## PRO MEMORIA

In 25 Nov. 1934 se implinesc 7 ani decând s'au depus spre vecinică odihnă rămăşiţele pământești ale lui Ioan 1 C. Brătianu. Ca în flecare an, în această zi la "Florica" se vor înălţa rugăciuni pentru odihna lor. De data aceasta ele se vor scoate din firida îngustă, unde au fost zidite şi vor fi aşezate creştineşte în sarcofagul, negru, simplu, dar măreł prin simplicitatea sa romană. Ele se vor odihni pentru mai departe în nemijlocita apropiere de rămăşiţele scumpului său Tată în cel mai larg cuprins din Mausoleul familiar, asupra căruia se ridicǎ Pământul şi Cerul Patriei lor, la altarul căreia, ei au servit cu credinţax.

Ei vor sta de acum înainte lângă olaltă, ca două vii mărturii, de ceeace au fost pentru Neamul lor, ca două simboa'a pline de inţeles pentru ceeace au făcut pentru Patria lor...

Amândoi sunt doi meşteri iscusiți ai alcătuirii noastre politice de azi ; amândoi sunt doi stâlpi dorici, care sustin cupola edificiului nostru ca Stat;; amândoi sunt doi mari ziditori ai întregii noastre istorii moderne.

Căci toate monumentele cele mai importante și mai înăltătoare în viața ngastrǎ ca Neam şi Stat de pela 1848 incoace, se grupează în jurul acestor două mari personalităţi și apar ca rezultante ale unor fapte și gầnduri clare, precise şi bine hotărite... cu multă legătură de cauzalitate istorică între ele.

Paralelismul între Tată şi Fiu este foarte mare şi foarte isbitor.
I. Bratianu - Tatăl, a fost luptătorul aprig pentru libertate și pentru independenţă.
I. I. Brătianu - Fiul, a fost un neobosit luptător pentrn independenta economică a Statului şi a Individului liber. Unul a fost pentru Unirea Principatelor... și a făcut-o. Celalalt a fost pentru Unirea Tuturor Românilor... şi a făcut-o. Unul a fost pentru desființarea clăcii... și i-a succes s'o desființeze. Celalalt a fost pentru improprietărirea țăranilor şi a făcut-o. Unul a organizat Regatul abia proclamat, si 1-a pus pe un drum de inaintare economicax in toate direcțile. Cestalalt a dat o organizare Regatului mare, cât mai fericită prin Constituția sa nouă, liberă și democratax cum n'o mai are alt neam; prin votul universal, - cel mai mare pas spre adevǎratul democratism si prin politica culturala lățită în masele poporului, ca cea mai puternică pârghie de înnăltarea a individului şi a Statului şi in cele politice sii in cele materiale, dar şi în ale gândirii.

Stând, sǎ cântăreşti adevărata lor valoare, nu şti care dintre ei 0 are
pe cea mai mare, pentrucă unul e Precursor, altul e Ziditor. Faptele mari ale ziditorului sunt contrabalansate prin valoarea de intâiul rang ale Precursorului.

Ne isbește înså asemănarea mare de simţăminte s! doruri ce le-au nutrit amândoi, precum și momentele dureroase trăite în imprejurări istorice aproape identice :

Desamăgire în 1878 la unul, cu incheierea păcii dela S. Stefano, încheiată între Ruși și Turci, fără să fie consultaţi şi vitejii dela Plevna; desamăgire cumplită, care stoarce lacrămi în anul 1917 la celalalt, când aliaţii Ruşi ne-a trădat într'un mod infam şi dureros.

O sfâșiere de inimă la unul în 1878, când Puterile maii, la Berlin, n'au ascultat glasul lui Ion C. Brătianu si ne-au răpit întreagă Basarabia. O smulgere de inimă la cestălalt în 1919; când s'a tăiat Bănatul în două.

Şi la unul şi la celalt, şi’ntrun caz şi’n altul însă o singură tinută demnă* Ion C. Brătianu a suferit umilința Congresului dela Berlin și a suportat apoi întreaga sa viaţă dramaticul epilog al răpirii Basarabiei -- dar n'a acceptat nici despăgubiri teritoriale spre Varna şi Rusciuc şi nici despăgubiri de răsboiu. A protestat, pentrucă: ",Nu vând suflete de Români" cum zicea el.

Ioan I. C. Brătianu în 1919, ducea cu sine la Paris Tratatul international, care recunostea granitele Romấniei întregite. In temeiul acelui tratał el pretindea întregul Banat. Aici a trebuit însă, să lupte cu concepțiile vilsoniene, care nu recunosteau ,,petece de hârtie" făurite anterior, ca motiv pentru tragerea graniţelor nouă... A tinut piept cu indârjire ameninţărilor, criticilor opinii publice mondiale, întocmai ca soldatul la Oituz, Mărăşti... şi Mărăşeşti şi n'a cedat. Mai bine a parrăsit şi el $\mathrm{Pa}-$ risul şi s'a expus hulii generale, pentrucă nici el nu putea ,să vândă suflete de Români", mai ales atunci, când preptatea pretenziunilor lui era asigurată prin însuşi tratatul făcut cu aliaţii, ca drept imprescriptibil asupra Bănatului.

Şi unul și celalalt sunt însă doi oameni mari ai Neamului cari au trecut in istorie. De astăzi ei stau unul lângă altul supraveghind cu Duhul lor peste moștenirea lăsată urmaşilor..

Din acest prilej, să ne trimitem gândul la ,"Mormântul dela Florica" care e un "Pantheon" al Neamului și să ne închinăm ou evlavie și recunoştintă marilor Suflete, cari dorm de veci acolo sil decâte ori vom avea nevoie de întărire sufletească, să luăm duh din duhul lor mare de Mari Români şi Buni Patrioţi.

ST. GERMAN

## Pace in Balcani

Balcantr, ,,butoiul cu pulbere a Europea", este pe cale de a ajunge regiunea cea mat pacinică a continentulứ, Minunea, căct evenimentele in curs nu par a avea - cel putin la aparentà - nimic comun cu logica, se inntăptuește sub ochit noştri, at maritorilor veaculut al XX-lea. In punctul neoralgtc at seismulut politic continental se va stabrut un altar păcii, datorită mancit neobosite ș̂̂ talentalui ca infintte resurse ale lat $\sum_{\text {N. }}$ I itulescu, ministral nostru ae externe.

Se vor găsi sceptict, capt să considere această încercare condamnată anui esec. Lucrul acesta nu mat pare probabil pentru cel care 2 ctitit cu atenfie comunicatul ultimer conferinfe a infelegerii balcanice. Interese divergente vor mai exista şi în vi.tor ca şi in trecut, Ele există dealtfel pretutıncent unde sunt oameni. Din acest punct de vedere apusul earopean na este nicidecum intr'o sizuatice mar privilegiatä. In acelas timp existã, însā̃, şi formule conciliatortit si o asemenea formulă a tost enunfata de data aceasta de strälucitul nostrux ministrux al afacerilor străine prin cuvintele: "Balcanit nu fac politica nimănui", 7ările balcanice fac politica potutica nimanut $\begin{aligned} & \text { dictata de interesele lor" }\end{aligned}$

Lozinca pare lipsită de sens, dacă nu se are în vedere faptul că dela desmembrarea imperiului otoman, tărite balcantce au fost intr'o stare de dependentă fată de marile puteri europene, că intriga Caseí de Austria, a Rusiei tar iste, ca ssi a celorlaite state interesate in Balcant, aut exercitat o permanentă si nefasta inIluentă asupra statelor balcanice, că conflictele dese eraut dorite de-o Austrie pentra care stabslitatea politicà la Sud ar fi constituit un iminent peric>l. După răsboutul european, ca toate că două sì cele mat principale puterí Rusia ssi că doua sitra, iesirà din luptăc, conflictele păreau sà Austra, iesira din luptã, conf liclete paceas
se permanentizese, datorità de data aceasta inse permanentizese. datorita fe dota accastainsir.uenter italiene ssi a celei francese, cari rulusi-
serä să polarizese sveranfele ca şi nemulfumiserä sa polarizese sveranjele ca si nemultumt rile balcanice. Dessi cu o mai mica intensitate
st mar ales cu míloace diferite aceste douà insit mar ales cas mitjloace diferite aceste dour
fluente s'au exer citat tot tumpul dela ràsboí incoace si resultatul a fost acela cà in Balcaní nemaltumirile ca sst ura eraut permanent răscolite.

Recenta conferintăa a Infelegerii balcanice s'a sesizat de acest fapt si membrii ei au ajuns la convingerea că numai eliminand aceste influente streine se va crea posibilitatea unei armonizări a intereselor economice, mai apoi şi politice, a eninsulei.

Că perspectiva acestei stabilizそ̆ri n'o să placă unova sau altora, se prea poate. Nouă ne convine, intrucat de pe urma ei in primul rand noi avem de casstigat, asezaf fiind la intersectia celor două sisteme de alianfă, Mica infelegere ssi Intelegerea balcanică. Pieti de desfacere a produselor noastre in orientul apropiat ca şi o simfită influentă politică este corolarul firesc a acestei stabilizări, care orice s'ar spune, este in acelas timp un prefio instrument al păcii europene, atat de subred
C. SAFIA

- Domnul profesor SILVIU DRAGOMIR, dela Universitatea din Cluj, un adanc cunoscător a miscărilor revolutionare din tinutul nostru, va ftne sâmbătă (24 XI) seara la orele 8, in sala Casinei Romane, o conferinfă despre: ZARANDUL SI PREFECTUL ION BLTEANU IN ANII 1848-49.

Intreaga sujlave romanească este $m$ vilată să participe la această interesantă conferinfă.


## Insemnătatea

Un tânăr s'a dus odată la scriitorul roman Caton şi 1 -a întrebat: ce să fac eu, ca să mă imbogătesc ?

- Ingrijeşte cât potii de bine vitele!
- Altceva ce-as putea face?
- Ingrijeşte bine vitele!
- Altceva ?
- Ingrijeşte cât de cât vitele!
- Oare de-as împrumuta bani pe camătă ?
- Mai bine să omori un om.! Dacă astăzi plugărimea dela noi ar intreba ce să facă pentru a scăpa de sărăcie, i-am răspunde ca mai sus: Ingrijitit bine vitele ! Asta este porunca vremii. Alte țări a înţeles această poruncă. Mare parte dintre noí, încă nu.

Vă arăt aici câte vilte mari sunt pe cap de locuitor in alte tări si la noi:

1. Danemarca 1 vilă la 1 locuitor
2. Cehoslovacia 1 vità la $2 \frac{1}{2}$ locuitori
3. Franta 1 vită la $2^{3!}$, locuitori
4. Polonia 1 vita la 3 locuitori
5. Iugoslavia 1 vită la 3 locuitori
6. Austria 1 vită la 3 locuitori
7. Bulgaria 1 vită la 3 locuitori
8. Ungaria 1 vită la 4 locuitori
9. România 1 vită la $4_{!}^{1!}$ locuitori
10. Italia 1 vită la $5{ }_{2}{ }_{2}$ locuitori
11. Grecia 1 vită la 6 locuitori

Vedem din acest tablou, că dintre toate tările
creșterii vitelor cari ne înconjoară, noi stăm mai rău in ce privește numărul vitelor. Despre celelalte tări nici nu mai vorbim. La noi creşterea vitelor diferă
dupå regiunt. Sunt tinuturi in care se cresc rase foarte bune de vite. Bună de Munte, Siemmenthal ssi Pintzgau, dar in cea mai mare parte a tării se cresc vite de rasă rea, cari sunt ingrijite și hrănite prost. Creşterea vitelor este mai desvoltată în Ardeal, in Banat şi Bucovina.

In toată fara avem cam 4 milioane şi jumartate capete de vite. Dintre aceste sunt cam 2 milioane vaci de lapte. In mijlociu o vacă de-a noastră dă 1500 I . lapte pe an. In Danemarca se socoteşte o vacă bună de lapte, atuncì când dă 4000 1 . lapte anual, din care să se poată scoate cel puţin 200 Kg . unt. Lapte muls dela vacile noastre este foarte sărac in unt. Vindem peste granită 90 de mii Kgr. unt, in vreme ce Danemarca, deşi are cu o jumătate de milion mal puţine vaci, vinde peste graniţă 150 de milioane Kgr. unt. De cap de vită vindem 50 gr . unt peste granită, iar Danemarca 100 de Kgr. va să zică vindem de 2000 de ori mai putin.

Vom vedea in numărul viltor al ,Zarandului", ce trebue să facem, ca să putem sii noi produce cel pultin jumătate diln ce produce Danemerca.

Prof. Martin loan.

## Revolutia Iui Horia Closca si Crişan

 - Românii din Muntiii Abrudului Sentințele și executarea căpitanilor(Continuare)

Brad, iar a doua parte de jos la Míhà́lení din

Cus toatecả se sinucise Crişan in inschisoare, totuşi corpul lui nu fucrutat de neomenoasa sentinṭả a lui Iankovits, care se aduse in zitua de 14 Februarie 1785.

In această sentinţă se zícea, cả dacả Crişan nu se sinucidea, s-ar fi aplicat contra uni, o sentinṭa cu mult mai severax, dar fiindca s'a sinucis, el fu tarat la locul de supliciu, unde gadele [caxăul] să-í taie capul, sí să-í dispice corpul in patrus părţí. Capul să i-se pună in ţeapå la locul domiciliuluí saxu din comuna Caxpiniş, iar celelalte patrus bucăţí să i-se pună pe roate şi anume: partea de sus a obrazuluí Abrub, partea de jos la Bucium, in comitatul Albei de jos, a doua parte de sus la
comitatul Hunedoarei.

Aceasta sentinṭả teribila şi necreştinească, se executả peste corpul neinsufleţit a lui Crisan, in ziusa le 16 Februarie 1785.

In ziua de 26 Februarie 1785 contele Iankovits pronunţả sentinṭa și asupra lui Horia şí Cloşca. Ambií furrà judecaṭi la moarte şi anume: sả li-se frangă cus roata toate membrele corpului, incepand din jos in sus, maí intaís Iusi Ioan Cloşca, apoi luí Horia, numit şi Ursu Nícola, şí in modul acesta sà fie trecusti dela viafă la moarte, iar corpurile lor să se despice sí taie in patru bucãati, Capul sí paraţile corpului să se pună pe roate, pe
langă diferite drumuri prin comunele unde au comis cruzimele cele maí mari, iar inima şi intestinele lor sa se ingroape la locul suplicitulut.

Executarea acestei sentinfe se fixă pe zitua de 28 Februarie 1785.

Pentrus că această sentinṭă grozavă să inspire in inimele ţăranilor romani o eat mai mare frică, contele Iankovits dete ordin comitatelor Hunedoara, Sibiu, Alba, Cluj să trímítă pe zíua de 28 Februarie din fiecare comună cate 6 țăraní la Alba Iulia.

Luni, in zitua de 28 Februarie 1785, dimineata, atât Horia cat şi Cloşca, furax duşi Ia Golgota Alba Iulía, dupace furả impărtảsititicus sfintele taine de către preotul Nícolae Raţiu din Maerii Alba Iuliei.

Aci aşteptau o mulṭime mare de popor, cea 6000 de oameni, aduşi cus forţa din mai multe comune. Mai intais fu frant cu roata câpitanul Cloşca, care primí 20 de lovíturri pană ce işi dede obsteşcul sfarş̧it.

In timpul acesta, Horía trebui să vadă cus ochi sấ trista moarte a celui mai bun prietin al săus, care ii raxmase credincios pana in ceasul din urmă.

Dupà Cloşca fu aşezat pe eşafod Horia, - care merse cusange rece, urcand nepăsător treptele eşafodulutio. Cu el insă se purtară maí uman decat cu Cloşca. If deteră o lovitură cus care if rupseră fluerul picioruluí drept, după care imediat primi o altà loviturà peste piept care, putem zice, fu lovitura de graṭie, şi după care Horia iṣi dete şfarşitul, trecand la cele eterne.

Astfel se sfarşirà aceşti trei barbaţi, cari in acele timpuri grele ințelegand rostul vxemii 1 ş̧i propuseră, chiar cur rizicus vieftii for să scape poporul roman din ghiarele sclaviei, făcand din iobagii sclaví ṣí torturaṭí un popor líber, care alungand giuta ungurească de pe plaiturile Transilvaniei, să-şi reia 'iar in stãpânire pământurile lor hărăzite din moşí strămoşí.

Se stinse in primul rand Horia acel bărbat care credea neclintit in propoveduirea sa, se stinse acel ideal al neamului roman care avu curajul, să respingă cu disppreţ graţía imparatului Losif al II-lea, sii in fíne se stinse acel bărbat al secolului al XVIII-lea „eare nu se temu de moarte, și care merse faxał̉ nici o schimbare, cu inima indrazneaţả la locul destinat pentrus oara cea amarä a vieţii sale" (Densuşianu).
(Va urma)
in satul și in casa ei. Și-a adus aminte de sculptorul antic ce a indrăgit aşa de mult statula fǎcută de el, ancât se ruga mereu zeilor lui păgâni să-i dea suflet. Zeii 1 -au ascultat. La Iancu Medrea fenomenul era invers. El avea sculptat in suflet un chip virtual si-i căuta echivalentul material. Şi a găsit-o pe ea, pe Lucia Tilea. Ce frumoasă sii ce tainfca i-a părut. Nu știa dacă era aevea, sau numai o închipuire de-a lui, cǎ innapola surâsului superficial al ochilor ei, se ascundea ceva mai adânc, mai aproape de suflet, o durere tainică, de nimeni înţeleasǎ. O iubea cu patimă. Glasul ei cald, învăluitor şi blând, ce pornea par'că din inimă şi din suflet, $i$ ia pătrus ca ceva nespus de dulce in toată fiinţa şi i-a deschis sufletul, intocmai cum razele calde ale soarelui primăvăratec deschide o floare. Toate fi vorbeau despre ea, adierea lină a boarei, zumzetul albinelor, foşnetul misterios al frunzelor şi mirosul ìmbǎtǎtor de flori, toate is spuneau,

## Șase luni de existentă

Situaţia spitalului din Hălmagiu (jud. Arad). Importanta lui in aceste part. 15.260 consultatiuni gratuite in 6 Iuni. Realizäri. - Aspecte, fapte si nevoi.

Populaţia din plasa Halmagisu a fost inzestrată, acum şase funí, cu un aşezảmânt al inzestratà, acum şase cuni, cu un asezamant al
suferintelor. Lipsa unuí spital devenise acutà suferinţelor. Lipsa untui spital devenise acutả
in ultimul timp. DI Dr. Ioan Groza, prefectul in ultimul timp. Dit Dr. Ioan Groza, prefectul judetuluit, intclegand importanta unui spital
in aceste partti, la I Aprilie a. c., dorinţa loin aceste pàttí, la 1 Aprilie a. c., dorinta 1o-
cuitorilor este implinitã. Spitalul ia fința siti-1 cuitorilor este implinita. Spitalui ia firnț̃ă şí-1
instaleaza introo casã inchiriata in acet scop.

Pentru a infatişa cititorilor noştrii situaţia realizaxrilor pana in prezent, am facu o vizita la acest spital, găsind in bitoul de lucrus chiar pe d. dr. E. Hass, conducătorul spitalulusi. La primul pas fácut, m'a isbit o
 curaţenie exemplara. Aratandus-1 rostui viziteí, d-sa cuiţie, dandu-mí toate làmurtirile cerute şí nepozitic, dandu-mi toate làmuritrile cerute sí ne-
cesare anchetei. Inainte de a merge prin sacesare anchetei. Inainte de a merge prin sa-
loanele bolnavilor şí celorlalte dependinṭe, d. dr. Hass imi expune situatia farmaciei.

Medicamentele aflate in farmacia spitalului sunt toate date gratuit de cartre Ministersl Sănåtattii. Am observat o provizic de seruri diferite, pentru un timp indelungat. Medicamentele ce nu se găsesc in farmacia spitalului, sunt procurate dela farmacia dín loc, in contul judetului. Uneltele medicale de primà


Trecem in saloanele bolnavilor. Sunt treí saloane: 1 pentru bărbatí, 1. pentru femeí şi 1 penirus izolare, avànd in total 10 paturif insuficiente pentru a face faţă situatieí.

Mobilier. Paturile din saloane sunt noí și de bună calitate. Toate sunt donate de judet. In saloane observ lipsa complectă a scaunelor sii meselor. Un singur scaun am găsit in bucatãrie sí acela era imprumutat dela o cârciumax. De acest lucrus mi s'au plans sí bolnavii.

Din saloanele bolnavilor trecem prin sala de aşteptare sii mergem la bucãtǎric. In sala de aşteptare nici un scaun unde pacienṭii obosiṭi să se poať odihni. D. dr. Hass imi spune cal a raportat acest lucru.

In bucătâríe pot constata o custăţenie exemplară. Soṭia agentuluí sanitar imi arata lipsa complectà a mobilieruluri. Tacamurile de bună calitate - donate de județ, sunt tínute intr'o lada care nu peste molt timp va alimenta ladå,de gunoì. Păcat de acele tacâmurí Un mic dulap n'ar costa mult şi tacamurile n'ar fi expuse unei dainnuiri de scurta durată.

Masa din bucătărie este proprietatea agentului sanitaf.

Alimentatia bolnavilor. Alimentaţía bolnavilor este sustinutả de judet, repartizandusese 60.000 lei in acest scop. Profitand un moment de lipsa dlui medic, pe când exam moment de inpsa dui medic, pe salon cts bolnavi, if intreb assppra alí mentaţiei. Cus toţii s'au graxbit să-mi a arate mentitumirea. Atat calítativa cat şí cantitativà, hrana este suficenta. Se ştie că regimul alimentar joaca un rol foarte important in realizarea cat maí grabnica a restabilirí bolnavilor. D1. Dr. Hass imi face cunoscut că toate zarzavaturile necesare sunt din grazdina spitalului, in care d-sa prin bună chibzusinta a putut cultiva tot felul de zarzavaturi。

Dependintele. Din bucătartic sunt condus intr'o cameră din faţa spitaluluí. D1 Dr. Hass imi spune cà este morga. Dela morgà,
cả trebue să fie dulce şi plăcutả mângăerea braṭelor ei, că trebue să fie fierbinţi sănii ei voluptosi si ametitoare vraja trupului ei.

Introo seară $\mathrm{s}^{\text {fa }}$ plimbat cu ea pe lânga vale. Luna lucea fermecător, plimbându-se printre creste de nori. Trupul el angelic se profila in apa ce se seurgea liniştit in noapte sii singurătate. Acelaş chip ca cel zărit acum şase ani in undele lacului cu peşti şi cu legende. Sii era atât de caldă și ismbietoare răsuflarea, atât de dulce privirea din ochii ei întunecaţi şi atât de răscolitoare de simţuri trepidaţia sânilor ei, incât Iancu Medrea o strânse la piept cu toată pasiunea carnii sale şi a incercat să o sărute. Ea $1-\mathrm{a}$ respins inssă crud. Atunci i s'a furişat bănuiala in suflet, că Lucia Tilea nu-1 iubeste.

Lunile ce-au urmat l-au farcut să înfeleagă psihologia unui rătăcit pe desertul Saharei, din cauza fenomenului numit „Fata Morgană". Insetatul după apă are impresia,

D-sa mă conduce in magazia cu alimente. Aci pot vedea zarzavaturile cultivate in grädină.

Din magazia de alimente sunt condus la spală un sopron deschis. Cuptoarele ass fost zidite de agentul sanitar. Rufele sunt spàlate de o servitoare, pe care d1. Dr. Hass o plăteşte din economiile ce a putut face dela alimentatic.
 flori. În spatele grådinii dau peste magazia de lemne. Cu aceastả ocazie dl. medic îmi spune cà o parte din comune naus adus lemnele necesare - (numai incalzitul il dau comunele)

Din nou in birou. Revenind in biroul Dlui medic, $D$-sa imi spune cà a perdut din vedere sax-mi arate rufxutia spitaluluí。 D-sa deschide un dulap, in care pot vedea rufele necesare bolnavilor și rufele pentru paturi. Dsa imi spune ca toate suffele - atat ale bolnaví imí spune cat toate rufice - pele pentru paturi - sunt donate lor cat sii cele pentru paturi - sunt donate
de di. Dr. Cosma primul medic judetzan. Tot de di. Dr. Cosma primul medic judetzan. Tot
acum d1. Di. Hass, imi spune ca indecurss de
6 luni s'aus dat 15,260 consultatii medicale 6 luni s'au dat 15.260 consultatii medicale gratuite. Deasemenea medicamentele necesare bolnavilor sunt date gratis de câtre judet. D-sa imi relevă grija ce o poarta dl. prefect Dr. I. Groza, acestui spital.

Constatări. Constat o administraţie corecta in toatz, administratic prestatay in orice direcţie de câtre dl. medic Hass

O lipsă complectă a mobilierului necesar in saloanele bolnavilor - făcand excepţie eis paturile - şi in sala de așteptare nici cel puttin un scaun.

Rugàm pe această cale pe dl. prefect a1 judeţulử, să desăvârşească opera incepută de d-sa, singurul care cunoasste realitatea in aceste regiuni sí care o mulltime de fapte bune a presărat pe unde a trecut.

Coresp. St. Dumitrescu.

## Invazia străinilor

Poate mai există căldură in inimile adevăraților români, fał̧ă de studenţime și poate că mai v:brează suflet românesc între hotarele consfinf̧ite prin milioane de jerffel... Și trebue să mai existe, căci studentimea este divizată astăzi in două grupări mari sị una dintre acestea e razimul viitorului şi conducătorul de mâine a destinelor neamului nostru. Există şi in haosul actual 0 adevărată studentime, conṣtientă de rostul şi menirea ei, dar in acelaş timp preocupată de situația ctuală in cadrele căreia îşi formează caraclerul şi işi oţeleşte mădularele și sufletul.

Chestiunea care ne preocupă e chestiunea invaziei minoritarilor in Universităţile noastre, e chestiunea dureroasă şi penibilă care ar trebui să preocupe pe toţi românii de bine. Absolvenţii românii, din cauza sărăciei - să nu zlc a mizeriei - sunt oprititala coarnele plugului, intr'un adevărat intunerec intelectual. Şi zic absolvenţi români, deoarece la uşa țăranului român zace mizeria, aici e adevăratul calvar, adevărata cetate a dureril. Aici
cả zăreşte in apropiere un isvor salvator şi se vede trecut într'o lume de basm. Aleargă plin de sperantă spre el, dar in clipa următoare totul dispare, căci isvorul a fost iluzoriu. Aleargă apoi la alt şlı alt isvor, cari apar si dispar pe rând. In felul acesta se adânceşte tot mai mult în pustiul morţii. In chip asemănător alerga şi el să-şi potolească o sete mult mai mare decât setea de apă. Dar de câte ori credea, că a ajuns la isvorul dorit, observa cả i s'a proectat numai farul unei iluzii. După fiecare revedere simfea amarul rătăcitulul prin deșert. Lucia lí îngăduia să o strângă în braţe, să o sărute, dar nici nu l=a îmbrătisat, nici nu 1 -a sărutat vreodată. li zâmbea dar fără pic de afecţiune. Era străină de patima lui. Nu-1 inchina nici un gând.

Când a cerut-o de soṭie ea 1 -a refuzat. Iancu Medrea îṣi făcuse din îmbinarea ei un ideal. Niclodată nu s'a dus cu gândul dincolo de acest ideal. La kotarul iubirii incepea pentru
işi frânge măinile un tată care a muncit până acum, pentruca toate speranţele să i se distrugă când aştepta bucuria. Aici e mama, care cu năframa la ochi îşi plânge zilele negre, înconjurată de alții mai micl, care nu inţeleg durerea.

E uşor însă pentru aceia care au exploatat pe đăranii noştri și pot astăzi să-şi crească odraslele cu perciuni, soviniste, la flacăra românısmului. E dureros... și cu atât mai mult, că azi domină minoritarii la unele facultă ii ș̣ı aceştia vor forma un substrat intelectual puternic si care, sigur, va lupta contra flăcării la care a studiat, contra culturii la care s'a adăpat. Si lupta contra acestor elemente e grea deoarece stau fałă în fată mizeria intrupată in fili tăranilor muritori de foame şi capitalismul corupător, intrupat prin studenţii minoritari, capitalism care momeşte totul. Dar această situaţie nu va mai putea fi tolerată, cǎci frontul conştintei nationale sprijinit de tot ceea ce e românesc se va forma și va duce la - biruin!ă sigură și înălłătoare.

Aug. llieșiu, student.
Bucova.

## Conferința învăţătorilor din plășile Brad și A.-lancu

Joi, 15 Noembrie, la scoala primară din Brad, s'au întrunit peste 100 invăłători din plăşile Avram-Iancu şi Brad, adunati in vederea tineri conferintelor de organele de control fizate de minister, pe centre.

Afară de invătători au participat: d. insp. sc. Vlădolanu, d. revizor sc. l. Popovic si d. subrevizor sc. I. Micu. Sedinṭa e deschisà de d. Popovicl. D. Vlădoianu, insp. vorbeste invăłătorilor despre bunul mers al învăţământului

Aminteşte și roagă pe invătători să dea - deosebită atenţe curăţeniei localului şcoalei o deosebită atentie curăteniei localului scoalei,
cere infiintarea bibliotecilor scolare si pt. incere infiintarea bibliotecilor scolare sil pt. in-
vătâtori, dă lămuriri tn chestiunea amenzilor vătători, dă lămuriri in chestiunea amenzilor
scolare, care este viu discutată de invătători, scolare, care este viu discutată de învătători,

- dá fămuriri in ceeace priveşte programa de - dáa fámuriri i
D. revizor Popovici dă îndrumări pentru o buná conducere a registrelor şcolare.

La împrumutul de inzestrare s'a hotărit să subscrie și invăłătorii din Tara Zarand tui. La pr punerea d. inspector, invătători cari primesc un salariu până la 4000 lei să cabscrie o obligatiune, sii cei cari primea mai
subl mult de 4000 lei să subscrie două obligaţiuni

Şedinţa i-a sfârşit pe la ora 1. d. m.

##   <br> modernă, din stejar afumat, compusă din bufet, servantă, vitrina (cu oglinzi cristale şi sculpturi) și masa ovala cus șeasă scaune imbràcate in piele, costat 45.000 lei, <br> 5 (t) Vill lle <br> numaicu 20.000 Iei la avocatul dr. GORA DIN BRAD. manomen

el neantul, întunerecul. Şi ea nu-1 iubea. C rost mai avea atunci să traiască? Ce să ma facă el cu viał̧a? A plecat abătut dela ea. In urma lui poarta s'a inchis mare ssi grea. S'a urcat in primul tren. Când a ajuns in dreptul lacului, în care a văzut-o prima oară, a sărit in apǎ.

A doua zi pescarii i-au scos cadavrul. Au găsit la el numai o fotografie de fată, pe dosul cărela era scris:

LUCIA TILEA.

Legenda lacului spunel că o zână, care n'a fost iubită de alesul inimei ei, locuieşte in lac sii se arată din când în când tlnerilor. Are în ochi un surâs ves̨nic, iar innapoia surâsulu o durere tainică, de nimeni ințeleasă. Tinerii cari văd odată se duc neapărat la ea. Se duc. fără să se mai întoarcă.

## Cazul sefului de post din Mănăstioara

n privinta abuzului săvarşit de șeful de post Gh. Soare din Mănăstioara, abuz semnalat de noi in numărul trrcut din gazeta noastrá, d. comandant al Legiunei de jandarmi Putna ne-a trimis următorul

## COMUNICAT

Am onoare a vă comunica că, am primit ziarul D-voastră cu data de 8 Noembrie 1934, prin care ne aduceți la cunoştinłă abuzu rile sǎvărşite de Plot. Soare Vasile, seful postulut Mănăstioara. In primul rând vă aducem mulłumirile noasire, pentrucă ne punt tii la curent cu unele abateri comise de jandarmii de sub comanda mea. Pentru cazul semnalat in ziarul D-voastră. Am luat mǎsuri de cercetare.

Tot odată vă rugăm a ni se mai comunica eventualele abuzuri săvărşite de jan-
darmii din Legiunea Putna, pentru a se lua măsurile necesare, contra jandarmilor abuzivi; deoarece jandarmii trebue să-și execute serviciul cong̨tioncios și numai in cadrul legilor şi rcgulamentelor.

Dealtfel noi ştim că subalterii execută serviciul numai legal

Comand. Legiunei Putna,
Maior Lupescu D. Gheorghe
Faptul că d. Comandant al Legiunei de Fand Putna s'a sesizat imediat la instiinfarea noastră, ne face să intrevedem că dreptatea nu va intârzia să vină si pentru acei ce - cssteaplă cu incredere dela D-sa.

Noi, î mulfumim im numele sătenilor... şi-i promitem că vom fi totdeanna alăturea de $\bar{D}$-sa.
M. S. V.

## Gradatille Corpului didactic

In ultimal Consilius de miniştri s'a discutat şi chestiunea gradaţiilor corpulului didactic. Ziarele ne-au adus şlirea că s'a hotărit, de ca㐅tre consilius, suprimarea lor.

Asociaţiile inv. şi a prof. secundar, alarmate de această veste, au hotăràt să meargă la d. ministru al instrucţiunii sǎ-i ceara 1 @amuriri. D-sa, cus aceasta ocazie, a spus:
"N'am luat parte la acest consiliu, intrucat nus eram in Bucurestio. Tin insă sax

## Comemorarea revoluției lui Horia <br> Sfintirea troltelor <br> In ședința din 15 1. c. a comitetului

 exucutiv pentru comemorarea revoluției lui Horia, s'a hotărtllinaugurarea troitelor comemorative dupả cum urmează;1. La Iosăşel in ziua de 25 Nov. 1934
2. "Haxlmagiu in " > " 1 Dec.
3. ", Ribita
4. "Crisçior "," " 9
5. "Mesteacăn" "" 16
6. "Mihăleni " " " 23 "
7. "Valişara " " " 26 "
$\begin{array}{ll}\text { 8. ", Buces ", ", } & 30 \text {," " } \\ \text { 9. "Curechiu ", ", } 1 \text { lan. } 1935 .\end{array}$
Serbarea de Ia Brad se va fixa ulterior şi se va desfăşura într'un cadru mai mare. Atunci se va face şt inaugurarea monumentului ridicat in fata liceului, in amintirea martirului Crişan.

In fiecare comună, după serviciul divin, credincioşii vor merge la locul troitei, unde se va oficia serviciu divin și parastas pentru martirii dela 1784. Va urma apol o cuvântare prin care se vor schiṭa evenimentele din localitate, apoi o dare de seamă asupra cheltuelilor reclamate cu ridicarea troiţi şi predarea ei in grija autoritatatilor locale.

> 筃 Aviz:
> Aduc la cunoştinṭa On. public că, cu data de 20 Nov. a. c., am deschis in casele d-lui Serb din Gurabarza
> un atelier de
> Pantofărie
> Unde confectionez cele mai moderne incălłăminte pentru dame si domni Servesc constencios pe On. public cu materiale de $\mathrm{I}-\mathrm{a}$ calitate, cu preturi convenabile. Rog sprijinul On. public

> Cu stimă:
> IOSIF BASA (PICU)
declar cà ştirea relatíva la suprimarea gradatilor e de domenisl fantazié.

Nimení nus se gândeşte sâ suprime aceste gradaţii, cari de altfel fac parte integranta din salariíle membrilor Corpului didactic. Dacă au fost susprimate in trecut, trebue să spun cả s'a făcut o mare nedreptate corpului didactic şí atata vereme cat voi fí eu in fruntea ministerului instrucţiunii, această nedreptate nu se va mai putea repeta".

## Mica publicitate

- CAUT ucenic pentru prăvălie. Să fie absolvent al scoalei primare. Informaţii se vor cere dela prăvălia PETRU GURBAN, Vał̧a de jos.


## AVIZ! <br> Cadouri preţioase de Crăciun şi Anul-nou se pot procura numai in magazinul de ceasornicărie şi bijuterii, <br> IGNATIE SZIDOR <br> din Brad. <br> Nu cumpărał̣i dela vânzători ambalantis sau din alte oraşe, ceasornice sau bijuterii, pentrucǎ numat mine vełt găsi <br> prețurile cele mai solide și marfa garantată. <br> Cel mai mave asortiment! <br> Garantăm repararea ceasornicelor șị bijuteriilor. <br> FONDAT IN 1903 BRAD.

## Stiri de tot felul

luni 26 Narlamentul a luat vacanţă până - Sesiun

Sesiunea parlamentară din toamna aceasta se anunṭ̂a a fi extrem de agitată; atât din cauza decretilor-legi, cari au dus mari nemulţumiri opozitleí, cât şí din cauza raportului întocmit de d. Bentoiu, cu privire la afacerea Skoda.

Generalul Dumitrescu, fost comandant al jandarmeriei, a fost trimis in judecată, din cauza neregulilor si fraudelor săvârşite pe timpul când comanda acest corp.

- D. Iuliu Maniu, care de câteva zile se află la Bucurestl, va lua parte la desvelirea bustul lui Vichentie Babes, fost preşedinte al partidulut naţional din Ardeal, sub stăpânirea maghiară.
- Timpul menţinându-se încă destul de câlduros, grậnl de toamnă a inceput să crească prea mult Acest fapt li ingrijorează pe agricultori.
mut intern.
Si America recurge la un impru-
- Valabilitatea carnetelor de identitate cu reducere pe C. F. R., a fost prelungitä pana la 1 Martíe 1935.

Pană la această datã se vor face cererí pentes schimbarea carnetelor vechi.

- Sindicatul Presei Periodice din

România. Confirmăm inscriesea d. G. E. Caraber in S. P. P. R. cur incepere dela 11. c.

Către prietenii noștri abonați la gazeta „Zarandul"

In curând se împlinesc doi ani de când cei mai mulți abonaţi au primit gazeta regulat. Dar cu părere de rău trebue să constatăm, că n'au ținut socoteală de cheltuelile ce avem și nici până astăzi n'au binevoit a ne trimite neinsemnatele sume ce ne datoresc.

Facem dar un călduros apel iubiţilor noștri abonaţi rămași în urmă cu plata abonamentelor, acelora cari au primit şi n'au piătit, cum si acelora ce doresc a continua cu abonamentul să se grăbească a ne trimite neînsemnatele sume ce ne datoresc, deoarece numai aşa vom putea aduce noui îmbunătătíri gazetei.

Nefiind decât o chestie de cinste din partea d-lor, suntem incredinţţi că apelul nostru nu va rămâne fără răsunet şi că toți abonații, cari din scăpare de vedere, n'au achitat abonamentele, se vor grâbi a ni le trimite cât mai curând.

## Din Băiţa

- D-ra Octavia Neagu, inv. in Baxita cu d. Cornel Macra, inv. in Cánelul de sus, si-aus serbat cununia religioasả Duminecă, il 1. curentă. - Felicitări! !
- Demisie. Aflăm cả d1 I. C. Marş̣u inv.-dir. Bǎita a demísionat din organizaţia partidulusi Naţional-Liberal.

Rämane sà vedem dacă d-sa trece in alt partid. Stim ca d. Maresus se bucurà de simpatia poporslui romanesc.

- Banca înv. - Din initiativa d-lui I. C. Mârşss inv.-dir. din Bxiṭa a luat fiinṭa "Banca invatatorilor Hunedoreni", cs sedies! in Deva. Banca este intemeiata dupa prinetin Deva. Banca este intemeiata dupa prinet pille cooperatiste. Adunarea de constituire s'a
tinut in ziva de 8 Nov. a. c. in Deva, cand tinut in ziua de 8 Nov. a. c. in Deva, cand
$\mathrm{s}^{\prime} \mathrm{a}$ ales și consiliuıl de ad-fie, compus din d-nii I. C. Marşu, Sabin Jula, Ioan Popovict, I. Văcarie, I. Bràtulescus, V. Serban, N. Bogdan, I. Ciota, I. Baciu, Gh. Molodeţ sii M. Trufaş; iar in cons. de cenzori d-nii: David Alexe, Bogza Mihai sí Gh. Totescu.


## CINEMA „ORIENT" BRAD <br> Duminicǎ 25 Noembrie 1934. <br> REGELE <br> TIGANILOR

cu:
ROSITA MORENO şi DON JOE MOJICA
(Valentino cel nou)

## Elocventa faptelor

La Arad s'a format - lunele trecute - un club al lichelelor.

Si ca să aibă mai mult forfoiu lichelismul arădan a hotăr̂t scoaterea unei fituici, ce se intitulează "a Stiţi cine face parte din club? (Faptele vorbesc dela sine). Delegat al Bradului o calfă de măcelar, actual şofer. Dela Baia de Criş, - de acesta rie vom mai ocupa noi în numerile viitoare - vânzătorul, până ocupa noi in numerile viitoare $\overline{\text { na }}$ vânzătorul, până
mai ieri, de făină brună şi albă, astãzi insurat și mai ieri. de
credi-rentier.
Blăgăilă, $\begin{aligned} & \text { Si } \\ & \text { caricatura corpului functionăresc din pu Răză }\end{aligned}$ impertinentul catura corpului functionăresc din România, impertinentul sịi imoralul, condamnat peutru faptele lui
netrebnice, de Justitia din Baia de Cris. netrebnice, de Justitia din Baia de Cris.

Faptele acestui imoral, care vine să dea leçii de bunácuviinta persoanelo cinstite din larandul pentru a propovădui cinstea, bunăcuvilinţa, etc. sǎ reactionealtcum opinia publică zărăndeană a fnceput să reactioneze in contra acestui desmostenit al soartei, si s'au adresat cu o plângere Ministerului Instructiunii, inaintând si o copie de pe sentinta de condamnare a
imoralului Blăgăilă cerând si anchetarea si a celorlalte fapte care le are la activul său din Zdrapţi şi Baia de Criṣ.

