## Sfintirea troitei din Mesteacăn

Duminică 31 Martie c. s'a sfintit la Mesteacăn troifa ridicată cu ocazia comemorăvii unui secol şi jumătate dela vevolufia lui Horia. La ora 11, după ce s'a oficiat la biserica ortodoxă din comună, Sfanta Liturghie; pororul impreună cu fruntaşii comunei şi cu pomorul imprewnă cu fruntasii invecinate, in suwetul clopotelor si al toacei bisericii, au mers la locul unde a fost vechea biserică, arsă de unguri in 1848, depe dâmbul de lâng ă soseaua nafională Brad-Tebea

Act. s'a făcut sfinfired troitei, si a fantânei care a făcut-o biserica div Mesteacăn. Slujba a fost of iciată de un sobor de preofi, in frunte
cu protopopul Zarandului $d$. cu protopopul Zarandului d Ion rudrei. Tot cu aceasta ocazie s'a of iciat un parastas eroilor Horia, Closca si Crisan, precum si eroilor din Mesteacăn căzufi pe câmpul de luptă fn războiul intregivii neamului. Seria cuvantarilor a des-
chis-o d prototod Ioan Indrei. D-sa d. protopop Ioan Indrei. p-sa accentutază asupra imbietul român.

Maivorbesc: d. C. Ciocan


Atunci s'au adunat moşii şi strămosii nostri aici. la sf. Biserică, nu la teatre sau la hoteluri, și aici s'au rugat la D-zew, cerându-i binecuvântarea preotului şi intăriti cu aceste ajutoare au plecat să scape de jugul care $a$ păra atat de greu pe grumazul lui.

Vô̂ sunteti viitorul fйrii, iar să Vă ajungefi idealul care $\hat{\imath}$ avefi puneft-vă increderea in Dumnezeu. Iar de vefi ajunge in posturt
minte si de bietul popor de jos; uu vă uitaft cu dispret către acet din mijlocul căruia v'afi ridicat. Pildă vie să vă fie sirămoşit - pe care it sărbătorim azit

Programul se incheie apoicu catteva recitarr şt frumoase cantări executate de elevit liceului dín Brad.

Participant.
tảrirea țăranilor, îi aparţin aproape în întregime lui.
in 1862 întâmpinând rezistențả în cameră, la legea ruralả fácutả de el, din partea ambelor partide: liberal ș̦i conservator, nu se dả învins şi convinpe pe Domnitorul Cuza și face lovitura de stat din 2 Mai 1864.
..Și cu câtă caldură sustinuse el legea rurală, - cauza țărănească - în camegea rurala, $\begin{aligned} & \text { Mai cauza } \\ & \text { rà, la } 21 \text { Mai }\end{aligned}$ :
,,Fie-vă milà de cet tret milioane de tärani, cari cut femei şi cou pruncit lor, deşi finutti ajaral si departe do desbaterile noastre, au ochit affintifi asupra dealulei DMitropoliei,. ca asupra soareluí mânturirit ssi Vă întínd mâinile.

O ! Nu dråsnuiṭi brazda de pământ trebuitoare hranei ṭảranilor. Gândıṭi-và la durerile, la lipsuriie trecutului lor. Gânditi-và la originea averilor Dv. Gândiţi cà cea mai mare parto o datoraṭi muncii și sudorii lor.

Şi sá nu credem, domnilor, cǎ printr'un vot al nostru am îneca pentru veci dreptul tàranilor. Nu domnilor, dreptatea nu piere, ca ranilor. Nu domnilor, dreptatea nu piere, ca întocmai ca și Christos Dumnezeu, ea va învia

Kogălniceanu și-a iubit mult neamul,
a muncit şi a suferit mult pentru el.
$E$ un exemplu de idealism şi abnagatii.
$E$ un luceafăr care va lumina multe veacuri calea generațiilor române, viitoare. Datoria noastrá e să nu-l uităm. Să cảutảm să-1 cunoaştem bine, spre a-1 lảsa integru moștenire prin şcoli, ca pe-un odor sfânt, in sufletele generatiilor ce vor urma.

## Programul „Săptămânei

Cărți" în toată țara
Iniţiativa Majestăteci Sale Regelui Carol II-lea -- de a insufletí sărbătoarea „Sinptǎamanei Cx̌ţist -- organizata prin Fundatile Cultutale Regale cus concursul scrittorilor sil editorilor, incepe anul acesta in zius de 12 Mai 1935.

Toate librarrifle vor fi impodobite nusmai cus caxrfi romaneş̧ti in aceastả săptâmană -- atat clasicí cat sị de bună literatură contemporană. In toate cenireie, la indemnul domnilor prefecţi, primari, preoṭi și profesori, vo: avea loc sereatori sit conferințe privitoare la cuilura romanească șif la comorile literaturii noastre. Vor participa tofí intelectralifi, alcă tuind din vremé programul localnic al acestei acţiuni menite să atragà atenţiuneas deopotrivă asupra valorilor din inteeaga noastrå literatură cat şí asupra talentelor regionale. Pretutindent unde va fí cus putinṭa va folosí acest prilej penters intemeieri de biblioteci publice sat pentru intregirea inzestraxrei celor existente. Un comunicat special al Ministeruluí Instrucṭiuni va arăta amănunțit cum trebueşte să fie accastă sărbătoare din toate şcolfle. Din difesite centre aus inceput să se alcaxtuiascả comitcte de actíune, pentru ca anul acesta tafaptuirea unel bune organizărí să intrunească toate puterile celos conştienţi de menírea acesteí sărbătorí. Astfel ia fuinṭă o datină nouă dintre cele mai frumoase si mai folositoare teturor. Uniunea Fundaţilor Cusiturale Regale va culege informaţiuni asupra condiftiilor in care decurge „,Saptămâna Caxtcii" in toatà tasa, referind celor in drept asupra sträduinṭelor şi rezultatelor aşteptate.

## Cronica medicală

## SIFILISUL <br> si căsătoria

de dr. P. Solo (S, P.)
Problema cǎsătoriei in legatură cu sifulisul a fost foarte des desbaxtutà sil se purte incă zilnic de nenumărate ori. Şi aceasta cu drept cuvânt, deoarece sifilisul nu numai că atinge in special acea parte din populatia tânărrà sau in plină vârsıă care in mod firesc se gândeşte la insurătoare, dar cste ş̣ o boală care prin natura, manifestatiunile si consecintele ei, interesează pe intreaga familie pe care bolnavul o va molipsi sii mai ales copili care ror rezulta din časătorie

Este astăzi ş̧tiut, copiii născuṭi dintr'o familie in care unul din parrintil este sifilitic, moştenesc la rândul lor, boala care se manifestă fie din primele clipe ale vieţii, fie mult mai târziu. Copiii heredo-sifilittei vin in genere pe lume slabi, debilitafi, de multe ori fnainte de termen şi sunt mai predispuşi prin aceasta la orice boală şi scombă mai uşor decât cei sănătoşi.

Prin infectia pe care au mostenit-0, ei vor purta diferite tare nervoase, mintale, iar din ei se vor recruta mai târziu, un număr foarte mare de debili mintali, imbecili, id opjii dementi, paralitcic, etc. - Dir adesea - si mai ales primii copii sunt născufi morłi, Sifilisul este aşadar, un faclor foarte important al mortalităţii infantile.

Sotia sau sotul bolnavului pot, deasemenea, să contracteze boala unul dela celălalt, Prin urmare, spre deosebire de alte boli grave ca diabetul si cancerul, sifilisul nu interesează numai pe individul bolnav, ci toată familia si descedenta sa. Se vede deci cât de imporlanta sii de delicală este problema cǎsătoriei pentru sf filitici. Aceasta nu înseamnă că sifiliticul nu trebue să se însoare sii nu trebue să aibă copif. Astǎzi se admite că acesta poate creia o fam:ie şi copii sănătoşi, dacă \{mainte s'a tratat riguros de boala de care a suferit. Nu ne vom ocupa in cadrul acestui articol de infectia caxpǎtată după insurătoare, ci numai de acela căpătatǎ inainte.

Tânărul sau tânăra infectată de sifilis vor trebui să amâne căsătoria, până la complecta lor vindecare. Durata tratamentulut fiud In general de 4 ani, bolnavul va trebui sằ se supuie in mod riguros și permanent la acest tratament și să-si. facă după fiecare serie de injectii, o analizul a sângelui (Bordet Wassarmanin).

Dacả bolnavul a urmat tratamentul complec sii toate analizele s'au arătat negative,
mai rămâne o ultimá probá de facut : analiza lichidului cefalo- rachidian care se obţine pria punctie lombară. Dacă sii aceastáa ultimáa anali ză este complect negativé, atunci bolnavul se poate considera vindecat și căsătorla poate sर̆ aibă loc.

Fireste, aceste conditiuni puse in calea căsăloriei tinerilor bolnavi nu sunt uşoare de realizat şi nici nu uşureaza căsătoria. Timpul endelungat de tratament şi scumpetea lui' des curajează pe multi. Pe de de aliă parte, mulf pacienit nu se consideră bolnavi, decât atâta vreme cât au manifestafiuni tle boalei și din moment ce acestea dispar se consideră vindecaţi şi părăresc tratamentul. Cu foate aceste greutâti trebue să lupte medicul. Pacientul trebue să fie luminat asupra gravităł̧ii boalei lui, asupra consecintelor grave pe care le poate avea asupra lui și asupra Intregei familii, pe care o va creia. Un tratament indelungat, continuu sil intens este singura chezassie a unei insănătoşiri complecte şi a unei familli sănătoase

## Soarta unor năcăjitio

Există atatea suflete in tara româneascǎ! Sunt atâţia oameni, dintre cari unil se complac in lux sị veselic, iar altfii cerşesc, flămânzind pe la colturi de stradă. Și durere, printre cei ce flămânzesc se află și majorilatea invalizilor de răsboiu din Ardeal. Luplători devotaṭi, sub culorile ce le-au fost impuse şi-au perdut cea mai mare parte din viată prin tranşee străine si cu dureri grozave şi imfirmităti accentuate s'au refntors la vatra strămoşească. Au fost nemuritori in bătaia plumbilor ofrăviti și in blestemul lui Dumnezeu, iar azi, pleritorl de foame pe drumurile unei fări unite pe veci

Dar oare ce determina pe selectionari Invalizilor să Introducă pe cei din Ardeal într’o clasă inferioară, creiată intenţionat pentru (i) gratie căreia sunt remunerate cât se poate de slab ? Singurul criteriu de judecată in acest sens, e că au luptat sub steag străin, după cum se aude in surdină ?.... Dacă este aşa ne mărginim a intra mai adânc in conştiinţa acelor oamenl ce judecă astfe, mai ales dacà sunt militari - sì aruncăm un zâmbet de dispret celor ce vor inchide ochii odată cu pagina murdară a unor vieffi ce nu și-au dat seama de rolul ce-1 aveau !

Comisiunea, ori consiliul de revizie a invalizilor din Deva pentru Jud. Hunedoara --nu-si aminteste de ultima revizie sí de proceteele nepermise intrebuinţate atunci?

E uman ca in fała unor ciungi, ologi, orbi etc. să râzi ironlc şi sgomotos? Să debitezi ironil pe contul acelora cessi-au jerfifit viata şi sănătatea pentru gemeraţile actuale. Şi apoi să-i clasifici la vola intâmplării ?

Câtả abnegatie trebue să fie posedat aceşti invinṣi ai sortii pentru a nut-şi descleşta falcile otelite, cǎci mâinile le sunt multora ampurate și cu hotăräre sǎ-şi spună cuvântul prin fapte! Ce putea să aștepte această turmă ciopâttitǎ dela ghiftuiții unei epoci ?... O intâmplare concludentă a mizeriei ce indură:
„Palid, cu ochii in gol mă opreşte un drumet obosit şi cu mâna tremurandă îsi desface haina sdrenţuită, pentru a-mi arăta ranele provenilte in timpul răsboiului pentru intregirea neamului. Trei tăeturi adâncl formau o privelişte sumbră, sub mâna stângă. Şi câtă durere suferia acest amărât căruia nici până azi nu iau fost extrase schijele! Veşnic puroiază rănile şı omul nu poate întreprinde nimic. Flămând, issi aminteşte de trecutul fermecǎtor al său şi acum la interval de trei luni -- cu intârziere de şase -- işi primeşte 270 lei... o nouă ironie...

Oare nu e rusinos pentru cei de sus ca azi încă să se mai prezinte asffel de tablouri intr'o tară civilizată? Cei de azi nu vor deloc să Inṭeleagă jertfele enorme ale înaintasilor şi dacă vor, nu încearcă nimic concret pentru cei lovití de soartă -- nu pentru ei -. ci pentru glia pe care trăesc paraziţii şi din care extrag milioanele cari servesc la Insăşi dărâmarea natiunii noastre ? !...
ână cẫnd ințeleg conducătorit să ignoreze această chestiune primordială prin as pectul ei şi inallłătoare prin jerffa depusă pe altarul patriei?

Credem că ar fi timpul ca sil acest nenorocifi să se bucure de o soartă mai bunà si mai umană.
A. 1lieşiu.

## Gânduri fugare <br> uitate...

stire banala pentru zilece de azi Comisia monsmentelor istorice din Franta a decis ca, din fondurile eí, să reclădeaseă, in parte, Palatul dela Marly, ridicat de regele Ludovic al XIV-lea şi distrus de marea revoluţie franceză.

Din mormanul de căraxmizí și nă mol, peste care a crescut maxrăcinís şí cucută, poporul francez desgroapa o alta pagina vie din istoria ei.

O altă veste maí putin banală sị mai ,,impresionată, vine de peste Ocean : Copiií de scoalǎ, đin oraşsl Saint Louis, affand cả locu inta in care sí-a scris duioasele lui versuri, poctul Iohn Mansfield, este in primejdia de a fí condamnată dăramărií, ca să se facã loc unui block-house, aus intreprins o colecta intre ei, strangand un fond destul de insemnat spre a o cumpara sí transforma in muzes.

Cate comorí uitate n'avem noi? Cine se mai gandeşte la ele? Cine mai doreşte oare sax-sì improspăteze suffetul, petrecând câteva clipe in incarperile in care a scris un Eminescă un Iosif, un Vlăhuţă, nemuritoarele lor versusi? Saus unde Caragiale caracaturiza societatea di zilele lui? Sau unde Xenopol a scris istoria tomânilor? Putiní sunt din aceştia.

Noí nici nu sstim, de pilda, unde sit: a scris Iosif "La arme", saus Eminescus "Luceafărul", căci nu este nici un indicís măcar: 0 placă simplă, care să reamintească trecătorio despre comorile custurale, fäurite in acele bine cuvantate locuri.

Cultura unus popor nus este indeajun servita, prin ridicarea de ziduri, pe frontispiciul cărora dorm posomorate, inscriptiifle "Scoală"

Scoala nu este totul; ea e numai in ceputul - primul pas spre culturax. Dacả ne vom oprí ací, n'am fácut aproape nimic. Sete pe care scoala o deschide trebuse satisfăcuta prin purnerea, la inderoâna tuturora, a nesecatelor isvoare de comori uitate, aşa cum fac toate naţiunile din Occident.
S. P. B.

## Coltul vese

## Servitoarele de azi

A intrebat cineva de mine?
-- Da, a venit un domn sí a spus cí vsea sax vorbească imediat cu dvs. I-am spus cả suntetti in bae. N'a vrut sà creada.
-- Ș ce-ai fácut?
-- L-am pus sả se uite prin gausa cheif. Nusmaí după ce v'a väzut goală, s'a convins sí a plecat...

Dă-i Doamne, viaţă lungă!
D. Burtảverdescursảmanand vađduv, s'a insurat cu bučrtäreasa sa. Dupà catva timp murind sí cea de a doua sa soffic, se căsător tot cus o bucătăreasa.

Ajutoarea bucaxtäresei fus surprinsà introo zi de Burtăverdescus, in fata icoanei, rugandu-se

- Dǎ-í, Doamne, viaṭa :ungă staxpânus

Ius mex.
Pläcut surprins, Burtăverdescus o intrebà:
. Dece te rogi d-ta pentru mine?
-- Am rugat pe Dumnezeus să va dea Viaftă lungă ca sâ-mí vie sì míe rândul să mà fac coniţa dvs.

## Antimilitariste

-- Nu-mi place deloc, Anico, eal aî un iubit mílitar.

- Dar, dacă nu vả plac mílitarí coniṭă, dece tinef̧i un maior ?


## Răsbunare

... Mie să nu-mi spui minciunit eşti insărcinatã.
-- Dar sí dvs. suntȩ̧i insărcinatã, conița !

- Bine, dar tatall viltorului mets copil este domnul.
-P Pai tot domnesl e sit tatel copilulus mes...

Lo fi uitat cealaltă

- Níci n'aí intrat bine la mine in servicius sị ai si inceput să-tí faci de cap. Am găsit in patul tax un barbat.

Nu sstius nimic despre asta, coníţa. L'o fí uitat acolo, servitoarea cealaltả

## N'avełti nici o grijă

N'am nimic impotriva faptului că ai un iubit, dar nus vreaus să-1 văd mereu prin casă.

N'aveṭi niciolo grijaxa, coniţă, căci eu am obiceitul sä̈-i schimb sepede. S. P.

Scoala superioară de Comerț din Hateg
...Accidentatul ținut al Hategului poseda o şcoalâ, a cărei menire era să menţina vie, aprinsă sị curatả flacăra romanismuslui in inimele celor de pe aceste meleaguri istorice. Si cate lacrimí, catà durere, câţi neispraviţi aus raxmas graţie desfinnṭarrí cíudate a acestei școli. Clădire modernă, profesori distinsṣí şi pregaxtitì, elevi sârguincioşí, das sărmani, plecand adesea cus malaitul in traistǎ, lasand plugul in brasdà pană ia reîntoarcere, internat model şí totuşí , "democrałłi profitori" as tinut ca această fermecătoare vale ísłoricǎ să devină o vale a plangerii şi a intuneticului. Cine a fost acela care a indräsnit sâ profaneze 0 intreagă pleiadà de martiri aî acestuí tínui sfant neamului romanesc ssí căruia ar trebui sà-i fie recunoscàtor? Căci vrem să se ştie un lucru. "Dacả s'ar face actualmente o statisticà al elevilor şis studenţíor din diferite colṭuri de tară s'ar consfata cus regret şị ruşine că majoritatea satelor noastre n'au níci măcar un singur intelectual naxscut şì crescut din sanul lor". Dar oameni de inimă s'au ivit la conducerea sit prin dragostea lor de acest ţinat au 'deschis din nous porţile luminifi. Astazi avem din nou şcoală.

Astazzi, cand la carma Ministeruluf Instrucţiunii glasul necajjitilor din Valea Hațegului a avat ecous sil ni s'a dat satisfactil, vrem să .cunoaştem şi pe interpreţii dorintelor noastre chinuite sit cus drept cuvant să- $\ddagger$ numim de adevăraṭi amíci ai poporului din Valea Hategului.

Un not fapt ne ingrijoreazal de prezent. Din aceasta regitrne nus se află pe băncile şcolii decat cattiva tínerí, case de bine de răus urmează căteva clase sí se reintore de unde aut plecaf. Oare urmaşii străbunil s noştri să nu fie capabili de nimiç... $\$ 1$ truda lor va trebui sã fie o veşnicả irosire a forţelor pe brasda umedả ?... Credem că nu!... dar in această credinṭă am vrea să fie sprijinită prin fapte de caltre acei ce ne conduc.

Haţegul simte nevoia palpitaţiei tinereştí a copiilor crescuţi pe meleagarile sale şí if aşteaptä ea şi in teecut cus inima deschisă. Saxtife pustii vor fi iaraşi cooul culturii romaneşti desfassurate cus entusiasm la poalele inzepezite ale Retezatuluí.

Şcoala superioarà de Comert I. I. C. Brätiants, sita redeschis posţile ferecate in cadrele unei mărete zile de sărbătoare, siti-a reluat activitatea de odinioarà spre binele neamului sị a flinutului nostru, teatat cu nepăsare şi vitregie de caltre tofi şi in toate timpurile. Sorin Ră coală

## Aninoasa-Hunedoara

Inspectie. - Sáptämâna trecută, d. subrev. şc. I. Gh. Munteanu, a inspectat ssc. primară din loc, rámânând f. mulṭumit de fe lul cum înv. își fac datoria. A inspectat cl. 1-a, a 111 -a „A", a V-a ssi V1.a, conduse de înv. S. Savu, rezultatul fiind notat cu „bine" I. Trifan, „f. bine", I. Câlin, "bine" şi E. Ghişoiu, "f. bine".

Culturale, - Duminică 31 Ill, 1935, a avut loc şedința cercului cultural. ,,Aninoasa، " la grảdiniṭa de copii din loc. In şedinṭa intimá d-na înv. Maria Barbu, a ţinut o lecţie de lucru-manual „construcția casei". Membrii cercului au socotitoo într'adevàr de model și au calificat-o cu f. bine. A vorbit d. înv. C. Dimitriu, despre "Educ. şi ereditatea". Dupá masa comunả sa ținut şedinṭa publică la care a luat parte un numeros public in frunte cu domni ing. Măru și Arghir. Micile eleve și elevii au executat programul artistic întocmit de d-na dir. M. Barbu şi d-ra A. Popa, într'un mod cu totul surprinzảtor de frumos. S'a jucat piesa: "Curiozitatea pedepsità", elevele fiind îmbrăcate în costume pitorestii. 'Dansurile "Hora strảmoseasca", "Hora lui Cuza", "Sârba", etc. au fảcut o impresie din cele DI. înv. dir. M. Bogza, despre "Școala ssi familia".

## Antagonismele imperialismelor

Conflictul dintre Italia şi Germania a devenit acut. Incercările de subminare ale dominatlei italiene in Abisinia, sunt tot mai actualizate, de jocul subteran, al politicei Reichului.

Ducele se află in posesiunea actelor diplomatice, cari cǎutau să livreze Abisiniei instructori m litari, avioane, mitraliere și care de luptă.

Politica italiană care a sprijinit făt $\$$ Inarmarea Ungariei, e incă vie afacerca furniturilor de räsboi, dela Saint Gothard - se vede surprinsă de aceasiă lovitură dată cu abilitate.

Quvernul italian - scriu ziarele - va protesta energic, printr'o notă adresată ministerului de externe german. Ne intrebảm insă, ce eficacitate are azi, protestul italian şi dacả in fała duplicitaţii hitler ste, simplele note diplomatice, pot avea un efect valabil. Fiindcă o retractare, chiar categoricà dată in palatul depe Wilhelmstrasse, valoreaza aidoma deselor declarafii ale politicianilor nazişti, desminlite totdeauna de faptele deslăņuite ulterior prin surprindere.

Assa a procedat cancelarul Hitler acum - săptămână, când a iscălit decretul-lege prin sare se introduce serviciul militar obligatoriu pe intreg teritoriul Rechiului, aşa a procedat cu nota trim'să prin emisari de incredere, negusului dela Adiss-Adeba; aşa va continua, pe furis, să ałâłe şi de acum inainte, agitând o politică imperialistă.

Faptele prodase in ultimul timp sunt concludente pentru pozitiile imperialismelor. Italia șı Gurmania stau fată in fałă, scrutându-se reciproc; ascutindu-şi in taina baionetele.

La discursul inaugural, finut de Musolini cu ocazia aniversărli a 13 ani dela revoluţia fascistả, a declorat:

- Poporul italian vrea pace și prosperitate. Prin ele vrea să-şi asigure continuitatea istorică și să imprăştie in lume cultura latină civllizatorie. - Să nu se uite Insă, cả pacea aceasta, pe care o dorim, se sprijinå pe cateva milioane de baionete!

Vasăzică, declarația pacifică a ducelui

## Idealuri noui

Pare atåtât de banal acest titlu, când ştiut este că buimacii şi monopolizatorii naṭonalismului au afişat la toate răspântile cuvinte asemănătoare sau a caxror rost se reducea ta acesta. Și-au aruncat iluştrii apărători ai democrą̧iei haina fumurie şi îmbâcsită de funingine, luând haină nouă, ce tentează şi pe cei mai exigenţi in materie de nationalism. (Dacă nu am fi prea tineri, le-am spune: „Ce copil naivi").

Idealurile României nu trebue confundate cu idealurile indivizilor singuratici, ce caută prin făjărnicie şi manopere archicunoscute să capteze insăşi sufletul nației. Idealul Româniel, nu e fericirea câtorva maeştri al misticismului şi scopurile unui neam nu se confundă cu scopurile unei famili. Nu haina nouă pe care o imbracă unli, denotă interiorul lor, nu noutatea acestei haine va captiva pe cei multi. Idealul României e altul decât preocupările absurde dn ultimul deceniu. Cei muitt, gloata obidità și injosită de toti criminalii cu strae negre şi cei puţini -- ieşiţi din gloată -- nimic t ti de către tofí nemernicil pentru a nu putea cere ridicarea păturei din care se trag, işi dau perfect de bine seama de cursa ce li se intinde de atâta timp.

Fiecare organizaţie, flecare club, de extremă dreaptă sau stângă, fie chiar partid de mediaţune, a min!tit minciunile alâtor generaţii ce s‘au perândat la locurile de răspundere sil-au ocupat fotolile pervertite şi ele au format ídealul României. Ideal plămădit de către sbiri ${ }^{1}$ poporului sil cârpit cu tot ceeace aflam prin străinătałṭi mai excentric! \$ nimeni !... doar câteva glasuri al câror strigăt a fost inăbuşit cu forţa. De ce să vorbească Românul când ocupatia lui e alta şi când idea-
e tot atât de net răsboinică şi de infumurată ca orişicare declarafie a conducătorilor de azi ai Germaniei.

Cămăşile negre au declarat răsboi cămăşilor brune. Cele două politici au intrat in conflict. Nu e numat un conflict de idei, care desigur, rămâne până la sfârşit hillar, când se ştie cât a imprumutat Hitler din regimul şi tactica fascistă, ci e vorba de o criză mai profundă şi strict economică.

Germania vede in marşul ducelui spre Africa, inceputul unei politici anexioniste coloniale, o sporire deci, a debuşelor.

Pe terenul acesta strict economic se dă lupta. Germania e inăbuşită din cauza une supraproductii manufacturiere, care nu-şi găseşte pieje de desfacera.

Recent, imperialismul nipon, a lăsat să se vadă din noile declaratiil ale reprezentanților ei, că intr'un viitor conflic armat cu Germania, nu-i va lua apărarea.

E un dublu joc politic care a surprins si o inevitabilă demascare. Fiindcă, deocamdată, interesele Japoniei concordă cu interesele Germaniei. Conflictul va deveni acut in momentul in care unul din imperialisme va triumfa. Procesul acesta e in ordinea strict logică a istoriei.

Şi lucrul acesta, fireşte, se inglobează perfect in această tendinţă a puterilor imperialiste, de a ajunge ca şi in politica economică, prin acumulare de plefe şi suzeraniliăţi domeniale, puteri politice monopoliste.

Azi, atât Japonia cât şi Germania, nu văd cu ochí buni, o expansiune economică a celorlalte state, care le-ar diminua influentele din răsărit sii le-ar împiedica politica de stattampon a Manciu-Koului, in spre granitele sovietice. Și Japonia azi mai ales, când, a reuşlt cu sfortari imense si jertfe economice, să concureze Amerlca.

Primele ostilitatati intre puterile imperialiste au inceput: Cămăşile negre fasciste sunt pe picior de răsboi cu cele brune. Vor incepe să sune goarnele măcelului sau bunul simt al popoarelor va Impune politicianilor să se astâmpere ? (s. p.)

Lul lui de guvernat şi spoliat este de a calştiga sị munci pentru guvernanti, al căror ideal e să ruineze pe acela ce aşteapiă binele in virtutea recompensei reciproce și a dreptului moral.

Idealul României trebue să fie nou prin structura sa şi acest Ideal trebue aflati Nu e cazul să imprumutăm până la veşnicie dela străini tot ceeace ne lipseste. Tot ce imporlăm e străin de sufletul nostru, impestrijat şi montat cu sufiet strän, cu aptitudini sil atitudini slrǎine şi ca atare eram aceiaşi manechinl ai unor persoane interesate. Din cârpituri niciodată nu vom putea croi ceva nou. Nu vom putea incă tolera activitatea nefastă şi distrugadtoare acelora cari cu rea credinfă nesocolesc interesele superioare ale natiei! Ce poate fi mai umilitor pentru noi decât indepărtarea Românilor adevărał̧i din locurile de răspundere şi plasarea linguşitorilor și străinilor?

Poporul cere cu toată tăria un nou ideal ș̣ acesta trebue plămădit din innsăşi sufletul mulțimii. Vrem un ideal nou, dar in acelas timp aşteptăm şi omul care sǎ cunoascẩ pulsul natiunei şi bazat pe dragostea faţă de aceasta să procedeze la o radicală transformare. Se pare că unii sunt pe drumul cel drept si vor să 〔mpună un nou ideal, dar la drum nou ne trebue viał̧ă nouă şi suflete noui.
A. 1. B.


## REFACEREA CARE NE TREBUIE

(Continuare din pag. IV.)
gogia nu cunoaste un mijloc mai eficace de educaṭie decât metoda exemplului personal; adică aceia care cercetează plecând de la noi îşine. Aceastà metodă, simplá și uşoară, cere ca omul sã-şi impună un control riguros asupra propriilor fapte, o poliţie scrupuloasă asupra cinstei şi conştiinṭei sale personale- Dar cea mai elementară cucerire a omului moral asupra lui însuşi este aceia de a-şi stârpi orice inclinare spre minciuna, insselatorie și insuşire de ceia ce nu-i a lui.

Dar, dacă un dram de simf̧ire curată pentru noi şi copil noştri ne indeamnă să facem din România Intregirii teritoriale, o Românie intregită si din punctul de veàere moral, trebuie să apucăm cu hotărâre fierul roşu al asanării morale, cu riscul de a frige şi carne din carnea noastră proprie, să ardem cangrene in plin si deplin, fără ezitări fără cruţări. Una din refacerile morale ce ni se impun este mal cu seamă aceea privitoare la brutalitatea gesturilor și la lipsa de urbanitate in stiilul şi limbajut nosiru curent.

Destrabălarea apost: ofelor grăite şil lipsa de scrupul, de stimă şi de diferentã in publicistica noastră zilnicǎ a scoborat atâtea trepte de fnjosire sil necuvintẵ, că peste tot se simte parcă un miros greu de tavernă și de grajd, care ameninṭă să ne otrăvească şi cea mat elementară pudoare publică și socială. Nu mai avem nici pentru prietenii, nici pentra adversarii nostrii un pic de bună cuvinṭă. Acela care vede, crede si spune ar face astfel decât vedem, credem și facem noi, ne urcăm asupra lui şi asupra familiei, cu un mai aprig curaj pentru a-1 face cu ou si ofet si pe:tru a-1 terfeli cum ne vine la gurả, ne mal slăbindu-1 din dobitoc, idiot, pungas, bandit, trădător, â̂ndut jidanilor criminal si fel de fel de gratioziati de felul acesta, din cel mai urât vocabular
ce poate exista. De bună seamă, streinii, luând act de cela ce noi afirmăm despre ai noştrii, nu pot rămânea decât foarte ciudat impresionaţi și la mare Indoială, dacă in ṭara aceasta mai sunt cumva şi oameni cumsecade, dacả mai sunt oameni cu simt moral. Refacerea noastră morală trebuie să lucreze deci riguros pentrucă träim şi mal avem de trăit lncă multe yremurl de sbucium şi de nàzuinji de cotropire, iar in fała acestor nu ne putem łine şi nu ne vom putea menfine biruitorl de cat anımafi de cea mai deplina conştiinfă $\$ 1$ solidaritate naţională, de cel mai inalt patriotism.

Orice conştintă de bun patriot, trebue să lucreze pentru ca Româna refăculă moraliceşte, să se facă vrednicả de acei ce i-au adus soartea armelor şi de menirea ei Istorică şi umanitară In răsărit, menire isvorâtă din drepturile rasei noastre şi din jerfele acumulate ale atâtor generatii de mucenici si de eroi ce au fost strảbunii, strămosii şi parrintii nostril. Refacerea care ne trebule este refacerea morală, care să constitue o bază puternică a oricărel refaceri in domeniul oricărei activitałţi in viała unui stat. Fară o refacere moraľ̌, vom ajunge intotdeauna la opere ireale \$\$ false.

St. Dumitrescu.

## Din necazurile unui învătător.

Primim la redactic o scrisoare a d. inv. Andreí Beg.

Din ea spicersim
., OO duc destul de raxus cus preotul comunei. Ce nu loof plăcand... Dumnezers ştie.

Eus imi fac datoria; sí cus toate anchetele cerste la Revizoratul şcolar, impotriva mea de Sf. S., am iesit intotccauna bine.

Preotul facea chiar insligatii contra legilor scolare printre poporeni, ca astfel invaṭatorul să nu reuşeascà in munca sa".

Ar fi de prisos să mai inşir.

## IN EDITURA PANTMEONBRAD AU APARRUT:

care. Cumpăram lapte, ori mai ceream ${ }^{1}$ cate un prieten sio o hrăniam.

Doamne... cu câtă drăgăláṣie mânca şi ce frumos gângurea : pa... pa... ma... mă...

Iar mama - Neti - la picioarele ei, cerea mereu apǎ.

Avea temperatură. Nu mai aveam ce face. Am plecat sax cer gratuit vizita unul doctor. Pe mfca Virgini?, am lăsat-o dormind.

Ce frumos dormia !... Când am săru= tat-o, a 'ntins mânuşitele sả mă cuprindă, gângurind, prin somn: ma... ma... Vai... micuta.. crezuse că e mama.

Afară fluera un vânt puternic, imprăs ${ }^{-}$ tiind zăpada in toate parrţilẹ. Era pe după Boboteazô., Un frig teribil.

Mi-am indesat pălăria sil-am plecat sgribulit câtre primul doctor ce-1 voi intâlni in cale.

Am ajuns, Am bătut sfios la uşă, şi intrând inătutru, am rămas surprins, In fata mea era o domnişoară, cărela - inconştient - incepusem să-i spun plângl̂nd, cauza venirei mele și că nu am nici un ban.
Merg sl asa.
Spre fericirea mea, era domnisoara doctor Anita Vasilescu o cunoscută a soției mele.

Am luat o trăsură. Birjarul parcă dormea, Mi se părea caa nu vom mai ajunge si parcă-mi spunea cineva că nu voi mai putea vorbi cu Neti, scumpa si devotata mea sołie.

Vai... am... ajuns. Dar, ce vảd ? Lume multă in dreptul camerii mele, vorbeşte gesti-

Ceace reesả e că invâțătorul şi preotus Baxutarului de jos nu trăesc in armonie. Fíccare -- si acest fapt e omenese cand nus sunt amící cautà să, pricinuiască neplăcerí duşmanulul.

Preotul cere anchete contra invaxtătoruluí; şi multe alte... La rândul sắs nus cautã să se räzbune

Si din toate acestea cine trage ponosul?
Locsitorif comunei. Dihania dintre invaltator sit preot -- aduce insotdeauna o stagnare a muncii pe teren cultural. Cand ei doi intelectuali se cearta -- si de cele mai multe ori motivul e farả nicio importantâa ambititi desarte, te intrebi care le mai este ascendenta morala faţả de cei pe care-í păstoriṭi sí pe care o conduce?

Relele pentru săteni provenite din cearta celor

Alţii aus accentuat-o şi aus desbattut-o pe larg -- in congrese, in reviste, in ziare! Nu mai insistam

Conflictul din Baxtarul de jos trebue rezolvat. Autoritatuile șolare sa faca dreptate celuí vảduvit de ea, Nu-1 cunose pe nousl preot al Băuțarului, d. Ion Olteanu.

In schimb if cunose pe invatãatorul Beg Andrei. Il știus un om la locul lui, muncitor..., sit cand e vorba de a face rău e complect inofensiv. Şi totuşi nus trảesc bine! Vox.

## \$edinţa Federatiei presei din provincie

Duminicá 21 Aprilie (Duminica Florilor), se va întruni, la Bucuresti, în sedinfa lunară obişnuită, comitetul de direcţie al Fe derației presei din provincie.

Sedinta comitetului se va tine la ora 11 dimineaţa, in localul agenției de presá şi publicitate >Serviciul Presei«, din Pasajul pubiciliara, scara C. mezanin.

La această sedinṭă vor participa peste 30 de fruntaşi ai scrisului românesc cari formeazà conducerea Federatiei presei din provincie.

Conform unei tradifii, comitetul Federaf̧iei se întrunește în diferite centre ale țarrii.

In Capitalà, Feaerafia a ṭinut, in cursul acestui an, dou sedințe de comitet. Prima reuniune a avut loc in sala de sedinte a ziarului „Universuls, iar cea de a doua, in sala direcțiunii ziarelor »Adevárul« și »Dimineata«.

A treia sedinta comitetalà a Federatiei e cea de Duminica 21 Aprilie.

Aceste sedinţe au ca scop nu numai discutarea importantelor probleme profesionale cari formeazà preocuparea de cảpetenie a organizatiunilor gazetàresti feveralizate, ci şi cimentarea legảturilor sufleteşti cu conduşi cimentarea legaturilor sut
cłtorii scrisului românesc.

Dupa vizitarea instalatiilor marilor cotidiane din Capitală, membrii Federafiei vor avea prilejul să viziteze tânảra dar viguroasa întreprindere de presă "Serviciul Presei« care s'a consacrat din capul locului, ca un auxiliar prețios al ziarelor provinciale. Conducātorii instituției vor explica oaspetilor, mecanismul nouei îtreprinderi care prezintá oinovatie pentrutara
culâad. Fereastra d la cameră, e deschisă. Am serit din trăsură, și... Dumnezeule... Mi-e groază... mi-e groază... scumpa mea Neti zăcea pe trotuoar, intr'un lac de sânge, acoperitǎ de zăpada. Trupul ei era o masă oribilă de carne. Se aruncase de la fereastra mansardei.

- ${ }^{\text {Vai... Neti... ce ai făcut. ? ! Mai, }}$ nenorocit!... sii-am căzut in nesimțire peste trupul ei.

Ce-o fi urmat nu mai ştiu, dar m'am trezit târziu de tot in pat, alături de micuţa Virginia.

Uitasem scena de mai inainte
Am sărutat-o pe frunte şi ea a deschis ochii şı gângurind: ma... ma... ma... mă...

Am sărit din pat. In cameră era mai cald ca nicl odată. Filantropa domnişoară doctor citea lângă sobă. Inconştient m'am aruncat în bratele el și am plâns mult... mult... am vărsat multe lacrămi de durere, pentru scumpa mea Neti. Am vrut să plec so văd pentru ultima oară, ori unde va f1; chiar in mormânt de va fi sị acolo trebue sto văd. Canallile $1 . .$. Mi-au răpit-o din mână... pe Neti... drăgălaşa mea Neti, care m'a iubit atât de mull...

Aruncând haina am vrut să plec.
Nu m‘a lăsat... Ah... Doamne...
cilt e de bună, pe atât e de rea.
Ea m'a rugat să stau si dầndu-mi nişte doctorij, mi-a spus cer Neti e in spital şi peste putin se va face bine

Vai... ce copil mă credea!.
$0!01 \ldots$ nu, n'am crezut, căci stiam cǎ nam sto mai vǎd nici o dată..
G. Micu Delabăseştí

