

## Preocupări bolnave

Febrilitatea cu care popoarele de pe întregul glob îşi întăresc şi dotează forţele militare, constitue cea mai elementară lipsă de civilizatie si în acelas timp cea mai civilizată măsură de precauţie. Invenţii, unele mai perfecte decât altele, armamente noui, gaze sufocante, lacrimogene şi distrugătoare și câte alte perfecţiuni mai mult sau mai puţin utile nu se pot ceti zilnic în marile cotidiane.

Războiul își recheamă vitejii şi pământul își reclamă jertfele! Şi ce teamă te cuprinde numai la cetirea unor episoade ale răsboiului trecut? A fost crud răsboiul... şi totuşi sunt unii cărora nu le convine actuala formaţie mondială şi ar dori ca din temelii să se distrugă unele tări!

Dar cine cugetă astfel ? Cine are astfel de preocupări la uth interval atât de scurt dela fostul flagel universal? Oare nut sunt preocupări bolnave a unor oameni ce urăsc viaţa şi vor să distrugă totul ? Si dacă aceştia nu vor să fie folositori oamenirii prin alte fapte, nu se gândesc că ceeace ei vor să đistrugă din temelii nu e creaţie proprie? \$i dacă vor cu tot dinadinsul să profaneze pământul adăpostitor al unor morminte
străbune se vor afla inși cari să răspundă alienaţilor!

Câtă suferinţă, câte jertfe şi lacrimi nu ar aduce o nouă vijelie intre popoare şi cât e de dureros să constaţi că ți-a fost nimicit ce aveai mai drag, pentru pornirile unor orgolioși rătăciţi! Dar teama care furnică pe orice ins cu logică nu cuprinde și mădularele acelora ce vor sǎ deslănţue un nou dezastru?

Nu se gândesc la vlăstarele lor lăsate pradă unor duşmani necruţători, căci destinul poate fi fatal celor ce voesc 0 nouă catastrofă ?

Credem că da! Massele de jos - oricare ar fi ele - nu se mai aventurează pentru satisfacerea unor nebuni, dornici de cuceriri, dar cari nu se amestecă cu plebea ce-și înfrăţeşte carnea sfâşiată de obuze cu ţărâna.

Lumea va lăsa în aceeași agonie pe cei câţiva inşi ce vor să- şi impună voinţa peste tări şi mări, cari nut le compet şi nu-i vor, fiind liberi să-şi plămădească pe mai departe preocupằrile bolnave și să trăiască în speranţa unor modificări aduse ca prin vis actualelor graniţe, stabilite cu atăta greutate si atâtea sacrificii.
A. Iliesiu, student.

## Primirea Batalionului 11 V. de M. Ia Brad

După lungile strǎduinte ale d. prefect şi primarul nostru d. Bocăescu, ajutat de Consilierii comunali, ministrul Apărăril Naţionale, impreună cu guvernul tării, au aprobat ca Ba talionul 11 Vânători de munte să fie mutat dela Caransebes la Brad, dându-se spre folosință - cazarmă pentru soldaţi - localul fostei scoli normale de fete.

După ce mutarea a devenit fapt împlinit, brădenii au tinut să primească armata tării aşa cum se cuvine. Primirea oficială s'a fixat pentru 9 Decemvrie 1. c. In aces stă zi, din îndemnul primăriei, locuitorii oraşului au arborat steaguri tricolore pe la balcoanele $\$$ ferestrele caselor, carl pe lângă cele ale scoalelor, bisericilor şi primăriei, dau un aspect destul de impozant, făcând a se simţi de toţi privitorii, însemnătatea şi măreția zilei.

După serviciul divin, populatia din Brad şi din comunele din jur se intreaptă, de prin toate strad le, către piała mare, unde avea să fie primirea armatei. La ora 11 işi face apariţia, in sunetul muzicilor: militară și a Soc. „Mica", soldații in frunte cu ofiterii și comandantul d, colonel Dimitrie Petrovici.

După ce s'a făcut obicinuitul Tedeum, la care au dat răspunsurile Asociaţia Corală - de sub conducerea d. prof. Pârvu, - d. prefect al jud. Hunedoara dr. R. Miocu, in cuvinte simtite arată importanta veniril armatei in "Tara Zarandului". Făgădueşte armatei din
partea guvernului pe care îl reprezintă cât și din partea sa tot concursul de care au nevoie, pentru ca să se simtă bine şi în modestul orăṣel : Bradul. D-sa încheie prin cuvintele de: Bine aţi venit în ţinutul nostru.

Urmează apoi vorbirea d. primar Bocăescu. Printre altele d-sa spune: Sunt fericit că astăzi pot vedea fructul muncii mele.

Orí cât ar fi de grele imprejurările economice prin care trece acum tara si cu ea sí regiunea noastră, zărăndenii îşi simte inima tresăltând de bucurie când vede că armata tării a venit la Brad. Vom face tot ce ne va sta în putiņă să se simte bine la noi. Căci armata ne aduce sigurantă și liniştea.

Din partea armatei vorbeste comandantul batalionului d. colonel Dim. Petrovici.

Cu ocazia stropirei drapelului cu apa sfinţită, d-na Ambruş - inainte de a pune frumoasa coroană de flori pe aquilă - a sărutat cu adâncă pietate drapelul - imagina sacră a patriei, tovarăşul şi cǎlăuza care totdeauna şl în orice împrejurărì arată ostaşului drumul spre onoare și implinirea datoriei. Gestul d-sale a impresionat mult pe spectatori.

Programul se incheie cu admirabila „Baladă a lancului", cântec executat de corul Asoclaţiei din Brad.

In cinstea oaspetiler s'a dat un ban-
chet, la care au luat parte peste 120 persoane invitate.

Din numeroasa asistentă am remarcat, d. general Grigorovici, d. dr. Miocu prefect. dna si d. Sieber dir. soc. Mica, dna şi d. V. Ambruş subdirector, dna şị d. Fugătă, dna şi d. Belligan, dna şi d. Ghişa, dna şi d. dr. Tisu deputat, d. Drăgan subprefect, dna ssi d. ing. Radu, d. ing. Luca, d. ing. Cornel Roman, dna şı d. David controlor, d. Frâncu administrator financiar, d. Turuc primpretor, S. S. I Indrei protopopul Zarandului, dna şi d. dr. Gora advocat, dna sii d. C. Ciocan dir. liceului, dna şi d. S. Balosiu, dna şi d. P. Lazăr, d. prof. Lupei, d. prof. Veselie, d. prof. Ardeleanu, d. dr. Paşcanu, dna şi d. dr. Feier, dna si d. Berbeciu sefjudecător, d. N. Henţu, etc. etc.

D. IOAN BOCȦESCU

Primarul orăselulusi Brad.

-DE-ALE PLUCARTEI -

## Creșterea porcilor

Acum patru ani un American a scris o cărticică despre creşterea porcilor, în care ne atrage luarea aminte asupra faptului, că cea mai potrivită regiune pentru cresterea porcilor este în ROM NIA, Serbia şi Ungaria. E dureros că ne cunosc Americanii mai bine decât noi, dar şi mai dureros este că noi în loc să fim in fruntea tuturor tărilor in privinţa creşterii porcilor, suntem în coada lor. Iată câteva tări :

(Statistica pc anul 1930).
Vedem că din 10 ţări, între cari am pus şi vecinele noastre, noi avem cel mai mic număr de porci fată̆ cu numărul locuitorilor şi că Danemarca are tot fată cu numărul locuitorilor de 12 ori mai mulţi porci ca noi, iar Ungaria de trei ori.

In privinţa exportului stăm tot aşa de rău, abia exportăm 160 - 20() mii capete pe an de porci graşi peste 110 Kgr., in vreme ce Danemarca exporta 270 milioane Kgr. carne de porc si America 570 milioane Kgr. carne.

Preţul cărnii de porc in diferite tări a fost în anul 1931 următorul :

| Austria | 55 | Lei | Kgr. |
| :--- | :--- | :---: | :---: |
| Cehoslovacia | 54 | $"$ | $"$, |
| Danemarca | 64 | ", | ", |
| Anglia | 80 | ", | " |
| ROMÂNIA | 22 | -24 | ," |

Noi am putea exporta mult mai mult, însă nu avem marfa, care ni se cere. Străinii nu cumpără decât porci mai tineri de 6 luni şi cari la această vrâstă au deja 100 Kgr . Rasele de porci, cari le avem noi, cresc mult mai încet. Mangaliţa de pildă ajunge la 150 - 180
kgr. însă numai după un an și jumătate. Interesul nostru este să tinem porci cari cresc repede, fiindcă-i putem vinde sigur şi cu preţ bun. Cele mai bune soiuri in această privinţă sunt York, Berk şi Porcul Nobilitat German. Porcii din aceste rase cer o îngrijire mai bune și o hrănire mai chibzuită, dar foloasele ce le avem de pe urma creşterii lor sunt multe şi mari. Inşir aici câteva din ele:

1. Porcii cresc mai mult in greutate în tinereţe decăt mai târziu. Dupǎ incercările numeroase, făcute în mai multe țări s'a găsit că până la 6 luni un porc mănâncă 3 kgr . și trei sferturi uruială de orz, ca să câştige 1 kgr . greutate vie. Pe măsură ce îmbătıâneşte, mănăncă tot mai multă
2. Primejdia îmbolnăvirii este mai mică. Să mă explic: mai multe primejdii de boală il pasc pe un porc ținut un an și jumătate, decât pe unul ținut o jumătate de an.
3. Rasele acestea fată câte $8-10$ purcei obişnuit deodată, pe când porcii noştri comuni ş̧i Mangaliţa fată câte 5-6 obişnuit.
4. Banii se învârt de mai multe ori, deci câştigăm mai mult.

Toate tările au introdus aceste soiuri de porci. Ungaria a adus numai in anul 1931 din Anglia 1500 de vieri de rasa York, iar Rusia a adus în acelaşi an 10.00() de porci de aceeaşi rasă. Saşii din câteva comune din jud. Braşov şi-au schimbat toţi porcii lor cu alţii de rasa York.

Oare noi, Românii, nu putem face la fel ?

Prof. MARTIN IOAN

- Consiliul de Ministri intrunit Miercuri sub preş. d. Tătărăscu a hotărit innfilntarea unui nou impozit pentru apărarea tării, care se va percepe anual.

Ministerul de finante lucrează la întocmirea proectului de lege, care va da anual armatei suma de $2-3$ miliarde.

## Insemnări din pribegie [Continuare]

11 Iunie 1920.
După 2 zile de staţionare in Singapore, iată-ne iar plutim. Mergem in lungul tarrmului insulei Sumatra. Se observă câteva terenuri cultivatv Incolo intinse păduri de palmieri. Pădurile de palmieri insă nu sunt dese ca ale noastre, aşa cả dacả le zici paxduri e numai un fel de a vorbi. Sunt palmieri singurateci. Unde şi unde se zăresc şi oameni din partea ocului in acelaş costum al mos̨ului Adam. Nici un sat ori oraş. Oceanul este însă agitat şi spre Vest cerul este Inourat. Stiind din geografie ca Oceanul Indian adesea are surprize neplăcute pentru cǎlătorii pe apele lui; devenim cam ingrijorați, deşi vântul ne mai răcoreşte putin năduşelile de cari am suferit aci, în Singapur. Vaporul incepe a se balansa dea binelea, şi cẩnd se apropie inserarea suntem siliți a ne retrage in cabine.

Cerul e noros. Vântul 13 Iunie 1920 "Mousun" suflă dinspre Sud. Valuri măricele se sparg de perefii vaporului şi adesea stropii de spumă ne năpădesc pe bord. A început anotimpul ploios in aceste parrti. Pe aici vara se termină in primele zile ale lui Iunie şil dupa 15 zile de ploaie incepe a se desvolta a doua recolită. Ploile sunt adevărați torenţi de apă. Din e uza balansării vaporului pe mulţi dintre ai nostrii i-a cuprins iar răul de mare. Câţi putem sta pe picioare; ne petrecem ziua pe bordul dinspre proră.

15 Iunie 1920.
In dimineata a şasea - după plecarea din Singapur - pe o ceaţă deasǎ si umedæ intrăm in portul Colombo, capitala insulei Ceylon - la Sudul Indiei anterioare. Oras mare cu case ssi hoteluri moderne, iar mai în fund cu casele joase ale locuitorilor indigeni. Este și aci o grǎdină botanică, bine ingrijită insă de dimensiuni reduse. In schimb are un

## Stiri sportive

In numărul trecut al „Zarandului ${ }^{\alpha}$ am scris că vom vorbi despre rolul cel va avea dl Ing. Roman in comitetul de conducere al districtului ${ }^{\text {„Valea Jiului". }}$

Pentru gruparea pe care o conduce, alegerea D-sale in suszisul comitet, are o importantâ însemnătate. Clubul „Mica" a câ tigat un loc de frunte in acest district, fiind demn reprezentat de energicul său preşedinte, căruia in bună parte i se datoreşte renaştea şi avântul foot-ballului in acest tinut al „Zarandului".

In lupta pe care a dus-o D-sa pentru renaşterea foot-balului de la nol a intâlnit numeroase piedici și cele mai mari și mai multe, puse de districtul "Valea Jiului" de către dl Ing. T. Timoc şi D. Vogner.

De ce?! Nu stim.
Toate merg până la un punct.
Prin alegerea in comitet a reprezentantului nostru, efectul s'a văzut: Demisia d-lui Ing. T. Timoc şi astuparea gurilor rele.

Vom enumăra mai jos câteva din asupririle făcute C. S. Mica de d-nii din Valea Jiului:

In primul rând şi ciuda d-lor mai mare, a fost cǎ "Mica" a refuzat să ia parte la campionatele districtului, fapt care i-a determinat să ne amendeze cu 1000 lei, iar in urma raportului făcut de C. S. Míca la federatie, motivând neparticiparea sa la această competitie, să ceară radierea din F. R. F. A. a clubului nostru, lucru pe care ${ }^{n}$ Biroul Federal ${ }^{\text {© }}$ 1-a respins fără prea multă discuție, dându-le in acelaş timp peste nas.

Chiar in "Gazeta Sporturilor" cel mai mare cotidian sportiv din tară, a apărut ca senzație pe prima pagină „Cazul C. S. Mica".

In altă ocazie tot districtul ne-a făcut să plătim diurna unui arbitru delegat la Brad făra ca să fie match, în Dum. Când "Mica" a jucat la Lupeni, şi aceasta datorită d-lui Vagner care n'a anuntat arbitru delegat că la Brad matchul proectat nu se mai dispută, conform convorbirii telefonice avută cu secretarul grupărei „Mica".

Acum credem că au incetat, s'au vor inceta aceste samavolnicii, si aceasta numai datoritǎ reprezentantului nostru, care este dl Ing. Roman, şi pe care 11 rugăm ca şi de aci îcolo să lupte cu aceias râvnă la promovarea altor sporturi sii desvoltarea foot-ballului pe o scară mai înaltă.
minunat muzeu zoolog c. In acest muzeu $s^{e}$ păstrează scheletul unui monstru marin. Lungimea scheletului e de 24 metri. Intre coastele lui poate sta foarte bine un om in picioare. Incolo tot felul de animale din zona tropica. Se pot vedea tot felul de serpi intre cari şi acel hidos numit "Cobra", care produce oroare și numai la vedere. Si aci ca si in Singapur localnicii folosesc pentru transportul de poveri nişte bouleni, cari cu puţin sunt mai mari decât caprele noastre. Face impresie ciudat că î finuturile cu [animale şi arbori uriasi, omul foloseşte animale aşa mici. Pentru paradă prinţii localnici folosesc si elefanţi imblânziţi.

Aci în această insulă se produce cea mai bună cafea şi cel mai bun ceai. Inainte de răsboiul mondial când un negustor voia să-şi laude ceaiul spunea că e ceai rusesc. In Rusia spuneau negustorii cả vând cel mai bun ceal indian. Se află in Colombo şi un templu indian cu minunate sculpturi şi bogăł̧i. Am

# Locuitori din Munţii Apuseni 

## protestează contra acordului dela Roma

Locuitorii din comuna Brusturi (jud. Arad), tari in credinṭa lor ortodoxă, s'aus intrunit in adunare obştească in ziua de 6 Decemvrie a. c., pentru a protesta contra Acordului dela Roma, din 30 Mai 1932. Adunarea este prezidata de către dl. preot al comuneí, Terentie Gavrila.
S. S. explicả locuitorílor cât de ruşinos este pentru Stat numitul acord, care loveşte in plin Biserica noastră ortodoxă. Se trimite apoi următoarea telegramă:

## Majestătii Sale Regele Carol II-lea

 București.,Romanii ortodocsi din comuna Brusturi (judeful Arad), luând cunoşlinfă in adunarea lor obstească in ziuxa de Sf. Nicolae de "Acordul din Roma", care loveste adânc în drepturile și interesele Statului si a Bisericii noastre, roagă pe Majestatea Voastră cu nesfarşit devotament către Tron si Dinastia ortodoxă, să Vă indurati a dispuue desfinnfarea lui cât mai grabnică.

In numele acelor 1114 suflete de parohieni
Preşedintele admnärii,
TERENTIE GAVRILA preot.
In timp ce telegrama se citeşte, poporul aclamă pe M. S. Regele Carol al II-lea. Adunarea votează următoarea:

## Motiune

Românii ortodocşí din comuna Brusturi (jud. Arad), intruniţi azi, in ziua de Sf. Nicolae 1934, in adunare obştească şí ascultand Pastorala P. S. S. noştri Episcopi, eum sí vorbiríle conducàtorilor despre aşa zisul „Acord dela Roma", incheíat la 30 Maís 1932, constatã:

1. Cà el răpeşte Bísericii noastre dreptul recunoscut in epoca ungureasea de a beneficia in folosul instituţiunilor sale şcolare şí
culturale, de averíle administrate provizor de caxtre Statusul Catolic maghíar, cum ne dovedeşte nemuritorul mittopolit baron de Şaguna in valoroasa lusí "Istorie a Bisericii ortodoxe".
2. Cà el despoae pur sí símplu Statu roman de proprietatea unor averí considerabile, reprezentate de 8 fonduri sisi fundaţiuni, tre-candu-le definitiv, pe seama numitului Status catolic maghiar, act de mare gravitate pe care guvernele dela Budapesta aur refuzat cu incàpáţanare så-1 facă vreodata.

Ca prin aceste soluṭiuní lipsite de temeiuri istorice, juridice si politice, se dau noi forṭe catolicismului, care, devine tot mai agresív şi maí primejdios, cum ne-au arătat evenimentele recente, pentru unitatea sufleteascà şi natională a Románici ortodoxe.

Aşa find cerem, in conformitatea cus Mofiunea F. O. R. lor din stràlucitul congres dela Sibis, ca „Acordul dela Roma" să fie declarat: nul si neavenit, fie printr'un act de guvernamant, fie prin votul parlameutului, fie prin justifie, pentrucă astfel Statul Roman sí Universitatea din Cluj sà reintre in posesiunea averilor reţinute in mod ilegal de Statusul catolic Ardelean,

In numele celor 1124 suflete de romaní ortodocsi
Preşedintele adunării, (ss) Terentie Gavrilă
Urmează peste 200 de semnâturi de ale locuitorilor.

După redactarea moţiunii de maí sus, adunarea a luat sfarşit. Asemenea proteste s'au fâcut in tot protopopiatul Halmagiuluí. Lupta s'a incepust, rezultatele se vor vedea. Vittorul Bisericii noastre ortodoxe - Biserica dominanta - este in joc. Credem că strigătul locuitortlor ortodocşi din munṭii Apusení va avea rezultatul dorit.

ŞT. DUMITRESCU

## AJUNGE!...

Vorbiti, scrietí româ-
neşte, Pentru Dumnezeu
(G. Sion).
$\mathrm{N}_{\text {us }}$ sare ori, mi-a fost dat $\mathrm{s}^{\prime}$ aud, semeni de-ai mei - romani, - care s'acum dupa 20 de aní dela unire, maí au incả neobrazarea de-a se complace in conversatii cu brazasíi 1 rui Aspad, vorbind fary nici un de nerusinare, limba acestora !

Sigur, că şi̊ D-Voastrax, veṭi fi auzít destui, dar veţi fí zis ca mine: "Vreocatţiva", nu-i nimic. Dar cus cat am umblat mai mult, cu atat am văzut, că nu sunt numai "Vreocaţíva', ci's mulţ̧i raxtǎcitịi de àştía!

Şi míam dat atuncí seama, că a rămane nepăsuxtori, e acelas luces, cus a te face paxrtaş, la raxtǎcírea lor.

M'am gandit deci, sǎ daus alarma in coloanele acestui ziar ssi sǎ pornim lupta fătişe, impotríva acestor lipsiţi de bunul simţ şi când ii auzim, sx le-o spunem in fatex
"Treziţi-va canalii, nu ne mai faceti neamul de ras!".
„Ajunge!
I. C. Florea, inv.
trecut şi prin periferiile locuite de autohtoni. Unii sunt oameni svelţi cu figuri destul de simpatice. Ziua in mare parte o petrec tolăniṭi la umbrả. Mânâncả banane sii beau sucul produs de nuca de cocos. Tramwaiul electric nu lipseşte nici de aici, cum nu lipseşte nici din Singapur.

29 Iunie 1920
După plecarea din Ceylon acelas năduf. Ploile au fost tot mai rare „Monsonul" a suflat cu mai micǎ putere, iar de câteva zile cerul e senin. Azi in zori am intrat in strâmtoarea Bab-El-Mandeb. Multime de catarguri ce se văd in toate părțile ne arată că multe vapoare s‘au lovit in stâncile ale cảror vârfuri abia se observă eşite din apă. Şi ne mai arată că corăbierul neexpert îşi duce aci corabia la perire. Intrăm in Marea roṣie. In stânga avem munţii Inalţi, stâncoşi şi negrii ai Abisiniei, iar în dreapta intinsa câmpie - pe unele locuri deşert - a Arabiei. Meca işi arată din depărtare multele sale minarete. Ne vin in minte

## Stiri din Băita

- Cerc cultural. Invarţătorimea din jurul Baxiţei va ţine cerc cultura Dumineca in 16 1. c. in comuna Càinelul de sus.
- Protest. Credincioşii ort. rom. din jurul Baitei au semnat protestui pentru retrocedarea averilor luate dela biserici şi ajunse in mana catolicilor, prin manevre politice, concordat, etc.
- Colindători opriţi. Flăcảií ce vor a umbla cus „duba" sii ceí ce vor umbla cus aşa zisả "lumea" aus fost opriţi, in protopopiatul Baxijei, de autorítăţi, fínndexa demoralizau poporul; la fel şi cei cts „turca".
- Bibliografie. A apărut de sub tiparal in editura "Vremea" din Bueureştí un interesant studius al cunoscutului nostru scriitor, regretatul Ion Rusu Abrudeanu.

Este o naraţiune istorica din antichitatea Daco-romană, cu 14 ilustraf̧iuni in text. Ceiace ne descrie I. Rusu Abrudeanu in aceasta carte s'a petrecut intre minieri in munţi noştrí şí meritả a fi cetită. Preţul numai 35 lei.

- Mare adunare a Oastei D-lui in Băiţa. Sámbătă seara se va incepe un frumos program religios la bis. ort. rom. din Bǎiţa, sub conducerea d. protopop D-tru Secărea.

Se va; face príveghere Sambâtă seara in 15 1. c., iar Dumineca 16, mărturisire, cuminecare, sosirea delegatilor ostaşi de pe tot suprinsul judetului, servicíul divin de către un sobor de preotí in frunte cu dl prot. Secalrea; iar după masà din nou vecernie, cântǎrí, re citări. Tot cu această ocazie vor fí tinute conferinţe de către maí mulţt preoţi şi ostaşi̊. La aceasta adunare sunt rugaţi a lua parte cat maí mulṭi credincioşí.

- Vineri 1 Decemvrie s'a tinut la ministerul înstructiumlor o conferință a inspec torilor şi revizorilvr scolari din întreaga tară in vederea fixării centrelor unde urmează sa se înființeze posturi de maestre, maeștri si agronomi.

In fiecare judeţ se vor alege cinci centre pentru aplicarea învătământului practic. Cursu rile vor fi predate de invătători, iar unde va fi nevoie se vor numi maeştri specialişti

- In 5 Decemvrie s'a inchis ghiseele de subscriptie la imprumutul intern.

Rezultatul împrumutuius este de 3 miliarde 400 milioane lei.

- Ministerul Apărării Naționale împreună cu guvernul au hotărât reducerea serviciului militar la un an.

Timpul fiind usuficient pentru ca un soldat sǎ capete toate cunoştinţete necesare de luptă, - scăzând concediile ce le capătă un soldat: ia Crăciun, Paşti, concediul de vară, rămân numai vreo 7-8 luni de instructie, - s'a hotărâ c 1 , tinerii înainte de a fi încorporati, să facă un stagiu le trei ani de instructie premilitară. In judetul nostru s'au si numit deja instructorii (cei mai multi ofiteri de rezervå), cari au fos chemati la cursurile infiintate in vedere accstui scop, la Deva

Din Brad au fost numitii: Dl. Buşa locot. in rezervă, comand. de centru, d. prof Barbu, sublocot. in rezervă şi alții.

Cursurile sunt conduse de d. malor Cojan.
goanele de călători sunt cu acoperiş insǎ goanele
deschise.

In lungul canalutui î sunt taberi de trupe engleze. de soare. In general e frumos răsăritul şi as finţitul pe mare, însă nicǎiri nu l'am văzu frumos ca aci. Soarele de un ros aprins co-borându-se lin in unde de foc. Părea că toatá marea e o vâlvătaie clocotitoare. In amurg am ajuns în Port-Said. Dăm multămită cerulu cả, după 2 ani de pribegie pe pământurile Asiei, acuin in fine ne apropiem de Europa noastră. Si mai suntem recunoscători şi celor ce au despicat această cale de apă peste istmul Suez, scăpându-ne de multele neplăceri ale unei cǎlătorii in jurul Africei. De aci nu e tocmai departe Ierusalimul - leagănul creştinismului - si mulți am avea plăcerea sǎ mergem acolo, insǎ suntem oşteni legaţi de disciplină sii trebue să ne urmăm calea noastră în direcţia opusă, spre Alexandria.

Ioan Fodor
N. R. Primim la redacţie următoarea scrisoare a colab, nostru d. Aug. Iliesitu.

## Sisteme mârșave

Cus cel mai adanc regret sunt fortat să evidentiez sistemele mârṣave, de carí uzeaza unele persoane. Nu vizez pe nimeni direct, deoarece tagma acestora este atat de intinsă, incât o lovitură e prea puṭin. Cuvântul meu de astãzi se ridicả cu vehemenṭă contra acelora, cari incearcà prin toate mijloacele posibile sí chiar satanice să-mi distrugă materialul trimis acestui ziar. Sunt adanc revoltat de tupesil nepermis al acelora ce mi-au nimicit färă pic de jenă plicurile adresate "Zaranduluí". Recurgànd la o stratagema ce voiu demasca-o la timpul sâus, voíu làmuri pe cei in drept şi curioşi, asupra modulut intrebuinţat.

Constrâns de valurile infamiei provin cialiste, aruncate la orice pas şi afisate la orice colt de strada, protestez contra manierelor acelora, carí fràmantaṭí de idei bolnåvicioase, au ieşiri lase contra unor persoane din cadrele acestuí ziar, care reuseste să se impună pe zi ce trece opiniei publice.

Sistemele marssave ale plebei provinciale vor trebui sa inceteze, deoarece nut voim să demascảm unelitirile sí pornirile prea zorite sa demascam uneitirile sí pornirile prea zorite
si atat de caraghioase a acelora ce discuta in sị atat de caraghioase a acelora ce discuta in
surdina sí combiná introo atmosferà de perfidie surdina şi combina intro atmosineteri de imoralitate maşinatiuni a cảror scop este distrugerea elementelor tinere si meritroase.

Cetitorii si-aus putut da seama de rostul articolelor publicate de subsemnatul șì convins cà sunt acceptate voius continua in ritmul vremií, prezentarea tuturor relelor ce domină societatea de azi ssi cari sunt incuibate in insassi seva natiunii. E dureros sà acuzi pe cineva din urả si cu atat maigreus sà distrugi un om.

Passind demn peste cadavrele promotorilor sistemelor pomenite, inchei randurile acestea pentrus cei vizatí, convins cả după cum zice Carlayle: ,In cel maí josnic muritor zace ceva nobil". Dar voim ca ceeace zace, să fie pentru triumful umanitaţuii sii a colaborararii reciproce.

AUG. ILIESIU
student.

## INVITARE

Cercul Cultural al invăţătorilor din Brad şi jur, cu onoare vă invită a lua parte, la sedin\}a publică
care se va tine la 16 Decemvrie a. c. ora $3 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. in sala de gimnastică a Liceului din loc, cus următoru1

PROGRAM :

1. O ce veste minunatã, (cor)
2. Deschiderea şedinṭei de pres. P. Lazar.
3. Moş Crǎciun, decl. de Dorel Fugată
4. Obíceiuri de Craxciun şi Anul nous, conferinţả de inv. P. Mateieş, (cu demonstraţii practice de elevii scoalei primare, băiefti: pizăràí, steaua, vifleemusl, turca, colindătorií, craif, sorcova si pluguşorul.)
5. Domnul Iisus Cristos, (cor)
6. Bine ai venit, Mos Craxciune, declamare de Olimpíus Parrăus
7. Cantecssl propăsirii, (cor).
8. "Apărarea contra gazelor", conferinṭă de di dir. al liceulusi din loc, C. Ciocan.
9. Cantec razboinic, (cor).
10. Incheiere, de pres. P. Lazar.

Intrarea liberă.
Brad, la 11 Decemvrie 1934.

## Pavel Lazar

Simion Baloşiu
preşedinte.
sectetar.

- Directia generală C. F. R. a acordat, pentru tofti caxlători, $50^{\circ} \%$ reducere la toate trenurile de călătorii, in intervalul dela 5-12 Decemvrie a. c.
- Aflăm cu plăcere cax abonatul nostru d. Gh. Surdu din inspectoratul jandarmerii a fost avansat la gradul de plutonier.
li trimitem felicitări.
- Ungurii se pregătesc necontenit de războiu.

După ce sisi-au lucrat, - ani de zile armamentul necesar pentru armată, acum, ne vin ştiri, că iṣı ridič intărituri, (fortif'cațtii) dealungul granitelor cehoslovace şi iugoslave.

- S'a aprobat stema oraşului Abrud:
roşu, pe o terasă verde, tinând in ghiara dreaptă un ciocan şic un târnăcop de argint. Scutul timbrat cu o coroana murală de argint cu trei turnuri. Simbolizează bogătia auriferă a regiunii.
- In fosta capitală a Rusié : Leningrad, a fost asasinat fruntasul bolsevic Kirov Atentatul a fost plănuit asupra dictatorului Stalin, dar n'a reusit.

Joi 6 Decemvrie a avat loc la Deva instalarea d. ministru Mitiţ̧a Constantinescu, ca ssef al organizaticí liberale din judeftul Hu nedoaza.

Uniunea Camerelor de Comext şi industrie a cerut Ministerului Muncii ca in săptǎmana premergătoare sărbătorilor Crăciunului sí Anului Nou, magazinele sá s: inchidả la ora 8 seara, jar la pranz sá ramáaă deschise. Duminicả 23 Decemvrie sí in 31 Decemvrie onagazinele vor fí deschise toałả zíva.

- Pe Bărăgan - campía din Muntenia, de câteva zile bantue un viscol groaznic, Trenurile sosesc cu mari intarzieri la Bucuresti, din causza zapezii care a caxzut in mare cantítate. Sí la noí - putem spune - cà in anul acesta n'am văzut zåpaď.
- Ministerul de finante a hotarat ca să nu se maí facă níci un fel de reftinerí din leafa functionarilor depe luna Decemvríe.

Se crede cả funcţionarii vor primí lefurile pe Noemvrie sii pe Decemvrie cus calteva zile inainte de särbătorile Cräciunuluí.

Parlamentul va lua vacanta in 19 Decemvrie 1. c.

Discuttia despre afacerea Skoda va tncepe Vinerí.
D. General Paul Angelescu mínistrul Apărărí Naţionale, a depus Luní la Cameră proectul pentrus afmonizarea pensifilor militare.

Legea va intra in vigoase la 1 Aprilie 1935.

- In 18 Decemvrie naţional ţarrăniştił vor organíza serbărí pentru comemorarea infínţaxrii partidului ṭaxanesc.
„Inceput" este titlul unei cătṭi scrísá de d. Mihail Bogza. Subiectul este luat din viata dascǎlílos. Cartea se poate comanda şi dela autor:

Aninoasa Jud. Hunedoara.
La o comanda mai mare se dà rabat.

## Săptămâna politică

In politicică, in săptảmana aceasta, prívirile tuturor statelor au fost indreptate spre areopagul din Geneva.

De solutia pe care o da inaltul for, in conflictul dintre Iugoslavia şi Ungaria, depindea dacă aveam ràzbiul saus pacea.

Dar s'a trecut cu bine peste cea maî grea chestiune care s'a pus dela a a zaboi incoace, Ligii Naţísnilor.

Hotararea data in chestiunea memorulus Iugoslav, inaintat Soc. Natiunilor ssi prin care se aduceau grave acuzatii Ungariei, ca autor moral al atentatului dela Marsilia, a multưmit atat pe Iugoslavia, cat şi pe Romamultumit atat pe lugosiavia,
nia, Cehoslovacia, si Franta.

Ungaria a primit o palmă usturàtoare pe care o va simfito mai mult, desigur, in viitor. Planurile revizionistilor dela Budapesta aus fost complect demascate, iar spre mai multa siguranţa Ungaria, a fost pusă subb supravegherea Societåţii Natiuunilor.

Intervenţia d. Titulescu, ministrul nostrus de externe, a fost hotaratoare.

Intr'un memorabil discurc d. Titulescu a spulberat punct cus punct afirmaţíle şi pretenţile revizioniste ale maghiarilor.

- N. R. Articolul „Ajunge ${ }^{46}$, publicat in Gazeta Hunedoarei, l'am reprodus sif noi, pentrucả ni se potriveşte de minune sí noua, celor mai multí, ce trǎim pe aceste plaiurri.

Noí, Romanii, - avem o deosebitǎ predilecție pentrus limba maghiarå.

Nus exageraxm cand spunem cax in privinṭa limbei suntem mai ungurì de cat vecinii noş. trí dela Budapesta.

Nu credeți?
Plimbați-và intr'o searả pe strada principalá a B:a jului şsi, discret, indreaptàf̣í urechea spre localul unde doamnele iṣi coafeaza părul. Şi Và veṭi convinge.

## Scolare

- Dnii Inspectori generali P. R. Petrescu și C. Stan au fost delegaţi de M. I. să cerceteze la fata locului şcoalele primare particulare din Transilvania care solicită dreptul de pulictate.

CINEMA ,ORIENT" BRAD
Duminică 16 Decemvrie 1934.


## Când iubirea crează moda

 cu:
## Renate Müller

Georg Alexander Si
Otto Wallburg


## 0 înlocuire nedreaptă <br> Mărıurisim că nu ne-a fost celoc micǎ

 surpriza, când ne-a parvenit ştrea cả Seful of. poşial din Brad a fost indepărrat dela conducerea instifutici, unde a servit 14 ani.Il cunoasstem om corect pe d. Pflug, functionar muncitor si bun cetătean român.

Deşi minnoritar a şstiut totuşi sǎ se ideatifice, după Unire, cu nevoile şi aspiraţile statului nostru.

Dar inlocuirea este fapt implinit. Si nu s’a făcut pentruca i s'ar fi adus vreo vinà: negijjenta in serviciu, ctc.

Nu. Este hotarirea Directiunei generale a Postei - de a îndepărta cât mai mult pe minoritari, dela aceastâ institutic.

Mulł̧i dintre ei - funcționari la P.T.T. s'au făcut vinovaţi de fapta criminală: spionajul in favorul dusmanilor noşiti. Deci sancţiunele trebuiau să vină. Dispozitiunea Directiunii generale este dictată de ordin mai inalt

Totuși nu trebue să se uite că - sunt si exceptiuni. Sunt elemente valoroase şi muncitoare. E cazul J. Pflug.

In senzattionalele descoperiri dela oficiile postale din Banat si Bucuressti s'a constatat că spionii erau toṭi de origină bulgară, rusǎ sau maghiară.

Dar d. Pflug e neamt de origină și ca marea majoritate a nemților e om de caracte şi ştie - aceasta ne-a dovedit-o până acum - să servească cu credinṭ̆ sii devotament tara, care-i dă pâinea de toate zilele.

Obiectivitatea ne impune să spunem aceste cuvinte despre d. Pflug.

A APARIUT:

- APMRIRU'T: IOANA

Roman de ANTON HOLBAN


