industriaşilor şi al comercianţilor şi am rămas îngrozit de ceiace am văzut acolo. Se găseau prea puţine nume româneşti. Să nu uite nimeni, că o tară se apără mai mult cu plugul decât cu puşca saut tunul.

In muzeul Carnavaleţ din Paris, Francezii ţin o bucată de pâine neagră cum e cărbunele. E o amintire tristă, care le vorbesste despre zilele de foame ce leau avut intr'un război. De nu vom lua din vreme măsuri, o să ajungem şi noi să mâncăm o pâine atât de neagră.

Nădăjduim totuși, că cei ce poartă destinele acestui neam de plugari vor şti să-1 călăuzească pe drumul bogǎţiei şi al fericirii.

Prof. MARTIN IOAN

[^0]Imprumutati Tara!

Intradevăr, greutăti de tot felul apasă pe grumazul bletului cetătean. Justificarea este foarte simplă și poate fi înţeleasă de oricine, fără a fi nevoie de discutarea diferitelor principii economice. - Lipsa de monede pe piatăa, este de alffel un fapt prea bine observat de toff. Indată ce a slăbit increderea, banul a fost aşezat in ladă şi lipsa a început să se reliefeze din ce in ce.

Astăzi banil se fin in ladă, iar acum cătiva zeci de ani se ascundeau in pământ, spre a fi păziṭi de hoṭi. Sunt ș̣i astăzi mulṭi dintre cetătenii acestel tări, cari cred că, banul pe care il tina în ladă este o bogăție. In sens mărginit da, pentru posesor este o bogăţie moartă, o bogăție neproductivă. Pentru stat insă este o bogăție inexistentax, o bogăţie ascunsă, o bogăție pe care statul n'o ştie.

Prin notiunea de stat trebue a intelege pe toți cetătenii şi rolul lor este de-al ajuta, ca astfel să prospereze, iar statul la rẩndul său, este obligat să ocrotească pe cetăteni, asigu-rându-le o viaţă linişită̌ și bună.

Indată ce marele angrenaj „Statul" merge bine, inflorirea se vede. 0 maşină care deşi unsă, ingrijită întru toate, atât timp cât numai o piesă merge şchiopătând, efectul se observă la întreaga maşină. Cetǎteanul trebue să ştie că nimic din ceeace produce nu este numai pentru el, este pentru si in favorul intregei colectivităţi, care alcătueşte statul,

De câtva vreme statul se trudeşte sả scape din greutattile in cari involuntar se sbate dela război incoace, fără a vedea măcar cea mai mică atenuare al răului.

O idee care face cinste actualilor conducatori, o idee de o înaltà conceptie, o idee care a readus zâmbetul și speranţa de odinioară si pe cele mai posace figuri - este aceea a "Lansării unu! imprumut de innzestrarea tării"

- a cårui scop filtnd îndreptarea noastră spre o nouă viaţă, care se face in mod direct pentru: Inzestrarea armatei, pentru agricultură, reface-
de comunicaţii (şosele, căi ferate, porturi, aerodromuri, etc.) precum si crearea a o mulfime de intreprinderi. In mod indirect este imprumutul pentru inflorirea lării, pentru restabilirea increderii de odinioară, despre care act acum nu se poate vorbi.

Prin deschiderea mai multor intreprinderi somajul dispare, muncitorimea îşi va asigura condițti de viaţă mai superioare, ndustriaşi işi vor putea plasa produsele, agricultorii vor produce mai mult, cererea crescând in raport cu creşterea salariului şi in raport cu imbunătăţirea condiţijor de traiu ale muncitorilor din fabrică.

Trecând la serviciul pe care il face cetăteanul prin subscrierea de obligatiuni, vom vedea o multime de servicii, de cari beneficlază direct, şi o mare parte de care beneftciază statul, care vine și imparte din nou aceste beneficii tuturor cetătenilor.

In timpul de fată când îacrederea in instituţile de credit nu mai există, imprumutul statului este cel mai sigur plasament, statul garantându-i acoperirea in lei aur ; înlăturând orice teamă de inflaţie, sau vre'o altă intorsătură financiară similară, care ar putea să-1 păgubească. Urmează apoi modul de fructificare a banului care este sigur, rentabil şi plin de sanse de imbogaţ̧ire, ca; eşirea anuală la sorṭi a unui respectabil număr de obligatiuni, apoi un mare număr de premii ce se dau, lăsând la o parte faptul că obligatiunea in valoare nominală de 1.000 Lei se plăteşte numai cu 8.80 Lei.

Din cele afirmate pẫnă aci rezultă că, cetăteanul va vedea in scurt timp revenirea la normal, efect cauzat de mica sa contributie.
lu consecinţă, fiecare cetăţean cu conştiință să se grăbească a subsorie în cadrul puterilor la imprumgtul national de inzestrare al tării!
C. I. BÂCA

## Un ordin circ. al min. de finanţe

## Debitori cari nu vor plăti prima rată la 15 Nov., vor fi urmăriţi

Apropiindu-se ziua de 15 NoemMinisterul de finanţe a ținut să aminteas că debitorilor, cari au intrat in prevederile legii conversiunei datoriilor agricole următoarele :
${ }_{n}$ Se aduce Ia cunoștința generală că la 15 Noembrie a. c. este scadenta pentru plata primei rate datorată de către debitorii care beneficiază de avantajele legii pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane.

Cu aceasta ocazie se reaminteste tuturor celor interesaţi că, sub nici un cuvânt, guvernul nu va prelungii terme-
nul fixat de lege şi toţi acei care nu vor plăti prima rată la 15 Noembrie, vor fi urmăriţi conform art. 14 din lege, care prevede : „In caz de neplata unei singure rate, chiar faţă de unul dintre creditori, creditorul neplăןit va putea urmări fructele naturale sau civile, sau veniturile de orice fel ale debitorului*.

Deci Legea Conversiunei nu se va mai schimba. E bine ca fiecare săşi plătească prima rată din datorie, căci, altfel, pierde dreptul ce il acordă legea Conversiunei și atunci e mai rău.

## Cronica politică

## (Continuare din 1-a).

ce aus araxtat-o cus ocazia comenzilor de arme faxcute la fabrica Skoda. Totuşịi nus-í maí puţin adevărat - cả partídele politice vor şsti sả speculeze şi această chestiune şi vor atăca pe Național-ţărănişti, deoarece sub a lor guvernare s'a intamplat panamaua de trista sii recentă memorie. Se vorbeşte incă depe acum de atacurrile iunianiştilor, georgistitior sis gogisstilor in afacerea Skoda. Dar Naţional-tărǎnisttii sunt pregãtiṭí ṣi vor răspunde - D. Mihalache a si convocat comitetul executiv al partidului pentru a lua o hotărire in aceasta chestiune. Tot cu aceasta ocazie, sefful partidului Naţio-nal-ţaraznese, reintors numaí de cateva zile din Italia, unde a făcut o câlătorie de studif politice, sía comunicat impresilile din țara DuceIuí. D-sa declarả cả "Metoda Iui Mussolini nu se poate copia", partidul nostru rămane cu programul de la Campulung, pe care nu exagerez six-i spun foarte bun".

In política externă atmosfera incả e incărcată; - tensiunea dintre Germania sí Franţa merge crescând, din cazul regunei Saar.

Dealtcum Germania se pregăteşte mereus de razboius, deoarece doreşte să redobanddească acest teritorius, bogat in cărbuní.

Dacả in occident pacea se pare cả e aşezatà pe temelii de nisip, in Balcani, in urma conferinţeí dela Ankara, sub conducerea inţeleaptă a d. Títulescus, Inţelegerea Balcanică a inceput să-şi dea roadele aşteptate.

Insăşi Bulgaria care, panả maí ierí, căuta se facả opinie separatã, a inṭeles cả e spre binele eí, sịi a tuturror să se apropie de Intelegerea Balcanicã. Un pas s'a făcut in directio aceasta prin trecerea d. Títulescu prin Sofid, unde a avut o intrevedere, ce a durat doua ore, cu Regele Boris şi cu primministrul sii mnistirul de externe al Bulgariei,

Cu aceasta ocazie s'aus pus la punct sii unele chestiuní de politica externà ce priveaus cele douà taxíi vecine: Romania sí
Bulgari.

O scoală mode! și un om al datoriei
Va rog sa credeṭi cả dacả intentionez să scrius aceste randuri n'o fac dintr'un sentiment de joasá inţelegere, aşa zís al "Periuţei".

Aşa dar färả trambítare fariseicà caut a arăta rodnica activitate ce se depune de câtre corpul didactic dela sc. prim, din com. Aninoasa, jud. Hunedoara, in fruntea calrusa se găseşte inv. M. Bogza, dír. şcoalei. DI M. Bogza ssi-a pus toata energia ssi toatá priceperea de care dax dovadă, in a conduce "aceasta şcoală, care inainte de a veni Dsa esa o adevărată pepinierà a obrăsniciílor minoritare. Nu uşor a fost drumul ce l-a stråbătut plaă acum, când multele inconveniente şí dificultăti au fost definitiv inlăturate.

In opera sa a fost sprijinit de dnii inv. I. Trifan, V. Ciubotaru, etc., precum sii de experiența ṣi dragostea pentru invàtak mant a d-lui insp. general P. Petrescu. Astazzi aceastǎ şcoalà prim. poate fí sigurà de izbanda deplină, s-re care merge cu paşi repezi. Ce s'a putut realiza la aceastà şcoalà? In fiecare an, şc. prim. organizează câte o expoziţie de lucru manual, care e vizitata si admiratả de intreaga populatía din com. Aninoasa sii comunele vecine. Deasemeni, in decursul fiecărui an scolar, corpul didactic indemnat de d. director, organizează diferite serbǎri pt. şcolari sị părinṭii lor, serbărí care aduc mari foloase pe teren cultural. Scoala are atelier de lucru manual, bibliotecă, muzeu, cooperativa sc., farmacie, iar pt. viitor speràm cà vom avea şi un aparat de radio.

Amintím, cả anal trecut sub conducerea priceputà a dlui Ioan Trifan, elevii din cl. VI-a şi VII-a au făcut o frumoasă, instructivă şí lungà excursíune, cus itinerarul Braşov, Sinaia, Ploesti, Bucursesti sí Constanța. Mai a mintesc in treaeaty cal la aceasta iscoala toate
 apa, clasele sunt infrumusefate ${ }^{10} \mathrm{cu}$ tablouri, hărtí, desene făcute de școlari; lar in ferestre ghiveci de flori, cari dau un deosebit farmec salelor de clase. Activitatea şcolara ssi extraşcolară ce se depune la şcoala amintita mai sus, e rodnicá sí merita laude.
R. A.

## E adevărat?

Un domn, bătran, peste şaptezeci de primăverí in apasả umerií, pensionar, ni se plange, cax mergand la agenţia de percepţic din Baia de Criş, ca să capete o dovadả eả este la curent cus plata impozitele càtre stat, judeṭ, comună, sí astfel să-şí poatà ridica pensia pe luna Octombrie a. c., a fost bruscat, - supune dsa, fară nicí un motiv - de d. agent perceptor Busceanu.

Ba - mai mult adauga abonatul nostru - a fost dat afara si din localul perceptici.

Noi nu-1 cunoastem pe d. perceptor Busceanus sî regretăm cả trebue să-1 amintim că nus se cuvine, şí nu-í uman, credem noí, să se poarte cineva prea durs, cus bătrânií. fie el chiar şef al unei instituţii.

Nu trebue sả se uite cax:
OVimic pe lamea aceasta $n u-i$ mat presus de onoare l...


## Imprumutul tării

## de : Vasile Milifaru

Buni Români, spre voi ridică astăzi Tara al [ei glas
Si vă cere tuturora ca s'o scoatefi din impas: Să se 'nalte unde vrură Marii Neamului Eroi, Astăzi Tara, cu nădejde, cere zestre dela voi! N'o lăsafi să mai cerşească la streini, de nu
[vă pla:e,
Căci străinul o'mprumută, dar şi roaba lui face! Nu vă mai ascundeti bonii căci va fi mai grea
[povara,
Ti-se spulberă comoara, dacă roabă-fi este Tara! Cel ce astăzi, cu iubire, Tara lui și-o imprumută, Plug de aur pure'n brazdă şi-i rodesste sută'n
[sută!
Tara-i mama tuturora, pentru cei cari îsi dau
[seama,
Şi-i mişel cel care poate, dacă nu-şi ajută
[mama!
(Din „Gorjanal" ${ }^{\text {4 }}$ )

## O punere la punct

In coloanele acestui ziar ne-am ocupa în nenumărate rânduri de activitatea rodnică a diferitelor personalitǎţi, depusǎ în serviciul cauzei obşteşti, şi aceasta, šă se ştie, n'am făcut-o de dragul de a lăuda pe cineva, intenție ce ni se atribue; ci am crezut de cuviintă că e bine să incurajăm oamenii activi ce muncesc cu succes in interesul acestei populaţii, ssi aşa destul de văduvită de oameni carì să-i susţină interesele. Celor ingannfaṭ, fie datorită titlului ce-l posedă, fie capacitătii exceptionale cu care se cred dotați, le putem spune că, capacitatea cuiva se verifică intotdeauna in raport cu mun ca ce o desfăşoarả in serviciul interesului obca ce o desfáşoarấ in serviciul interesulai un-
stesc si nu datorită titlului care e numai un astesc si nu datoritá titului care en numa amatori tribut al persoanei lor. lar daca sunt amatori
de senzational, le putem servi senzații aşa de de senzaţional, le putem servi senzaţii aşa de
tari incât nee fricả de vr'un soc nervos. Până
acum̀, hu ne-ameoocupat dee nilbile seã derin $\delta$ meneşti inerente viata oricărui om, nici n'am fost in goană după senzaţional, dar dacả o doresc o vom face.

## Aninoasa-Hunedoara

- Conferintă. Comit. de propag. pt. imprumutul de înzestrare al tării din loc, a tinut o adunare generală in localul casinoului. In tata unui numeros public dl. ing. Arghir a tinut o frumoasă conferința prin care a lămurit asistenfei scopul pt. care se face imprumutul de inzestrare, precum si conditiunele subscrierii, arătând pe larg şi avantagiile ce decurg. La urmă a luat cuvântul dl. M. Bogza, director sc. prim. si presed. al comitet. de propag. etc., care a mulţumit conferențicrului pt. cuvânt. rostită, arătând și d-sa importanţa mare a acestui imprumut.
- Prołag, politică in ora de religie. Neastâmpăratul preot rom. cat. Timát Sávdor, mare sovinist şi iridentist maghiar, in ora de religie face propag. politică, distribuind scolarilor săi diferite brosuri si ziare.


Cu părere de rău anunţăm cetitorilor noştri că fostul director al băncií "Crişana" din Baia de Criş,

## T. MACADEI

a incetat din viaţă in 15 Nov .c. Transmitem familiei indoliate sincerile noastre condoleante, pentru pierderea ireprosabilă suferinţă

## STIR1

## Din Deva

- Profesorií dela şcoala normală din Deva au subscris la împrumutul intern suma de 38.000 lei.


## Din Hațeg

- Aflăm cu plăcere că prietenul si abonatul nostru d. Gh. Pârău, directorul școalei primare din Hateg, a fost numit, cu 15 Nov. c., subrevizor scolar de control in judeţul nostru.


## Din Brad

- S'a aprins saxptǎmâna trecuiă, casa muncitorului David Todica, din Ormindea. Nefericitul om a rămas sărac lipit pământului.
- Săptămâna viitoare d. deputat Mircea Oprea din Deva, impreună cu mai mulţi interesati, vor incepe exploatarea minei de aur dela Dealul Fetei.
- Prietenul nostru d. Cristea Fir -țulescussí-a serbat logodna Duminică in Nov. c. cu d-ra Eliza Mureşan.

Le dorim fericire sí noroc!

- Joi, 15 Nov. c., d. inspector T. Vladoianu va veni la Brad, pentru a tine conferinţă, despre importanţa imprumutului intern, invąăatorílor dirr plasa Avram Iancus ṣí plasa Brad.
- Dna Stanciu şi d. Rişcuţia, invătaxtorı in R sculita, si-au serbat cununia religıoasǎ Duminică 1 I Nov. c. Fel citări. dovei, - La scaunul Mitropolitau al Moldovei, in urma mortil metropolitului Pimen, vor cand da: P. S. episcopul Lucian Triteanu al Romauului Nifon al Huşilor, Visarion Puiu, episcop de Hotin, Titi Simedrea, vicar si Grigore Leu Botoseneanu, arhiereu.

Din Valea-Brad

- Timpul frumos din ultimele săptămâni a făcui ca mulți pomi d!̣̆ această comună să inflorească, ba chiar să facă fructe şi unele dintre ele să se coacă. Astfel ni se comunică de d. N. Stanciu, preotul comunei, că aproape de pădurea numită "Cocosul", intr'o grǎdina cu pomi fructiferí a văzut,' zile trecute, prune coapte, din al doilea rod.

In comuna V lea Brad bântue epidemia pojarului şi febra tifoidă.

5

## Din Tebea

In sfârşit s'a făcut dreptate și lui Diogene. A fost numit titularul notariatului din Ţebea. Pe noi ne bucură şi maí mult această numire, deoarece s'a spălat ruşinea, de până mai ieri, de a fí străjerul mormântuluí Craitului munţílor un minoritar... şi incă un minoritar sovinist de talia lui Secheyi. Ori cum ni s'ar lua afírmarea noastră, dar trebue să recunoaştem, că prin numirea d. Secheyi la postul din Țebea, era o figuire adusă sentimentelor
noastre româneştí.

## ขw



Din Baia de Cris

- Constituirea cercului cultural al circumscripţiei Baia de Criş. Invătătorii din cercul cultural din Baia de Criss s'au intrunit in localul scoalei primare din loc sub preş, dlui Petru Incicău şi in prezența dlui loan Micu sub rev. sc. Presedintele si secretarul au fost desemnaţi de către revizoratul scolar in persoana dlui Incicǎu preş. şi Bârna secretar. La fixarea programului de lucru pe anul in curs s'a ținut seama de indicaţiile oflcioase al rev. scolar sil a celorlalte organe de control cari au fixat conferintele cari trebuesc tinute atât la sedinţele intime cât şi la cele publice; astfel că învătătorilor le-a revenit doar sarcina de a-şi impărṭi atribuṭiuni-le şi a fixa data şedinţelor.

> - Inspecţie şcolară. Zilele acestea scoalele din regiunea noastră au fost inspectate de dl. inspector Vlǎdoianu, asistat de dl. Popovici Adam, rev. sc.; rămânând pe deplin multumitici de rezultatul conslat. S'a constat că frecvenţa elevilor in urma măsurilor luate s'a îmbunată̧̧it mult.

- Parastas pentru Amos Frâncu. Zilele acestea implinindu-se un an dela moartea tribunului şi a marelui luptǎtor national
dr. Amos Frâncu, câţiva români din localitate au luat iniţititiva ridicărı unui parastas la mormântul marelui defunct, oficiat de reprezentanți celor două confesiuni româneşti, în prezenta a unui numeros public. După oficierea serviciului divin ambii preoṭi au ținut câte-o vorbire scotind in relief faptele pilduitoare ale defunctului cari lau indicat printıe eroii neamului. Vrednic de amintit este faptul car in timp ce reprezentanttii cei mai de seamă ai celor două confesiuni se răsboesc, harnici preoţi ai localități noastre cu aceastǎ ocazle au dat dovadă de o armonie și o solidaritate completă ce le face cinste.


## Trimitim la cerere

tuturor, grătuit, câte um număr de probă din gazeta ,Zarandul"

Citititi și răspândiți
.„ZARANDUL"

# STIRI DE TOT FELUL 

- La împrumutul intern M. S. Regele a subscris suma de 4 minioane lei, iar Marele Voevod Mihai 3 milioane. D. primministru Tâtăăscu a subscris suma de 50.000 lei ; d. dr. Angelescu, ministru al şcoalelor a subscris 200.000 lej, ceilalţi miniştri au subscris câte 100.000 lei, iar subsecretaril de stat 30.000 lei.

In prima zi, după datele comunicate de ministerul de finante, s'a subscris peste un miliard și jumǎtate lei.

- \$ị Marți 6 Nov. c., dnii: inspector şcolar T. Vlàdoiants, revizor Popovici si subrevizori şcolari I. Micu şi Popovici, aus inspectat şcoalele primare de fete ssị baxeţi din Brad, si şcoala primarà din Baia de Criş.
- In Muntenia si Moldova duminicả s'a síṃ̧it un cutremur, care a durrat 30 secunde.
- In Rusia un om s'a cǎsătorit cu 58 femei şi a avut 102 copii. Justitía l'a condamnat la 10 ani muncả silniča, pentru această faptâ nelegiutitã.

> Nu e reclamă!
> E un adevăr!
> O noutate senzatională, încălzirea cu sobe de teracotă
> Cu acest nous sistem de sobe de teracotă, cus o cantitate de 10 kg . lemne, se face o incxlzire suficienty pentru 24 ore. Incălzirea se face repede şi căldura se menţine !

> teracota.
> $\begin{aligned} & \text { Livrez, adicicar montez, in orice dimensiuni, culori } \\ & \text { sí forme, sobe de teracotar, masini de ažit, sobe }\end{aligned}$ si forme, sobe de teracotả, maşini de gătit, sobe alb saw in orice culoare,
> CU PRETURILE CELE MAI EFTINE.
> $\begin{aligned} & \text { Primesc sobe de teracotã vechit pentrux a } 1 e \text { ediffica } \\ & \text { din noiv, a le transforma in altã formă, le pot }\end{aligned}$ mărí, precum sị repara.
> Pentru noul sistem arǎtat mai sus, garantez. In aşteptarea comenzilor On. public semnez Cu toată stima :
> Ignatie Vertes
> maestru de sobe.
> 12
> Petroșeni, Str. A. Vlaicu Nr. 7.

- A. S. R. Principele Nicolae a plecat cu aviouul la Belgrad.
- La Oradia au fost mari serbări festive, cu prilejul mplinirii a unui veac şi jumătate dela punerea pietrei fundamentale a catedralei ortodoxe.
- Partidul liberal din Oltenia de sub conducerea d. Gheorghe Brăteanu, a finut congresul regional la Craiova.
- D. prof. N. lorga a subscris la imprumutul inzestrărei suma de 40.000 lei.
- Mitropolitul Pimen al Moldovei a murit Luni dimineata in Bucureşti, având 81 de ani.

Inaltul prelat fusese mai inainte profesor universitar, apoi episcop al Dunări de jos, iar in 1909 a fost inallat la rangul de mitropolit al Moldovei.

A fost un vrednic luptător pentru cauza sfântă a românismului : Unirea tuturor Românilor; ia pe teren bisericesc un bun conduč̌tor al tineretului, infiltrându-i dragostea pentru credinta si legea strămoşească.

Să-i fie tărâna uşoară.


CINEMA ,,ORIENT" BRAD ,Fânt de Primăvară"
(Ich bei Tag und du bei Nacht.) Operetă cu:
Käthe von Nagy, Willy Fritsch, Ida Wuist, Julius Falkenstein şi Ursula von Diemen.

## Bon No. 4.

Zece bonuri de acestea dă drept posesorului la un anunt gratuit de 10 cuvinte la ,Mica publicitate" din gazeta noastră.

- In Japonia s'a deslănţuit in 11 Nov. c. o puternică furtună. Din cauza aceasta au fost inecati in mare peste 1400 pescari,
- La 11 Nov. c. s'au împlinit 16 ani dela incheerea armistitiului dintre popoarele cari s'au războit în anli 1914-1918. Cu această ocazie in toate statele s'au organizat serbări aniversând actul insemnat, care aduse pacea popoarelor.
- Institutul Meteorologic din capitală anuntă că peste o zi sau două, după ploaia din zilele acestea, temperatura va scădea simtitor. Vântul ce bate din stepele Rusiei - Crivătul - îşi va face apariţili. Deci, după comunicatul institutului, suntem in pragul iernei.
- S'a votat o lege, incă in sesiunea din vara trecută, că toate farmaciile, drogheriile, etc. cari vând art cole cosmetice să aplice pe aceste mărfuri, cu data de 1 Nov. c. timbrul sanitar.
- Judeţul Timiş-Torontal a semnat suma de 5 milioane lei la împrumutul intern.
- D. avocat I. Moţa urma sǎ tină zilele acestea o conferinţă la Arad.

In ultimul timp a fost interzisǎ de ministerul de interne, tinerea conferinţei.


## Pentru ridicarea troitelor

cu ocaziunea comemorării a 150 ani dela Revoluția lui Horea, Cloșca și Crișan s'a incasat:
Report
-
Colectia elevalui Fogel Carol cl.
III-a dela liceul ort. rom. „Av-
ram Iancu" din Brad
50.-

Din taxa de 30 leí, plătitǎ de către muncitorí, transpusă de Direcţia Soc. "Mica" Brad
20.000 -

Colecta Pr. Alexandru Fugata
145.-
din com. Luncoirsi de jos. .
Colecta Pr. Alexe Popa din com.
Vaíşòara
672.-

Radu Moga
500.,

Colecta din parohia Taxlagits .""
100. -

Aciuta . ."
Gurahont
Iosăşel
670.-

Profesorií" liceuluí ort. rom. „om. „Av-"
ram Iancu" din Brad
Din taxa de 30 Ieí, platita de
Din taxa de 30 leí, piaxtità de
càtre muncitorí, transpusã de Dí-
catre muncitorí, transpusẳ
rectia Soc. "Mica" Brad.
6.100-
29.960.-

Total Lei 121.442.-
Brad, la 26 Octombrie 1934.
Casier, VALER FUGĂTĂ


Către prietenii noștri abonați la gazeta "Zarandul"

In curând se implinește doi ani de când cei mai multi abonati au primit gazeta regulat. Dar cu părere de rău trebue să constatăm, că n'au ținut socoteală de cheltuelile ce avem sii nici până astăzi n'au b nevoiti a ne trimite neînsemnatele sume ce ne datoresc

Facem dar un cålduros apel iubiţilor noştri abonaţi rămaşi în urmã cu plata abonamentelor acelora cari au primit și n'au plătit, cum şi acelora ce doresc a continua cu abonamentul să se grăbească a ne trimtte neinsemnatele sume ce ne datoresc, deoarece numai aşa vom putea aduce noui îmbunătătiri i gazetei.

Nefiind decât o chestie de cinste din partea d-lor, suntem incredintați că apelui nostru nu va rămâne fără răsunet și că toți abonaţii, cari din scăpare de vedere, n'au achitat abonamentele, se vor grăbi a ni le trimite cât mai curând.

## Hàlmagiu (jud. Arad)

- Culturale. Duminică 4 Noemvrie a. c., invătâtorii din circumscripţia Vârfurile, aut ținut cerc cultural la şcoala primarả din comuna Vârfurile. Preşedintele cercului cultural d. I. C. Demetreses, deschide şedir ta printr'o cuvântare simṭitả, in care roagà pe colegi la o colaborare strânsă sí síncerả. Urmează o lecţíe de aritmetícă la cl. IV-a, predatà de inv. I. C. Demetrescus, care a fost pe deplin reuşiţ̌.

Conferinta intima este tinuta tot de d. I. C. Demetrescu, care vorbeşte despre ,,Aplicarea invătåmantuluí in scoala primara". pe care a expus-o in fata colegilore cu mult succes.

Duspả o mícả gustare, fa ora douà, in prezenṭa unui public nus prea numeros, se procedeaza la desfăşurasea programului sedinţei publice. Primul punct il constitue dizertaţia: "Despre pomicultura" a inv. Ion Damaschin din Măgulcea. D-sa arata locuitorilor cauzzele principale care fac ca fructele noastre să nu fie căustate, indemnand sịi dand norme locuitorilor de felul cum trebue să-şi ingrijească pomii fructiferi. Conferinṭa a fost bine studiată şi documentală, infătisisandu-ne pe autor ca bun animator de mase.

- Administrative Joi 8 Noembrie a. c., s'a tinut in Halmagiu o conferinṭa administrativă al primarilor ş̣i notarilor din plasă, la care aus participat şi invatazatorii din jur.

D-1 primpretor dr. A. Puticí, deschide conferinṭa la ora 3 p. m., arătand importanţa acestei conferinṭe. D-sa atrage atentiúunea primarilor asupra şcoalei primare, punandu-le in vedere ca toate şcoalele să fie aprovizionate cu lemne pentrus foc. După ce mai vorbeşte primarilor despre buna administratie a comunelor, d-1 primpretor arată importanţa imprusmutului intern, condititile şi avantajifile ce le ofera imprumutul subscriitorilor.

La ora patru conferintía a luat sfarşit.

- Miscarea populafiei in notariatul Băneşli. In notariatul Băneşti din pl. Hâlmagits, - compus din 7 comune - mişcarea populatici, in luna Octombrie, este următoarea: 5 născutit, 7 mortí sí o caxsătorí. Situatía de născuti, 7 mortii sí o cassatorie. Situatia de
maí sus, trebue sâ ne dea de gand't pentrus mais sus, trebue sa ne dea de gandit pentrus
viitorul nostrus national. La aceasta contribue, viitorul nostrus national. La aceasta contribue,
in mare parte şí sărǎcia, ce rânzeste ca dințí hidosi, in casa, aproape, a fiecacrui locuitor din plasa Hàlmagitu.


## Mica publicitate

dependent, crestin, doresc cảsâtorie cu domin soarà, varstả 17-25 aní, tot crestinà. Nu răspund anonimelor. Adresa la líbrària Zarand, pentru maestru.


[^0]:    Sfaturi practice.

    ## Alifie pt. arsuri

    Se ia o lingură de unt-de lemn, o lingură de unturả proaspătă, o lingurả vas mestins, o lingură spirt, şi o lingurả zahăt alb. Se amestecả bine la un loc pană se face alifie. Cus alifia aceasta se unge locul ars, seara si dimineata.

