

## 

Chestiunea înarmărilor agită din nou, de un timp, lumea întreagă. Declaraţia guvernului german - din zilele trecute - a avut efectul unei lovituri de măciucă pentru conducătorii celorlalte mari puteri europene, cu toate că, în realitate, n'ar fi trebuit să surprindă pe nimenea, dânsa încadrându-se perfect în linia de conduită ce sila fixat-o aceasta țară de când destinele ei sunt conduse de „Führer". Gestul Gẹrmaniei va fi semnalul unei noi întreceri de înarmări intre principalele state din Europa. Tara noastră, bineînţeles, nu poate ignora lucrul acesta, după cum nu poate nici rămâne nepăsătoare față de această luptă de întrecere. Un elementar instinct de conservare $1 i$ poruncește să se acordeze ritmului general, oricât firii ei paşnice i-ar repugna lucrul acesta. Un început concret într'o sistematică organizare a innarmării Tării noastre a, fost deja pornit de factorii răspunzători pentru soarta ei. Sentimentele patriotice ale acestor factori, pe cari nu le putem pune la îndoială, nu-i va lăsa, de sigur, să se oprească la mijlocul drumului pe care au pornit. Ne vom înarma deci la fel ca si celelalte state. Vom avea si noi armele cele mai perfectionate. Dar care ar fi metoda cea mai bună ca să ne înarmăm?...

Am cugetat şi noi, ca orice suflet românesc în clipele de faţă, la lucrul acesta, şi nu fără nedumerire ni-am pus intrebarea aceasta. Răspunsul ni 1-a dat, in mod neaşteptat, dar clar, precis, convingător, cartea „Mein Kampf" al renumitului Führer.

Cartea aceasta, cu toate că nu mai e nouă, devine din ce în ce mai actuală. Invătăminte preţioase pot trage din ea toţi conducătorii de popoare. Psihologia maselor se constată a fi aproape neschimbată in toate timpurile şi sub toate latitudinile. Cartea citată e prea bogată în aforisme, pentru a se putea rezuma î câteva rânđựi. Trebue citită în intregime. Mai cu seamă, în privinṭa pregătirii înarmării, ea ne poate
sugera soluţia cea mai bună. Soluţia aceasta $e^{\text {\#n magistral sintetizata fn urmǎ- }}$ toarele rânduri din sus-citata carte: toarele rânduri din
©Nicht "Wie fabrizieren "Nicht "Wie fabrizieren "Wie erzeugen miv den Geist, der ein Volk befähigt, Waffen zu tragen ?" Wenn dieser Geist end Volk beherrscht, findet der Wille tausend Wegi, Waffe endet, © bei einer Wayfe endet. « ${ }^{1}$ ). Prin urmare, nu legiferări categor:lamente impuse, na noi orârdueli dictate, pentru asigurarea apărărli naţionale ; ci modelarea sufletului națiunii), realizarea umei anumite stări de spirit la aceasta, aducerea ei la o ,unitate de cuget și simţiri", trezirea calitătilior latente ale rasei şi exaltarea lor până la paroxism. Iată solutia supremă--si convingătoare-- preconizata de Führer. - Bine, ni se va răspunde, dar procedeul acesta poate corespunde unor anumite elemente sufletesti, proprii numai rasei germane : eminent războinice, exaltând forta, însetată de stăpânire.

Ar fi pripit răspunsul acesta. Tot cartea Führer-ului îşi ia sarcina se ne lămureascǎ:

Mai puternică decât setea de putere şi stăpânire, e setea de-a trăi eare e comună tuturor vietuitoarelor şi care biruie vecinic, până la urmă. »La flacăra ei se topeşte aşa numita umanitate, expresiune a unui amestec de prostie, laşitate şi închipuire ingâmfată.
"Luptând se perfectionează omul.
„În luptă vecinică a crescut şi s'a desvoltat omenirea.".
eั̆ fău, 1) Nu, "Cum să fabricăm arme?", cí, „,Cum să faurim spiritul, care invredniceste pe un popor să
poarte arme ?"t Cand acest spirrit stãpâneste pe
 ducce, la o armà."

Ing. Gh. Minovici.

## Săptămâna politică

- In Grecia s'a făcut linişte. Guvernul a ieşit biruitor, iar d. Venizelos şi prietenii sâi politici aus trebuit s'o ştearga peste hotare, ca sâ-şi apere pielea. Totuşi, dupa cum spun ziarele, şeful revolutionarilor va fi condamnat la moarte, in lipsax.

Odată cus liniştirea grecílor, s'a crezut că in polititica externă va fí o perioada de tímpuri mai bune, o perioadà de muncă constructivă, spre binele tuturor țărílor cívilizate când, ca un trăsnet veni vestea că Hitler a călcat tratatul dela Versailles, instituind prin legea din 16 Martie serviciul militar general obligatorius pentrs Germania.

In urma tratatului dela Versailles, incheiat in 1918 cand se terminà raxzoitrl mondial, Germania nu maí are voie să introducă ser-
viciul militar obligatoriu; ţinàndu-şi numaí o millfic care să-i apere ordinca infernă a statuiluí. S'a trêcut aceastà dispoziţice in tratat căcí 's'a stabilit ca Germania - 㨁 recentul ràzboius mondial, a fost statul care a contribuit in măsura cea mai mare la izbucnirea raxzoiului.

Dar tratatul dela Versailles a fost cǎlcat de cancelarul Germaniei, ca un simplu petec de hârtie. Hotărarea lusi a produs o profunda impresié in cercisríle politice edropenc. Dealtcum marile puteri \& Franta, Anglia sí Italia aus passit energic chiar dela incepust, Constituind aşa zisul front al marilor puteri, pentru a determina pe d. Hitler a-şi paraxasi planul său. Se va vedea de partea cui este isbânda.

## Dezorientarea tineretului provincial

trăeste Tinercui din indepărtatele provinei trǎeste drama grozavă a timpului acesta de
criză, sub indoita crizß, sub indoita Ingenunchiere morală si $\square$ E. 2
 materială. Sbaterea energiilor tinereşti, cari oricum, issi găsesc orificiile de respiraţie in București - unde exista un câmp propice pentru desvoltările personalitátilor incà in fase - se epuizează sterp, intr'un colt de tară pierdut intre muntị sau bărăgan şi uitat chiar de oficialitătille locale.

Totuși setea de cultură e mai actuala ca oricẩnd, ead e specifică generatiilor noif
se Pentru aceste tinere civlăstare, animate
 nimic trainic, nimic in acorg cu necesitățile sufletesti, inexorabile.

In schimb, în fiecare oras, cât de mi titel, există zece cluburi de box de foot-bâll de rugby, etc.

Nu contestăm valoarea adứcativă, disciplina raţională ínhibată tineretưlui, prin posi bilităţile pe care sportul le pune la "ndemâna educatorului de educaţie fizicax, Insax dacả am cerceta mai atent, am vedea că, aşa zisul sport care se face in provincie, e un atentat la sănăłatea s 1 curătenia sufletească a tineretului Chiulul dela scoală, sub pretextul tunui arifre nament pentru matchut de a dour ni repetat e un prilej nimerit pentru lenevie. Apoi tentatia de a fi vedetă, ridică pretentiunile si orgoliul puberului, care abla incăput in barncile liul puberului, care abia incăput in bǎncile
scoalei, crede sub aplauzele delirante - si şcoale, crede sub aplauzele delirante - si
uneori atât. de desântate - ale publicului uncori atât de deşântate - ale publicului
amestecat, cả regimul scoalei e prea sever si amestecat, că regimul scoalei e prea sever si $c^{\text {ax }}$ In marginile lui tutelare, nu poate sǎ-şi desăvâıșească, educaţia intelectuală.
"Incepe, atunci, pentru tânărul evadat din rândurile scoalei, epoca anilor dati ,în particular", ani de derută \$i. stricactiune sulletească, in răstimpul cărora bate mingea pe maidane, fiind aclamat de 0 ceatå tot atât de desaxată ca şi „vedeta".

Deacum, intervine conflictul co părintiij, inceput Intâi, î́ mod scandalos, eu autoritatea scolară. Aceasta o numai una din fetele pröble mei, cealàltă, mal durreroasă, mai vie, ma pătrunzătoare e a adolescentului care vrea cu tot dinadinsul sax se perfectere ssi nu poate flindcă nici o autoritate in drept nu-i pune la îndemảnă un ghid călăuzifor, cu ajjutorul căruia tânårul avid de cultură, så se preumble prin grădinile cu mirezme ale culturilor antice şi moderne.

Dar despre tragedia aceasta, care in neacă şi ratează, inceputurile tinereşti - sì mai ales ale celui din provincie - vom vorb intr'o cronică viitoare.
S. P.

## Sfaturi sătenilor pentru iucrările ce au de făcut în Iuna Aprilie

Vremea lunei Martie ne-a fost destul de prielnică sămănăturilor de primăvară.

In luna Aprilie trebue fără intârziere semănăt porumbul (cucuruzul), sfecla, napli, cartofii sị fasolea.

Sả nu se semene sfeclele, napii şil cartofii in pamant gunoit proaspăt, căci nu le merge bine.

Porumbul pentru sămanty̆ sầ se aleaga mai cu seamă din soiurile, portocaliu și cincantin. Boabele din mijlocul stulefilor sint cele mai bure de sămănat.

Tot acum se seamăna trifoiul, lucerna măzărichea, meiul păsăresc, măturile, păringul si toate ierburile pentru nutret. Semintele tuturor acestor plante trebuesc bine ciurulte inainte de a fi semânate.

Boii trebuesc bine hrăniți ca să poată dovedi munca. In aceastř lunûincep a se scoate la păşune vitele. Primarli comunelor trebue să bage de seamă ca nu cumva să se scoată vite bolnave la câmp, căci molipsesc toate vitele si sărăcesc satele; locuitori singuri cari stiut cal consitenfi lor au vite bolnave sil fack cunoscut autoritatilor, clacie in binele satului intreg. Oile shi se scoată numal după ce se scurge pământul, căci fac mare stricăciune dacă locurile sfat moi $\$ \mathrm{i}$ pline de apă.

Mai inainte de a duce oile la câmp să le dăm totdeauna pufin nutret uscat, ca să nu se indoape cu lăcomie cu iarbă, care le face rău.

In grǎdină acum e timpul să sădim şi să semănăm tot felul de verdefur! şi zarzavaturi, mal cu seamă din cele trebuincioase traiulul fiecărul gospodar. Sả ia aminte sătenii cu o cheltuială de 20-30 lei ce fac acum pentru seminte, pot sax-şi facả singuri legume pentru anul intreg sil sa scape in timpul muncei celei grele, de măncarea, drept orice merinde, a otetului sau zeama de prune cu maxlai care le is-

## Prefectura Judefului Hunedoara.

 No. 2505/1935.
## Publicatiune.

Se aduce la cunoştintă generală că, in ziua de 18 Aprille 1935. ora 11 a. m. se va fine licitatie publică cu oferte inchise sil sigilate in localul Prefecturii Hunedoara, Deva, pentru construirea spitalului din Baia de Cris.

Valoarea lucrărilor după deviz este de lei 1.500 .000 .

Licitatia se va tine in conformitate cu art. 88-110 din L. C. P. Reg. de functionare al O. C. L. \$1 normele generale publicate in Monitorul Oficial No: 127/1931.

Toate persoanele cari vor lua parte la Hcitafie vor depune pe lângă oferte şi o garanfie de $\mathbf{5 \%}$, din valoarea devizului, iar ofertele se vor face numai in conformitate cu caetele de sarcini care pot fi văzute in fie care zi de lucru intre orele 12-13. 1/2. in localul Serviciului judejeav de drumuri Deva.

Garantiile provizorii nu se vor primi de cat in recipisele Casei de Depuneri şi Consemnatiuni sau Administrafiilor Financiare.

Deva, la 22. Martie. 1935.
Pesfect :
Seful servo finaneiart
Indiscifrabil
Indiscifrabil

## Cerc cultural

Duminecs a avut toc Cercul cultural al inväauatorilor apartinätori secfiei Baia de Cris la scoala primarć din com. Birtin. La ora noná s'a oficiat un servicis Divin de cattre părintele Tisu la care inv. au luat parte in corpore. Răspumsnrile liturgice au fost date de elevi scoalei swb conducerea Dlui inv. Vlad. A urmat o lectie practică la cl. III. łisută de Dl Vlad din intutfie, care in urma critici a fost declarata de bine reusita, jar conferinfa intimă a fost finuta de euitre Dl Marinescu care a

 simpatia taranilor." Dupan masa a wrmat o
producfie teatrala aranjatà de Dl Vad cu copiii de scoald la eare a luat parte un public fowrte wxmeros.
tovesc puterile şi le scurtează viał̧a. Cel flămând nu poate cu spor muuci şi când mânânci numai mămăligă cu sare sau cu ofet, cum de obiceiu mânâncă sătenii in timpul muncei, eş̧ti ca şi nemâncat. O ceapă sau usturoiu verde, o fiertură de bob, mazăre, linte, fasole, salată, este sii sănătoasă şi nutritivă pentru muncitor. Cum se incălzeşte vremea să se samene castravetjii, bostanii (curcubăta) şi pepenii. Este datoria preotilor, învăłaytorilor, primarilor şi tuturor iubitorilor poporului să indemne pe săteni la aceste lucruri. La Inceputul acestei luni să se isprăvească curătitul pomilor roditori, să se omoare omizele, să li se curăţe trunchiurile si tot acum sur se altoiască soiuri de fructe bune in pomii ce am văzut că in anul trecut n'au făcut declit degenerate.

Viile le desgropăm, le săpăm, le tălem şi le legăm pe araci, iar in lucrurile unde a pierit plantăm vie nouă, fie prin tragerea coardelor de la butucii vecini, fie prin cioace. Vitele americane tot acum se altoesc.

Cei ce au albine, pentru ca familiile să se desvolte repede, trebue in fiecare zi, sa pue in fiecare stup 1-2 linguri miere curgătoare pentru hrană, lucru ce ajută să se formeze roiuri sănătoase şi puternice. Să se aşeze vase cu apă in preajma stupilor, căci albinele fiind acum plăplinde, de aleargă după apă, unele se fneacả, iar pe altele le mânâncă broaştele şi ratele.

Acum e timpul să se cumpere stupi plinii, cáci mal tarriu e greu de transportat.

Tot acum e tlmpul priincios pentru plantat Imprejurul curtei, duzii (fragarii) atât de trebuincioşi pentru vermil de mătase, pe care orice sŭtean ti poate cultiva sị cari le poate aduce un cisstig anual foarte bun, dar despre acesta vom vorbl in alt murmur.
(Albina)
Din Zarand.

## Când îşi face omul necaz cu

 deasilaSuteanul Avram Ioan de 35 and din com. Ribita, (jud. Hunedoara) se cărătorise acum caţiva ani cuo femee.

Această casazatorie filind contra vointei paxrintif lor, el traxiau retrapt de aceştia. In ultimul timp intervenind certuri dese, urmate de bxataie, ei s'au deeis a se despisti. Zis gif facut. Aus plecat la Deva eus plangerile, iar cand aus iegit dela Tribunal, ias s'aus certat aṣa cá femeia a vent acasă ces o maşina lar omul pe jos, din causa carsuia a săcit caxpatand gripax. Boala agravandus-se sif netngitifind-0, 2 dat in aprindese de plamaní. Nemaiputand suposta torturile boalei, a gasit de cuvinụa sî vinà la Brad spre a fil operat.

Cand a ajuns in gara Brad s'a sugat de parintic cari il tnsoţiaus sa-1 lase pution jos, să se odfihneasci. In momentul in care l'aus puss jos nus a mal avut timp decat sal adreseze cateva cusvinte celor dragi, sucomband. La faf̣a locului as sosit seful de post git medicul legist, constatand moarte nefericitulut om. Parchetul a astorizat inmormantarea.

Volbarà.
Elevis scoalei sub conducerea inv. locab ans executat mai multe cântări si poexii foarte bine reusite. Conferinfa publică a fost \#inula de $D l$ Stamatoi vorbind färanilor despre „Datoria cetăfenilor fată de scoald." Dl Petru Incicău a vorbit despre trecutul romanilori, ar la urmă a mulłumit Dlui părinte Tisu ssi Dlui Vlad pentru munca desfăşurată. Părintele local a adus mulfwmiri invăfatorilor pentru participare. Renniunea fomeilor ortodoxe din localitate au făcut o chetă colectandu-se atat bawi căt şi alimente ssi haine pentru ajutoraroa oamenilor săraci. La urmă sta dat o masă comsună in omoarea participanfilor.

## Stiri sportive Reluarea activităţi

Mica - Crișana Arad 6-2 (3-2)
Suntem in priajma inceputului de sezon pe tarâmul sportiv. Se anuntă de pe acum, un an bogat in evenimente. In intreaga tară se dispută cu febrilitate matchurile pentru campionatul diferitelor categorii; cea mai inverşunată probă, rămânând Divizia Națională A. unde 6 echipe işi dispută intăietatea.

La noi unde nu se luptă până in prezent nici pentru campionat şi nicl pentru vreun loc, avem matchuri inverşunate sau mai bine zis spectaculoase (după cum s'a văzut la primul match) datorită excelentei conditiuni fizice şi forma in care se găsesc jucătorii din localitate.

La aceste condititiuni, dacă s'ar mai adǎoga și o technică de care încă nu dispun, am asista la partide și mai.... Deocamdată ne mulfumim numai cu atat.

După antrenamentul cu Crişana ne vom da câteva păreri asupra echipei: Clubul gazdă nu ne-a impresionat prea mult. In afară de rezistenţă, n‘au arătat nimic deosebit faţă de adversari lor, de Duminecă. Inaintarea n'a injoghebat un atac care să stârnească curlozitatea publicului, cl a lucrat individual. De câte ori mingea a fost jucată in pasuri s'au obţinut rezultate.

Trecând in câteva rânduri şi la descrierea jocului, vom scoate in evidenṭ̆ cele câteva schuturi ale lui Bortoş care au stârnit aplauzele publicului.

Dupa 5 minute de la inceperea jocului, mingea e la Bortos care driblează doi adversari și de la 16 m . trage marcând imparabil. Mica conduce $1-0$.

Peste două min. Bortos deschide pe Teucean, acesta centrează şi Maier reia marcând al doilea goal.

In min. 16 Turi, extrema dreaptă a Crişaniei, a deschis, demarează pe tuşe şi trage la poartă marcând spre uimirea tuluror: 2-1 pentru Mica.

E rândul Micei să mai marcheze; astfel cel 5 atacanţi combină intre ei, mingea e tot la Bortos care ridică scorul.

Peste un minut, Crişana reduce handicapul. Tot Turi marcheaza si al doilea goal. De acum inainte gazdele domină cu autoritate. Teucean porneşte singur de la centru şi marchează goalul 4, apoi aripa dreaptă combină, Maier - Barci - Vancea pentru ca Vancea să marcheze al cincilea goal.

Scorul il incheie Bortos dintru'n sehut excelent.

Arbitrajul D-lui Balas de la Simeria bunicel; putea fi şi mai bun dacă Dlui ar fi fost mai iute.

Mica: Mocuta, Sturek, Zaslo, Mates (Vancea), Trifu, Haiduc, Barci II, Vancea (Crişan) Maier, Bortos, Teucean.

Crişana: Cos, Grozav, Mărcuţ, Recheriu, Popa, Beke, Turi, Luca, Silviu, Vescu si, Moalsă.

S‘au remarcat dela invingatori: Bortos Haiduc şi Vancea, iar de la oaspeṭi Cos, Rechesiu, Mărcuf, şı Turi.

Demetreseu.

Inainte de a vǎ hotărî să vă faceţi un costum de haine

## 

 1. Bontos veţi găsimodelele cele mai frumoase, stofe garantate, croială ireproşabilă. Lucrăm ieften; cu preţ de reclamă.
Comandaţi şi vă veţi convinge!

## Cronica bucureşteană

## Bucureștii vă cheamă

Străzile largi sunt năpǎdite de freamătul vântului de primăvară. Tigăncile - mai active ca oricând - străpung aerul cu strigătele lor ascutite : „Ia 1. ghioceii, ghioceil!

Voia bună s'a intipărit pe toate feţele şi soarele, care abia indrăsnește, palid, sax-şi arunce razele, inundă din când în când strada, cu o lumină neegală, dar caldă.

Copacii au inceput să-şi pornească în aer mugurii. Ii văd cum se umflă cărnoşi, in castaniil sălbatici, presăraţi dealungul §oselii Kisellef. In dreptul Pietei Victorii, autobuzele Nr. 1, încărcate de pasageri, opresc pentru a lua un nou număr de călători, cu direcția Băneasa.

Peste drum la Muzeul de istorle naturală, ne vor intâmpina, dela intrare, acelaşi urangutani colosali, acelaş surâs rânjit, in cadrele a patru pereţi de sticilă.

Dacă vom pătrunde in sala animalelo』 preistorice, dinosaurusul, reconstituit din scheletele găsite in argilele şi rocile muscelene, ne va cuprinde ochiul, cu imensitatea lui scheletică.

O șiră a spinăril, cât inălţimea unui pod suspendat, se sprijină pe patru picivare ca nişte socluri de beton. Paleontologia işi găseşte aici, cele mai rare, cele mai splendide exemplare, de specii cari nu mai există azi.

In salonul din mijloc, o balenă impăiată, Iși ridică gura imensă, către vizitatorul curios, dar neprevenit.

In vitrine largi și cuprinzătoare, decorate cu flora specifică regiunilor, specii diverse de animale stau incremenite in poziţii naturale, pe care omul de ştiintă, zoologul, ajutat de maestrul impăetor, le-a fixat, dela exemplarul faunei ecoatoriale, până la acela al tinuturilor polare.

Timp de ceasuri intregi, vizitatorul Işi plimbă ochii Intr'o minune de vis şi feeriei

Mii de animale, pasări, peşti si, in subsol, trei camere tixite cu minerale, cvarturi, etc. te poartă Intro lume particulară, diferită de cea zilnică, pe care o intâlneşti în fiecare zi.

Un salon special de etnografie te documentează, cu fotografii, costume şi vitrine, asupra vieții lapone, indiene și a triburilor africane. Măşti curioase, pe cari sunt zugrăvite, in roşu viu, animale fantastice, costume de ritual pentru dansuri sacre, pumnale, tobe sil tamtamuri, se găsesc strânse laolaltă, pentru a da o infaţisare cât mai totală a vietiii triburilor exotice.

E ora $121_{2}$; am iessit, prin sala mare, în stradǎ. Lumina e mai vie decât dimineata; aerul mai tare. Maşinele se lau la intrecere, care pe care să se depăşeascǎ.

Tineretul e reprezentat prin studenti sii studente, care au evadat din aulele universităţilor, la aer liber, ca să flirteze o jumătate de oră și... să capete, probabil şi poftă de mâncare!

Peste o lună, două, Bucureştii vor fi gata să vă primească şi pe dvs. cititori, in viaţa această multiplă, plină de frumuseł̧e şi farmec.

Fiindcă ,,Luna Capitalei", pe care DI Al. G. Donescu o inaugurează in luna Mai, se organizează pentru plăcerea şi bucuria noastră.
S. P.

## Juriozități

Săpături arheologice în Palestina Cu prilejul săpăturilor arheologice din Palestina, Intreprinse de Sir Marston, s'au găsit exemplare din primele incercări de artă plastică.

## Culoarea ochilor se schimbă

Cu cât un individ imbătrâneste, cu atât-culoarea ochilor se schimbă, devenind din ce in ce mai intunecoasă.

Din această cauză - spun savanfiii bătrânii văd lucrurile în... galben

## Mai civilizaţi ca noi

Cu toate că paginile istoriei sunt pline cu povestiri de răsboiu sic cu toate că răsbolul preocupă, incă şi astăz1 toată lumea, totuşi
există un popor care n'a participat până in prezent, la nici un războiu si care nu este obsedat de mania înarmărilor. Acest popor civilizat e poporul... eschimos.

## Cea mai puritană ţară

Se spune că Arabia ar fi cea mai puritană fară din lume. In această fară nu se găsesc bâuturi alcoolice, nu se fumează, şi moda nu suceşte capul femeilor. Lumea de aici trăieşte după indicațiile date de Coran.

## Crima pedepsită in diferite feluri

Pedepsirea crimelor variază de la tarả $1^{\text {a }}$ łară. In Anglia o persoană care poartă armă fără autorizație, este pedepsită cu 20 ani inchisoare. India trimite la muncă silnică pe 25 de ani, pe cel care fură o vacă, iar in China, e pedepsit cu moartea cel care a taxiat un pom de camfor.

## „Capitala automobilelor"

Camera de Comert din Detroit capitala automobilelor, - arată cu date statistice, că in acest oraş al marei industrii de automobile, somajul e in descrestere. In ultimele două săptămâni ale lunei lanuarie, peste 35000 şomeri au obținut de lucru.

Si tu, Chino?...
Pentru prima dată dela punerea in vigoare a legii pentru suprimarea narcoticelor o femeie a fost condamnată, in Shanghai (China) la moarte. Ea era o veche consumatoare de opium.

## Flota palestineană

La Haifa s'a lansat primul vapor modern al cărui posesor este Palestina. Poporul evreu n'a mai avut vapoare de pe timpul fenicenilor.

Alte două vapoare „Muntele Sion" şi "Tel Aviv" vor purta in curând, drapelul maritim al Palestinei.
S. P.

Colțul vesel

## Surditatea

Un Invătat care era surd, dar îşi ascundea infirmitatea, ascultă intr'un cerc de prieteni o anecdotă.

Când il veni rândul să spună și el una, supuse - in hazul general - anecdota spusă cu câteva clipe Inainte de altul.

Lumea se prăpădea de râs, iar surdul era fericit de succesul său.

## La joc de cărti

La cazinoul dín Sinaia, un cunoscut bogătaş din Bucureşti a casştigat in mai puţin de zece minute o sumă de circa 80.000 lei.

Unul din cavalerii de industrie ce mişună pe acolo şi cari nu aşteaptă decât astfel de prilejuri spre a putea tapa, se duse spre norocosul câştigător şi bătându-1 afabll pe umăr, plasa fraza stereotipă:

- Dragă prietene, împrumută-mi, te rog, 5.000 de lei până mâine searà!
- Cu dragă inimă, dar spune-mi te rog, cum mă cheamă ?

Evident tapeurul nu ştia.

- Vezi dragă in ce situaţie penibilă vei fi când vei voi să-mi restitui banii! Din prietenie numai vreau să te scutesc de o astfel de neplăcere.


## Trandafirul

- Splendidă femeie Georgeasca asta! Un trandafir minunat desvoltat!
- O da, un trandafir, din care fiecare a desprins cât $=$ o petală. Viitorului el sot nu-i va rămâne decât spinii!


## Regele poet

Ludovic XIV intrebă intr'o zi pe Boileau: ce părere ai despre versurile mele?

- Sire - răspunse Boileau, după ce cetise versurile; pentru Majestatea Voastră nimic nu e imposibil; aţi vrut să faceti versuri proaste, şi chiar asta v'a reuşit.


## Istet

- Nevasta ta pare să aibe o aversiune specială pentru fiul tău cel mic

El se apleacă, soptindu-i discret la ureche :

- O da; ea crede că nu e al meu
S. P.


## Destine omenesti

In editura Pantheon din Brad, a apărut zílele trecute cartea de răsunet mondial: "La Condition humaine" (Destine omenesti) de André Malraux, tradusă in romaneste de d G Minovici, sub a cărui ingrijire apare biblioteca "Ritmal Oremit".

In Franța, cartea o apaxrut pana acum in veeo 140 editiii.

Find tradusa in cele mai multe limb depe glob, e cunoscuta de intreaga lume culta. Dealtcum e semificativ gestul criticului roman d. Lovinescu care, după cat imi aduc aminte pană azi n'a dat nici la o carte o prefață. B mai mult, o prefaţa la romanul, „Destine omeneşti", Criticul Lovinescus - o considera - deosebită cinste pentrus sinc.

Şi iata ce spune D-sa despre carte, autor, traducàtor sí editură :

## Prefată

Editura Pantheon imi face cinstea de a-mí cere o prefaţă pentrus traducerea romanuIuí La Condition Humaine făcută de d. Gheorghe Minovici sub titlul Destine Omeneşti. Invitaţia o primesc ca un semn de preţuire dar o eludez cu lítera ei... Cunoscut prin cele doua romane dinainte, Les conquèrants şí La Voie royale, consacrat prin prestigiul revistei La no uvelle revue francaise şi răspindit pe toata in tinderea globului prin vehiculul unei limbi universale, André Malsaux a obţinut anul trecut cus La Condition humaine premiul Goncourt, care după cum se ştie, acorda cea maí înaltả ca valoare moralà șí ca punct iniţial de difuzíune - recompensa líterarả ce există in Franţa Scrítorul şi cu deosebire această operă nus ma ats prin urmare nevoe de a fi recomandaţi publicului romanese.

Asupra tendinţilor politice ale cărţii, aş avea, negreşit, obiecţiuni de făcut; trebus să recunosc insă că expresía lor artístică e cus mult prea puternică pentru a nus le domina, cu acea superioritate pe care o are intotdeauna arta asupra ideologiei. Căci ceia ce trece in primul plan in acest roman e marea artă a scriitorului, densitatea vieţii comprimate in ac ţiuní energice, desfăşurarea violenţelor uno iluminaţi, ciocnitile fulgurante de interese, staxpanite totusii de implacabilitatea destinului, intr'un still rapid, abrupt, färå literatură, nervos, care merge direct la ţel

Mărturisesc că aveam oarecari indoeli anticipate asupra traducerii unei opere de o stílistică atît de nudă, jupuită chiar de orice ornamentatie literară convenită; ca să scric aceste cateva randuri, am citit traducerea dlui G. Minovicí sí, daca mi se recunoaşte vreo autoritate, as dori să mi-o pun in accentul, cu care tin sax prezint publicului lucrarea traduca torului vrednicả de sobrietatea dinamicà a au toruluí. Editura Pantheon a ales decí o operz de mare valoare literară şí a incredinţat-o une miní ferme.
E. Lovinescu

Bucureşti, 7 SMartie 1935.

- On. Directiunea soc. „Mica" a binevoit a aproba un ajutor de Lei opt mii pentru şcoala prim. de stat din Baia de Criş, pentru care subsemnata directiune şi pe această cale ii exprimă deosebitele sale multumiri.

Direcțiunea
sc. pr. din Baia de Cris

- In com. Crişan se consirueşte un pod comunal peste vale in lungime de 14 m la care dl. Deputat Tisu contribue cu suma de Lei 7000


## Gânduri

Opinia publicả cunoaşte mai mult satu maí puțin, noile legiferarri puse actualmente in faţa senatului, intre care: legiferarea avortulut.

Opinia publicăa, maí ales reprezentanţii biserici, urmăresc cu asiduitate aceastâ lege, in care caţiva laíci interesaţí cautảa să introdusca unele dispoziţiuni contrar moralei, contrar legilor bisericeşti.

Am uitat că noul cod reglementat azí, este temelia morala de maine. O atare lege intr'o țară creştină, as trebusi să apere cus taxric virtutea, sâ ocroteascà família, să fie scutul cinstei si-al moralei; si mai pre sus de toate să fie in deplină concordanṭă cus legile divine.

Ceí cu conştinnṭa treazả şi cus bun simţ, - căci mai avem cattiva sí de aceia - aus protestat energic prin presă sí senat gandului ucigaş sif si-aus spus ultimul cuvant. Senatu1 a avut fericirea sả asculte problema creşinå privitoare la avort. P. S. Sa Alexandru al Lugofolut, a arătat celor in drep, intreaga problemă, privitǎ prin prisma legilor firii, a cinstei şi a voinţei divine. Biserica romană unitả şi-a spus cuvantul in repetate randuri. Senatul este deplin lămurit şị va jusdeca in dep inà cauză de cnnoştință şi cu toatå råspunderea.

Prevederile proectului: avort medical şt avort etic, cu alte cuvinte: asasinatul și crima, işị găsesc aapărători indâriití, carí se mândresc cus solutionarea desfraului. Vestalele sís siluetele işi aus de acum legí ocrotitoare; işi vor putea face de cap.

Suntem departe, foarie departe, de conceptía ce ar trebuí s'o avem despre femeie, ca mamă. Ne-am re'ntors la stråvechime : Pater familias, şí de acum vom putea limita copiii, dupả bunul plac: fie aruncându-í de stâncǎ: fie: taxindu-i in bucâţi, in sanul mamei lor. De va fi bexiat - numai unul - nu-mi pasă si s $^{1}$ daca va rymane in yiata; dar dacă va fí fatả, trebue aruncatâ. Ce abiz!. Departe de D-zes' am uitat cả un copil e binectivantare divinå. II considerăm ca un bleståm şi ca un oaspe incomod.

Astazzi nimícirea copiilor cari nus s'au născut incă, roadé la raxaăcina vieţị poporslui nostrus. Am ajuns la momentul sinistru al uciderilor in massă. Să nu usitàm insă : pedeapsa faxrădelegii ne va urmări. Sângele copitilo nevinovaţi, va fi asupra noastră sii a fiilor noştri,

## Stiri sportive

"Mica"-Corvin Deva 5-2 (2-0)
Rivalitatea dintre aceste grupuri s'ar spune căci eu acest match s'a terminat? Nu Va continua să fie meress o lupta din cele mai aprige şi să preocupe ambele echipe.

Daca la intalniti amicale sunt atat de darze, ce va fí la toamnă când se vor intalni in campionatul districtual ?

Bine ințăles ca in matchul de Durmínicả Ale Popescu n'a fost la in alltimea aşteptãtorilor, lui datorindu-se in bună parte relele de care a suferit matchul.

Dar să zícem cả in rep. I-a a fâcut greşeli f. maril le-a reparat in cea de a doua, si totuşi vådita superioritate a micei ne indritueşte sax-i acordảm o victorie bine meritata ssi dacă nusus scorul de 5-2, 3-2 a fost in mod indiscutabil.

Luind fiecare compartiment in parte la ambele echipe sii comparandu-le vom vedea ssi aşa superioritatea Míceí. Sǎ incepu cus portarii. Portarul Miceí a fost superior oaspeţilor, cu toate că n'a avut ce apăra. Cele douả blocajuri excelente ne face să spunem aceasta.

Linitile de fundaṣi aut fost egale. In schimb halfi si 'naintaşi sunt cus mult inferiori gazdelor căci in afarar de extremul stang Wall restul nici n'a contat (sí Kolcer a fost superior csu ceva celorlaltịi.)

Cum a decurs jocul.
Ostilitâtíle sunt incepute de Míca. Un hauds la centru contra oaspeţilor, mingea ajunge in campul advers sif portarul respinge cus gres.

## ucigașe

Astăzi nu avem nevoe mai mare decat de mame; de mame care să-şi implineascã datorinţele in mod conştencios şi ideal. Tipul sfințenici viitoare a femeii va fi acesta, şí de acesta avem nevoe mai mare ca oricand. Se impune: abnegație, martificare sî suffet curat, in opoziţie cus plaga desfranảrii din lume. Aceastả comoară de virtuțí ar trebui, şí e necesar, să fie suţinută nu numaí de Bisericaza, cí şi de ceí chemaṭí să aducã vie-o lege in acest sens.

Viaţa familiară creştina ar trebui sả fie pătrunsă de sfinţenia femeii, care să-şí implineasca ideal, datorințele de soṭie. Ar putea oare să aiba vititor un popor a căruí că minusi ${ }^{1}$ familiare stass mute - lipsite de copii $-s^{i}$ in a carrui san se aduc legí atat de criminale .

Dela Heistos am invattat ce este: ,,mama" pentru familie ; sis tot el ne-a spus cà numele de „mamă este sfant innaintea tuturor. Dacả ar cunoaste adevarusile eterne \#si altic sitar da cel pufin seama ce inseamnă mama pentru vitorul unei națiuni. Saus vrem - ca poate ca mâne să nus maí fím - să nus mai existằm ca naţiune - ? Atunci da!; nu se poate o maí eficace lege, care sä-sí atingă cus precizie scopul, decat aceasta legiferare impotriva firii.

Nus ne trebue noual mame, cari nu cunose nimic in afară de cinematografe, de teatre, de localuri, de jocurí şí de corso; in timp ce unicul copil - daca peste tot 11 are - invaf̣ă toate frivolitâţile şi uşuraxtatea morală.

Nu avem nevoe de femeí și mame alcoolice, . . . si sunt deghizate sí decazute, nu! Ne trebuesc şí avem nevoe de mame cari să prívegheze la leagănul copililor lor, vitorií stalpi aí taxuií noastre. Vrem mame cari din suffetul lor, să radieze spirit sí Lumină, asupra odraslelor sii a intregii famili. Ne trebuesc mame pàtrunse de spiritul lui Hristos : si mai presus de toate, avem nevoe de legí creştine in acest sens cari sả impună sịi sà aşeze in lumina legea divină.

Contsar, suntem caláaii neamulusi nostru s'ne vom asuma grea răspundere. Peitea ta, din tine Israile!
V. Ungureanu

- D. Vaida va infiinta un nous partid politic.
- Afacerea Skoda se afla in discutsia cameref.

O actiune a Micei, Teucean trage un schut in bară, mingea revine in teren, trage Bortos de la distanṭä, un nou schut milimetric peste Bară.

Un faul de la 30 m , urmat de un hauds dela 25 m , suuct tâls exploatate raxmá oând făăă rezultat.

Unul din mijlocaşi oaspeţilor Korsdy, ridicà piciorsl la capul lui Barcí II. şí arbitrul acordă lovitură líberă, Corvinull părăseşte terenul pentrus a revení după doual minute, Publícul este indignat de acest fapt, dar nus trece mult sí din nous acordă il $m$, in imprejurăríle următoare : Era o minge "la mâlai" şị cade intre fundaşul adversar și Maier acesta a fost hauds dar odata ce pe primul il fluserase... de pomană pentrus ce nu l'a trecust cu vederea acesta?

Era un match amícal şi Dlui cred că stie cän astfel de ocazit nu se fluerà primul st al doile goal din lov. liberă.

Și astfel rep. I-a ia sfarsit; la poarta gazdelor aut fost douả cornere fărả rezultat.

In rep. II. jocul pare mai vioi, D1. arbitrus maí corect nu maí flueră aşa des incat jocul are o alta infatisare. Nus mult de 1a incepere Wall deschide pe Kolcer care marchea-
za imparabil. 2.1 pentrs Mica. ză imparabil. 2.1 pentrus Mica.

Peste douà minute dupà acesta o actiune a gazdelor, Teucean centreazal şi Maier marcheazả 3-1 pentru Mica.

Un faul de la 18 m . bătut de Bortos pe langa bară.

Corner pentrus gazde, bǎtut de Teucean enotat.

- Duminică 31 Martie se va sfinṭ troita din Mesteacản.

Se joacả pe sus şíambele echipe pierd, vantul le spulberà orice actíune.

Mingea e la Trifu miniu. 75, acesta centreazal sí Teucean reia direct marcand in colturl stang cel mai frumos goal al zílei 4-1 p. Mica. Se joacar cảnd pe un teren cand pe celalait, ambele echipe ratand cate un corner O noua acţiune a Micei: Barci II. e deschis, centreaza pe jos in fata portị sii Teucean care urmărea de aproape stabileşte scorul p. echipa sa $5-1 \mathrm{p}$. Mica.

O acṭiune a Corvinului se termină printr'o bară. La o minge ce venea cu efect atat Sturek cât şi Haiduc se uita unul la celălalt si Woill profita marcand astfe al doilea goal pecetluind astfel soarta partidei.

S'aus remarcat de la invingători: Tewcean, Zaslo, Haiduc si Barci 11. iar dela oaspetí, Wol, Kolcer, Schurger (Giurfi) si Masalcu Arbitrajul Dlui Ale Popescus cred ca lasǎ de dorit.

Formatiifle. Mica: Mocuta, Zaslo, Sturek, Mateş, Trifu' Haiduc, Barci II. Vancea, Maier, Bortos, Teucean.

Corvin: Boitor, Masalcu, Schurger, Trifu, Kolcer, Korsdy, Bucusescus, Masalcu 11., Steiner, Kosoy şi Woll.

Dumitrescu.

## „Acțiunea Românească" la Tebea.

„,Actísnea Româneascax ", instituțic pentru culturalizarea masselor, a trimis pentru zitua de 24 Martie c. pe unul din cei mai valorosi propagatori ai canteculuí romanesc, pe D1. Mihail Vulpescus - Rassinărean de origină, - profesor la Academía de muxicà din Bucusreşti, a venit sả ţină o conferinṭă din domeniul cantecului romanesc, la Tebea şi Brad.

Conferinţa nus s'a putut tine decalt la Tebea, la Brad va veni cu altä ocazie şí - cum spune D-sa - va veni cu drag prin aceste meleaguri , pe unde fiecare loc povesteşte cate-0 paginả tristà din istoria suferinţelor poporului român din Ardeal".
DI. Vulpescus s'a achitat de indatorire intr'un chip straluctt. Ca unul care sita petrecut copilaria la sat sis ajutat de bogâţia cunoştințelor easştigate in Franţa, unde a petrecut 20 aní ca profesor sí membru al Soc. de Muzicologie si Soc, de Etnografie si Traditiuni pooulare din Paris, a electrizat sala tixitả de popoz sii caţiva intelectuali din loc şit jur, plimbandus. ne sufletul prin campul cus nepreftuite mărgăritare ale cantecului popular românesc. Analizele faxcute de Dsa, intre'o formà de expunere magistrala si cus competentia de nediscutat si demonstrand cu vocea-í de clopot de bronz, moinstrante dovezile cả, cantecul popular, oricare reinoesste dovezíe caindeantectr populaz, oricare vintele sil sonoritâtile limbei respective - sufletul raseí in mijlocul căreía s'a născut.
N. Iorga, in prefaṭa data unusi studiu muszical al dlui Vulpescus cus titlul "O nuntă paganã in comuna Lupşani jud. Ialomiṭa, zice despre dl. Vulpescus "Iată un om, feciorsl unuí preot de sat, care a căpartat in cel mai inalt grad darul cantecului sisi care se apropie mai mult de cantec sil de tot ce-1 intovărăşşşte, cus sentimentele omului da acolo. Nus teoretician obiectiv, ci artist subiectiv, el nu se sfieşte să spue cä ariíle, cantecile populare romanești intrec in frumuseṭi pe-ale tuturor nea murilor pămanntului sí asta s'o şí dovedeascà! ${ }^{\prime \prime}$

Aprecierea marelui nostru invățat e o distinçic pentrus dl, prof. M. Vulpescu.

Pentrus onoarea ce mía făcut ii multumim sis dorim să ne anunṭe cât de curand venirea D-sale la Brad.

La aceastà ocazie a cântat şí fanfara Soc. "Mica" achitandur se muţumitor.

Gh. Pârvu, prof.

## CINEMA „ORIENT" ${ }^{68}$ BRAD

## Duminecă 31 Martie 1935.

CONRAD VEIDT

