

ORGAN INDEPEDENT - CULTURAL, ECONOMIC ŞI DE INFORMATII - DIN VALEA CRISULUI ALB

APARE SUB CONDUCEREA UNUII COMITET REDACTIA SI ADMINISTRATIA: BRAD

ABONAMENTE: 100 lei anual, 6 luni
Institutiuni şi bănci
Muncitorii minieri si 150 lei

APARE iN FIECARE JOI

## Impotriva războiului

Rǎsboiul a inceput departe, perspectiva lui se lăteşte insà mereu şi mare minune dacă nu se va întinde asupra lumii întregi. S'au concentrat astăzi impotriva lui atât fortele productive ale lumii cât și limbuţii de diplomaţi dela Geneva. Pentru el militează însă puternic, politica expansionistă a dictatorilor, în spatele cărora se ascunde negustorii de armamente. S'ar părea că lupta este inegală, că mulțimea este aceea care ar trebui să spuie ultimul cuvânt Intr'o chestiune alât de vitală pentru ea. Realitatea însă, şi mai ales, experienţle din trecut, ne dovedesc că de cele mai multe ori, fortele subterane şi manevrele interesante, dictează pacea sau războiul. Lupta dintre interese e mare astăzi, incât pare curios poate, că reprezentanții capitalului, care conduc in momentul de fată lumea, întruniṭi la Geneva, au-luat hotââri-acceptate de mulțimile de muncitori. Muncitorii englezi, muncitorii cari sunt instrumentele cele mai docile ale celui mai puternic imperial sm actual, au pornit actiuni puternice impotriva răsboiului. Milioane de oameni s-au un't glasul pentru a opri măcelul pregătit intens. Muncitorii englezi sunt sǎtui de exploatarea din

## Vorbirea d. Goga la Cernăuți

Partidul Național-Crestin - de sup conducerea d. Cuzı și Oit. Guga - a ținut in 20 Oct. la Cernatutio mare adunare. Cu aceastà ocazie d. O. Goza a spus uımàtoarele:

Cinstita Adunare Nał̧ionala, cus inima curata ssi cu adancă smerenie in suffet, am venit aci in Bucovina.

Pentru oricare om care-şi da seama de trecutul neamului nostru, Bucovina este cripta glorillor noastre strabune. In toate maxnăstirile semaxnate aici la poalele dealurilor, peste tot dorm somnul de vecí Domnii țărií, infäşuraf̧i in mantia lor de maxrire nepieritoare.

De ce aus fost zidite toate aceste mănăstiri? Toate insemneaza clipe de biruinţã in viața voevozilor noştri, căci dupa fiecare bfutsinţa se ridica o mănăstire. Biruința s'a făurit cu sange, şi tot acest paxmant este plamaxdit cu sangele moldevenilor cari au făcut cu pieptul lor scut de apărare a ţărií.

Azí dacă ne uítăm imprejur, clipele de glorie au apus. Nu mai stapanim de cat amintirea trecutului ; nus mai suntem de calt ståpânif cimitirelor noastre. Tot ce este azi bogatiie, noroc, viaţa de belşug se află in mâna veneticilor, Iutyí de oriunde, farră legăturà cu sufletul şi paxmantul românesc, venetici aí căror pǎrinṭí aus vandut pici de vulpi in Galiţia să vină aici, să pună mâna pe tot belşugul ţării。

- Uragan in Grecia. Atena 23 Un uragan de o neobişnuitâ violențà a bântuit litoralul Greciei în apropiere de Atena. Pagubele pricinuite de acest uragan sunt foarte mari

Sunt mai multe persoane răntte.
timpul aşa numitelor epoci de pace, nu mai vor deci să se lase măcelăriţi în răsboaie pentru a deservi cu sacrificiul vieţii, exploatatori nemiloşi. Am văzut că la strigătul disperat al muncitorilor, s'au asociat şi diplomaţi. Se înşeală insă acei care cred, că reprezentanţii naţiunilor au răspuns apelului pentru pace. Se inșeală tot atât de mult ca si atunci când chemaţi să lupte in răsboaie, li se spune că acestea sunt interesele lor reale. Astăzi statele dela Geneva vor pace. Nu pace dezarmată insă, ci pace atâta timp cât nu sunt cramponate de statele învinse în răsboiul mondial, care cer concesiun:. Angláa, Frantla şı statele mici vor să fie lăsate in pace. Italia, Germania şi Japonia vor insằ pământ. Lată ce nu pot accepta reprezentanții statelor învingătoare Pământ înseamnă răsbo; fie că el isbucneşte astăzi, mâine, sau poimâinn. Anglia cere Italiei la Geneva şi pretutindeni sǎ renunțe la răsboi, în acelaş t mp Insă, flota şi aviatia ei sunt concentrate în Mediterană şi Egipt. Aceasta este diferenta reală dintre pacifismul inarmat al celor cari stăpânesc pământul şi pacifismul constructiv al mulţimilor cari cer pâine.

Gr.

## Figuri locale


DI. Dr. C. GLAVA.

## Juneţea..

- Pedeapsă pentru sinucigaşi. Triburile seniților din Mexic nu admit sinu iderea. Legile tributilor pedepsesc asoru, încercarile satulilor de viafa de a-şi pune capat zilelor. Numai cá, dela o pedeaps ${ }^{\text {º }}$ obişnuitả, care, treaca-mearga, ar putea fi oarecum accentatà, pânà la pedeansa pe care actualul sef Haha Sehn a aolicat-o fiului sau, care a incercar sa se sinucid, diferenṭa e enorma.

Fiul lui $\mathrm{H}_{\mathrm{h}}^{1-\text { Sehn }}$ a încercat sa se sinucidà pentrucà femeia iubità nu i-a acceptat propunerile matrimoniale. In loc sá o rapeascả, lava-Leta a urut sa se spânzure. Prins asupra faotului, el a fost biciuit si apoi ars pe rug de catre neînduratul sef de trib, pe care fiul sinucigas il daduse de ruşine, prin laşitatea lui.

## Stirí din Zapand

Tebea

- Cine nu-l cunoisle din Teb:a pe locuitorul Ion Barna 1. Avram? Si care tebean nu spune cax ar fi om gospod it şi sị la locul lci ?

Are omul o gospodyrie b ne închegati sị o avere frumoşică și doi copilaşi ca două forl. $\$ \mathrm{i}$ cu toate aceste părdalnica de
a sotiei sale nu s'a multumit cu aceste bunătâti. a sofiei sale nu s'a muifumit cu aceste bunatap bună zi - a plecat acasă la tânărul Irinca lon - tot din Tebea. Acolo a g g sit ea ceeace inima ei căuta.

S! trǎesc acum amândoi - după ce au făcut un voiaj frumos pe la Arad - fericiti. Ce til sii cu dragostea asta a tineretiil! Te scoate câte odatâ din taṭâní.

## Ormindea

- Logodnă. Simpatica dsoara Florica Resiga din Bàıta si cu di înv. dir. Ionel Mihoc din Ormindea Togod $\ddagger$.

Toți Ormindenís se bucură de- aceasıă fericită coincidentă, văzându-ṣl însfâıs t un fiu al comunei lor, botărât a se stabili definitiv în m ilocul lor si muncind alături de el, la prosperarea fruntasei comene
Le dorim multâ fericire.
Brad

- In ziua de 24 și 26 Sept. losif Popovici iunior, diurnist la soc. Mica, s'a dus să scoate poşta oficialả sil particularà a soc. Fiind si sase maudate, ale funct. Iosif Popovici le-a semnat si a ridicat suma de 330 lei, pe care și-a insuşit-o.

In urma cercetàrilor făcute de d. sef de pnst Gziná, s'a vonstatat falsul - şi s'a inaintat parchetului Deva.

- In noptile de 21-29 Sect. Matcovesik Eduard și Goia Ion din Brad, au fu'at 1200 kgr. şlic din depozitul sor. Mica.

Mergånd la Abrud sa-1 vândă au fost prinşi de organele poliţieneşti şi innaintaṭi parchetului.

## Către prietenii noştrii abonaţi la

 gazeta „Zarandul"Mai sunt două luni pâna ce gazeta "Zarandul", implineşte trei ani de când cei mai mulṭi abonaṭi au primit gazeta regulat. Dar cu părere de rău trebue să constatăm, că n'au tinut socoteală de cheltuelile ce avem şi nici până astăzi n'au binea ne trimite neinsemnatele sume ce ne datoresc.

Facenn dar un cǎlduros apel iubiţilor noștrii abonaţi rămaşi în urmă cu plata abonamentelor, aceIora cari au primit şi n'au plătit, cum si acelora ce doresc a continua cu abonamentul să se grăbească a ne trimite neînsemnatele sume ce ne datoresc, deoarece numai aşa vom putea aduce noui îmbunătăţiri gazetei.

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

## Sindicatele banditismelor

La urma urmei în România nu existả bandiṭi, - dar oameni cari iau şi ei incurajaţi de autoritáți și parchet - și dacả există câteva sindicate unde se mai aduná din când în când câtiva membri sà-şi spunả doleanṭele şi sả adreseze un memoriu M. S. Regelui şi d-lui Prim Ministru, nu înseamnă numai decât că aci se petrec banditisme!... Ceferiştii din asociatia »Statia« cari cer bruma lor de dre ptate şi invăț tor torii, cari mereu il bombardează pe ilustrul Preşedint, d-nul Toni cu felicitări si încurajari precum și alte câteva categorii pieritoare de foame nu au sindicate pe felul acesta.

La adunările acestora se aud glasuri stinse cari implorả mila satrapilor şi adeseori glasuri vehemente şi hotảrâte, ce ar trebui să-şi afle ecou în suflefele cele mai sterpe, cǎci mocnește din piepturile asupriţilor durerea. Nu mai pot cei mulţi suporta ocara... Dar ce folos?... când banditismele se țin lant, când autorii principali sunt simpli complici, iar galeria vedetelor ce ar trebui inghiţite de zidurile inchisoritor umede stá nepástoare in palatele somptuoase, rumegând preparate strảine din milioanele furate... Putregaiul invechit în rele trebue aruncat departe! Vasileştii, Dumitreștii, Calatoreştii et Comp. vor trebui sá infunde ocnele iar sindicatele banditismelor darâmate. Şi e greu de recunoscut aceste focare infecte ale delapidarii sii bunului plac caci lucreazà sub emblema crucii şi spertarii cunose slabiciunile celor mari !

Ce crede strảinàtatea despre aceasta tară şi inflorita şi bogatá? E întrebarea fireasca pe care și-o pun mutfi și de multe ori. Dar cine sunt operatorii ain intunerec? Sunt oare români neaoși ? Mărturie vie ne este Seletzki, Nacht şi Gross !... Càt despre renegaṭi nici nu mai vorbim, cảci sunt atàt de mulfi sṣi in curànd vor fi judecaţi.

Suntem pe panta celei mai silnice decadente și ne certam intre noi. Tip m contra d-lui Mirto și-i contestam naţionalıtatea românả l... Se poate, dar chiar dacá nu ar avea-o în fodd, trebue sá cugetam asupra faptului ca a fost sfetnic al Tronului ssi uns al poporului. Dam in vileag toate potlogatiile si ne atácăm desmerându-ne, pentruca sà primim pecetea stràinàtaţii, discrediiul și dispretul lor.

Ne lảsăm conduşi de inşi ce nu au nimic comun cu tara româneascả și tolerâm faote ce vor trebui stàrpite cât mai curând. Palmareşul raut filor e prea bogat ...şi fronfurile nationale silau in h g.t fortele plamadite in vremuri de restrişie.

Partiaul guvernamental trebue sà dã râme toate casele de pierzanie ssi sá desfiinfeze toate sindicatele banditismelor, daca urea sả justifice cá este un organism naţional şi bine intentionat.

## Fata minierului

Cât de dureroz fmi sună acest nume! Nedreaptă e şi lumea asta cu unele fiinte nevinovate!

Când am Incepnt să cunosc lumea, am auzit acest nume şi oricine mă vedea, nu-mi spunea decât , „fata minierului".

Cât de nedreaptă a fost cu mine această viafă cu cărări spinoase! Cât de nevinovată am fost eu copila sărač̆, faṭă de insuşi Dumnezeul mare şi atot puternic...

Dacả ar citti cineva suferinta mea, dacả ar putea deschide o portiṭ̆ă calt de mică, m'ar plânge - poate - şi nu m'ar condamna pentru gestul frumos ce sunt gata să-1 comit in orice moment.

Ași vrea să scap odată de aceastà viaţă a cl̆ref cărări au fost presărate numai cu spin... gí să uit totul..

Trecutul... ce frumos a fost trecutul primăvăratec al tinerefii noastre. Zic a noastre pentrú cǎ alături de suferinta mea a mai fost o fiinţ̧ă scumpă.

Emil...

E timpul sà încetảm atacurile piezişe contra fraţilor, caci s'a luat de gând poporul şi in momentele de exces fiscal se intreabà cu uşoara ironie şi amaráciune adâncă-dându-şi obolul pentru Stat ware cine maifurà și banii aceştia«? - Apoi intrigele contra celor mari... Ne lasà indiferenţi fraza cu rosturi adânci a d-lui Cezar Petrescu "Ardelenii, ca Iuliu Maniu retras in singuratatea lui la Badзcin, Vaida Voevod retrezir bruic la un naţionalism intransigent și Groza mo bilizând zeci de mii de färani hunedoreni«,... Ce însemneaza aceasta retragere și aceste mobilizari?... Ardealul sângerá cảci un desinteres general pluteste asupra lui.

Sunt oameni mari, pângảriṭi de presa murdară - fie strain ?, fid de partid - $\$ 1$ vândutà în genere strainilor şi altare sfinte de închináciune profanate de străini, promotori și conducatori ai futuror banditismelor. E momentul sà spunem tuturor acelora ce-şi bat joc de sufietui şi comorile neamului »INLĂTURi BANDITILOR*.

Augustin Ilieşiu

## Sfinţirea drapelului străjeresc

dela şc. primară ,,Mitiṭă Constan-tinescu"-Cărpeniş-Hunedoara.
In comuna Cărpeniş, la şc. primară, terminată în vara anului curent, pe ziua de 16 Octomvrie a. c, sub cerul liber s'a deşăşurat o frumoasă manifestatie religioasă, patriotică şi culturală.

In aceastä zi s'a sfinţit drapelul strơjeresc şi s'a făcut investirea străjerilor şi străjeriţelor dela această scoală instruiţi de d. înv. Ion N. Bâldea.

La această impunătoare manifestatie au luat parte 3 patrule de cercetaşi dela Cohorta „Aurel Vlaicu" Simeria si 2 patrule dela Cohorta „Ştefăniţa Vodä" Uroiu, apoi elevii şi elevele şcoalelor vecine: Rapolţel, U. oiu, Bam-. potoc si Rapolt sub conducerea dlor. inv. resp

După săvârşirea Sf. Sfeştanii de către Pr. Inocențiu Tiruţo, la care a răspuns corul elevelor dela sc. Uroiu, părintele prin cuvinte atrăgătoare a b necuvàntat munca cercetaş lor şi străjerilor ce-o depun pentru ţară şi Rege răspunzându-i-se in cor cu „Urarea M. S, Regelu.".

A urmat apoi ridicarea pavil onului naṭlonal pe catarg şi un program demonstrativ bogat in jocuri, exerciţil de gimnasticả semnalizare Panaitescu, dansuri naţionale şi defilarea.

După masă la ora 3 s'a jucat football intre cercetaşil din Simeria şi cel dela Uroiu cu rezultatul 2:2.

Iar la ora 7 seara s'a tinut marea sezătoare in jurul fo ului făcând pe săteni să reraias湔 trecutul neamului.

Dele Dumnezeu ca Straja Tárii så inflorească și să ojelească sufletul românesc.

Asistent
Ce nume sump pentru mine !... Ne despart mulịi ani. Bietul Emil plecase pentru inmormàntarea mamel sale din frumoasa lui Moldvă. Mi-amintesc şl acum de ultimile lui cuvinte ce mi le a spus la gară : - „După ce vol aranja cu inmormântarea mamel, voi veni alături de tine Silvie, pentru a impărtăşi viała ferlcită...

Când m'am intors dela gară, am notat acele cuvinte pentru a nu le uita. Vroiau \&ă i le spun şi la întoarcere... dar vai... nu s'a mai intors și nu se va mai intoarce niciodată.

Ce primăvară frumoasă era atunci, ce miros de flori şi ce ce cântece de păsărele. Era pe la sfârş tul lunei Mai, lunel în care poetiii se 'mbată cu mireasma serilor pline de farmec..

Mi-amintesc si acum de ziua când l -am văzul prima datá, Ce timid era! S'a uitat cu ochii blânzi la mine ş̣ câte n'am citit in acele priviri! A roşit puţin când a trecut pe lângă mine sị nu I-am mai văzut.

Ce privire dulce avea şi câte nu-mi spuneau privirile lui, rǎscolind ce aveam mai tainic in sufletul meu fraged.

Cărţi.

## Logodnica lui Difor

Poctul G. Tutoveanu, cu tofi cel 60 si mai bine de ani, este sufletul tineretului Táril de jos și este figura cea mai idială a acestei vetre, de viguroasă energie natională.

Domniasa e foarte putin cunoscut in aceste $\mathrm{p}^{\mathrm{z}} \mathrm{r}$ tif.
E prea slabǎ legătura cu vechiul regatul s!apoi publicatiile literare - cari fac legătura sufletească - sunt puțin răspând te ş̧ foarte pufin incurajate.

Regret din suflet că spatiul restrâns al acestui ziar nu-mi permite a desvolta mai pe larg personalitatea seninului bard al plaiurilcr bàrlădene și sufletul tinerelului din acea regiune.

Trăind departe de tumultul gălăgios al cenacurilor literare, streine cu totul de suffetul cu adevărat românesc, poetul Tutoveanu şi-a croit - cu getu - un drum propriu al său, printre neamurile de sp.ni ce năpădesc ogoarele scrisului nostru.

Poozia d'ui Tutovzanu este prinsă intr'o limbă neaos românească, fără a simti, câte de puţin, nevoia „exagerărilor de stil sti a contorsiunilor de simftire", cum admirabil scria d. Iorga, in 1920, în "Neamul româuesc" când a apărut excelentul volum de poezil "Balade".

Au umplut sufletele de tinerete volumul de poezii „Albasiru" care a apărut in patru editiii ; „Tinercte" care s'a tradus in rustste şi nemteste; ,„Poczii alese" „Patria" și „Balade".

Acest din urmă volum s'a bıcurat de un strălucit succes şi despre care, d. Iorga, scrie frumoase cuvinte in ",Neamul Românesc".

Printre poeziile din volumul "Balade" e citată si ,Logodnica lui V.for", care a apärut astăzi în excelenta broşură cu t tlui de mai sus.
„Logodnica lui Vifor" de o formă clasică aşa de pură, e scrisă cu'n neińntrecut talent şl stă alâturi de cele mai reuşite poezii ce s'au scris in literatura noastră.

Poetul Tutoveanu si-a deschis o largă pârtie in ogorul poeziei tomâneşti. In poezia sa trăiesc - fajă de curentele dın C pitală sănătoasa şi curata trad.tie a brazdei strămosesti, un puternic suflu de dragoste de fară, de frumuseţille naturale ale plaiurilor noastre cu zări senine, cu mândre fânete şl cu toate podoabele şl comorile țărei noastre.

Niciodată nu vom găsi, in poezia sa, umbre de tristete şị revoltă in fata zădărniciei.

Frumoasa poezie ",Logodnica lui Vifor" din care e formală broşura ce-am primit la redacție, s'a bucurat de mare succes şi merita - cu prisosintă - să stea in orice b.bliolecă.

Micu Deläbăseşti

## Citititi și răspândiṭi

 .,Zarandul"Treceau zule nenumârate şi nu-1 mai infâlneam. De multe ori intârziam câte o jumătate de oră pe strada care venia, dar in zadar!

Peste câteva săptămâni, spre surprinderea mea, am primit o scrisoare. Eram uluită. Nu puteam sti dela cine e, deoarece nu purtam corespondență cu nimeni.

Ce clipe emotionante am trăit atunciVai... cât de mult imi bătea inima când am desfăcut scrisoarea. Prima grijă a lost ca să mă uit la semnătură, dar din nfericire nu era decât un simpln X . Totul era enigmă. Iată cuprinsul :
,,Scampă Domntşoară,
Nu ştiu dacă privirile n'au vreo influență tainică asupra oamenilor, mai ales a tinerilor.
Nu ştiu oacă printr'o singură privire poţi robi - dintr'odată - pe cineva
Eu mi-amintesc numai de o singură privire care m'a făcut să fiu legat pentru totdeauna de d-ta.
Le coup de fondre...
Dar cine ştie dacă unele priviri hipnotice nu vor fi având vreo înrâurire a-

# Ovizită la Maglavit <br> (Continuare) 

## Mutul care vorbeste

La Maglavit se petrec m!nuni în fiecare zi. Din toate urghiurile țarii; cu trenul, cu automobilul, cu cảruṭa şi chiar pe jos norodul se 'ndreapta în spre satul ciobanului Petrache Lupu, unde puterea Tatălui din ceruri se poate vedea sub diferite forme. Infirmi şi bolnavi de toate categoriile îşi îndreaptả paşii spre satul sfânt ca sả-şi gảsească alinarea durerilor şi să-şi vindece o boalá. Presa ne servește zilnic cu cele ce se petrec la Mag'avit. Am auzit şi eu de o mulțime de minuni petrecute la losul sfànt, dar nu voiu arảta cetitorilor mei decât ceeace am văzut cu ochii ssi ceeace pereonal am putut controla. Márturisesc înaintea luil Dznu şi a oamenilor cà cele scrise aici sunt vàzute şi controlate de mine, fara a mă putea îndoi de adevăr.

MUTUL CARE UORBESTTE
In jurul amvonului lui Petrache _upu era un grup de pelerini, cari ni-au atras atres atenția in mod deosebit. Intreb un relerin dacă nu cumva ştie dece lumea este strânsả acolo. Răspunsul i-a fost: un mut care sil-a căpătat graiul". Imediat mả îndrept către amvon şi cu greu pătrund în mijlocul grupului. Un om intre $30-40$ ani stătea jos lângă amvon şi nu putea satisface cu răspundere pe toft cei ce i se adresau. Mă apropii de el. O rug ${ }^{\text {m }}$ minte adresatã celor din jur şi obfin permisiunea ca sả pot vorbi cu acela ce Dzeu î deschisese gura dupà 8 ani de mufenie. Intru imediat in conversuṭie cu el șiintreb :

- Cum te cheamă ?
- Ion Surugiu.
- Ce vârstả ai ?
- Treizeci și şapte de ani.
-. Din ce comuná eşti ?
- Din com. Breasta jud. Doljiu.

Il rog apoi sả-mi povestească cum s'a întâmplat minunea. Ion Surugiu îşi. face întàiu cruce și cu glas ce pare obosit începe sả povesteascả :

- »In ziua de 17 Iulie 1927 am plecat cu carul cu boii la Craiova. In apropiere de Craiova, la o rảscruce, s'au speriat boii şi au rảsturnat (ìmburdaı) carul. Eu am fost apucat sub car şi sdrobit rău. Am stat în pat 3 zile, dar nu micả a fost mirarea când dupà acele 3 zile n'am mai putut vorbi. Am cheltuit mult cu doctorii, dar in zadar. Din ziua aceea am ràmas mut. Au trecut de atunci 8 ani de zile, pânả când în ziua de Miercuri 4 Sept. a. c., m'am hotorît sà vin aici - la Maglavit. Joi noaptea in spre Vineri, am visat că un copil a venit cu ramură de muşcatả (o floare) şi mi-a aşezat-o pe gurā. Vineri dimineafă m'am trezit obosit din somn. Dar,
supra sufletului omului. Si mai ales privirile d-tale.
Figura plăcută a d-tale, ochii frumos, si tot ce te incadra intr'o aureolă de visi totul mi-a partruns tainic in cele mai ascunse colturi ale inimel.
Nu ştiu dacă sunt corect spunând car din acel minut te iubesc. Nu ştiu dacă, nu voi părea banal pronuntând uzatul cuvânt ,,iubire". Totuşi, de ce nu l-2şi spune? Dacă-1 simt atât de mult dacă inima-mi bate pentru d-ta, dece n'sşi spune? Dece n'aşi spune cât se poate de accentuat, că te iubesc ?
Multi il spune acest cuvânt, dar foarte puțini il spun cu sinceritate, ca mine acuma.

Ce noapte frumoasǎ e acuma când scriu de atâtea ori cuvântul ,iubire". Luna pătrunde sfioasă in camera mea, poleindu-mi sărăcia cu aur.

Si când mă gàndesc că aceste raze pătrund cu 'ndrǎsneală și ' n camera d-tale imbrătişându-ti fără sfială trupul feciorelnic şi furându-ti depe buze zâmbetul unui vis fericit !...
(omul se opreşte o clipà sis-şi face cruce) în sore bucuria mea am constatat cá pot sí voroesc. Vecinii mei cari mastiau mut, au ràmas uimıṭi în fata minunei dumnezeessti. Din ziua de 6 Sept. a. c. am început a vorbi. Constatam pe zi ce trece cá tot mai mult limba mi se uşura și puteam vorbi bine. Am încercat sà plec in spre casá, sà spun futuror cȧ numai mulţumita lui Dumnezeu pot acum, sá vorbesc. Am plecat. Dar la jumåtatea drumului iarä n'am mai putut vorbi. Era noapte şi am poposit la un om din satul în care

De ale credinţei

## Iubite amice!

Iatr'adevăr timpul prea scurt petrecut impreuna nu ne a ingăduit sả lảmurim toate problemele religioase care le adusesem in discuție, - şi despre care spunea-i că te interesează foaste mult insă nus le găseş̧í cu temeí pe toate - sit te indoeşti

Indoiala este de 2 feluri după unif: una care duce spre credinfa si alta care se indreapta spre scepticism. - Prima este cunoscută surb numele de indoiala Karteziană şi in care, cred, esti sis Dta. - şi nu este zău, pentruca ins as Si Sf. Scripturả zice: „Nu daft crezare oricärui duh, ci ispitifi duhurile, de sunt dela Dzeu" T. Ioan 4!.

Cât priveşte discuţia referitor la teoria generatiúuní spontane cred cả eştí convins a fost scoasả de mult din circulaftie de caxtre Pasteur, nímeni nu mai crede in ea, căcí s'a dovedit - omnis cellula a cellula „orice celula din celula", - O viefuitoare după cum aratà stinţele naturale nu se naşte decât dintı'o
 mare al vieţii perfecte, care a dat in diferite grade viaţa materiei, sí acest principius este Dzes.

Nici cele 3 principii : variabilitatea, ereditatea și selectiunea naturaláa alui Daıwin nu se mat susţin astazzi; pentrueà fnsuşi Daiwin recunoaşte şi declarâ profunda noastrà neştinṭă despre relatiunile mutuale ale organismelor de azi sii maí ales la cele din trecut.

Ştinţele naturyale vorbesc despre manifestarile șii desvoltarile vieţi pe pax mant, insà ele nu rax spund sịi nicí mâcar nu se intreaba de unde a venit viaţa pe pảmânt.

Cát priveṣte partea cu ceremoniile reHigioase, pe care biserica noastră le practicà si de a cảror temei te indoestit, iatǎ in ce constaw precum sì temeiul lor din Sf. Scriptură a căre autenticitate e recunoscuta de lumea ntreaga sí de care cred nici domnia ta nus te fodofesste.

In biserica noastră sunt o muitime de ceremonii, fara de care nici un serviciu divin nus poate fí socotit depling, cǎć oamenit trebue să se roage lusi Dress nunumai cus sufletul sí cus trupul.

Sf. Scriptura spune cả trupul este làcaşul sufletului, aşa dar sị trupul trebue pus in miscare atuncí cand se roagà sufletul.

Sunt - poate - prea fudrăsneţ. Un necunoscut îli scrie cu sinceritate că te iubeşle din prima clipă.

Vreau să te cunosc personal şi până atunci, te iubesc in taina.

Scuzả pe îndrăsneţul,
Fără să vreau, m’am gândit la Emil. Poate unde îml rămăsese inntipărită în memorie frgura lui:

Totuşi nu credeam, Parcă mă sfiam să mă gânndesc la el. Cât eram de emoţionatã !... Le comp de fondre..
Stiu sil eu... ce să fac?
Am ieşit - poate pentru prima data - să mă plimb.
(La vârsta de 18 ani e o ruşine pentru ci fată, dacă nu iese în fiecare seară la plimbare).

Ce frumoasă era natura. Mergeam pe calea ferată. De-o parte si dela alta lumea cu sălcli, cântece de păsărele si 'ndepărtare coruri de băieti ssi fete care se 'ntorceau dela munca câmpului.

Ce seară frumoasăa ! Soarele se ascunse nepǎsător după munți şi amurgul innvăluia totul într'o lubire frătească.
mà gảseam. Peste noapie, am visat cà: Cacả mà duc înapoi - la Maglavit - îmi voiu recảpàta graiul după ce voiu face rug ăciuni in trei Vineri. Am plecat inapoi. Ajuns in Ma glavit, din nou am început să vorbesc si de o sảptảmâna vorbesc orice dupả cum vezi şi dta.«

Am multumit omului pentru bunăvoințả și-am plecat in altả parte, uude un copil de trei ani, orb din naştere, pentru prima datà în ziua de 10 Sept a putut să-şi vadả parinţii.

Dar câte nu s'au întâmplat la Maglavit. Cititorii sá ne urmảreascả în fiecare numār, pentrucả vor găsi cezuri de vindecări impresionante.

Șt. Dumitrescus
N. B. In număral viitor: "Orbul din naştere care acum vede".

Ca M-torul şi Sf. Apost. işi insoteau rugăciunile eu diferite ceremoníi.

Despre ingenunchiere de ex. cetim la Luca 22 v. 41 „ Ca Isus depărtandu-se de apostolí ca de o aruncâtursă de piatră a ingenunchiat sil s'a rugat. Apoí la Fapte 9 ${ }^{10}$, Sf. Petru a ingenunchiat sif s'a rugat cand a inviat pe Tavita".
$\dot{\text { La Fapte }} 7^{60}$ se spune "Ca arhidiaco nul Ştefan a cäzut in genunchi sí s'a rugat cand il ucideat".

Ľ Faple 20 v. 36 cetim: „Ca Sf. ap. Pavel in Troada a ingenunchiat cus toti ce din jurul saxu şí s'a rugat.

DESPRE MATANIE
Cetím la Matei 26 v. 39. „Ca Isss in grädina Gheţimani a căzut pe faţa sa șị s'a rugat zicând: Păriete sfinte.

Apoi la Luca 24 v. 52, ,Că inâiṭanduse Isus la cer ucenici i-s'aus inchinat Lui şí după aceía s'au intors la Ierusalim.

DESPRE BINECUVANTARE
Cetim la Luca 24 v. 50:- „C风 Isus ri-dicandu-sit mainile sale, i-a binecuvântat pe Sf. Apostoli inainte de inà itarea sa la cer.

La Matei 19 v. 14. "Isus binecuvantă pe pruncí punandu-sí mainele peste ei.

DESPRE IMPREUNAREA MÂINILOR
(h:rotonie)
Cetim la Fapte 6 v. 6 „ Ca Apost。 prin punerea mainilor iau făcut pe ceí 7 diaconi" Apoi la Ta Timotei 4 v. 14. aflăm : Ca prin puncrea mainilor sf. ap. Pavel, Timo tei a primit un dar deosebit, darul preotici.

DESPRE RIDICAREA MÂINILOR

> la rugăciune.

Cetim la T. Timvtei 2 v. 8. ,,Voesc dar să se roage bărbațil in tot locul, ridicandusí mâinile curate.

Despre acoperirea şi descope-
rirea capului.
Cetím la T. Cor. 11 „Indatorese bărbatiif se se roage cus capul descoperit, ias femeile cu capul acoperit.

Despre indreptarea feţei spre răsărit la rugăciune.
Cetim la Maiei $24^{27}$ "Precum iese ful-
 va fís şi venirea fiusluí omulu't.
(Continuare in pagina 4-a)
Din directia apusă venia cineva. Era el.,
Cand s'a apropiat de mine, m'a salutat. Eu $1-\mathrm{am}$ răspuns zâmbind. Apoi - roşin-du-se - s'a oprit şi cu o timiditale copilăreascǎ, mi-a întins mâna recomandăndut-§: Emil Niculescu.

Prima grijă a fost \&ă se scuze peniru îndrăsneala ce-z avut sị că trebuia să facả ¿2cest lucru, de-oarece n'avea cine să mi-1 prezinte.

La dânsul avea o carte cu scoarte reșii. Era volumul cu intreaga corespordenfre a lui Eminescu și Verenica Micle.

In timpul plimbărei mi-a citit câteva din scrisorile celor doi poeţl.

Seara invăluia totul intr‘o pânză rosiatecă... Luna se ridica maiestoasă printre munti..

Ce seara Irumoasǎ era atunci! !...
Peste câteva zile a venit acasă la noi. Nu ştiu ce impresie fi va fi făcut prima vizită, G ozav mi-era de rusine. O sărăcle prea vizibilă şi mai presus de toate, mama era bo! navă intr'o $^{\text {comeră vecină. }}$

Cât timp a stat la mine, eram ne-
voită ca veşnic să-i pun întrebări. Prea timid era.

## lubite amice! <br> (Continuare din pag. 3-a.)

Despre tămâie si cădelniţă.
Cetim la Apocatipsă 8 v. 3-4, Ca ingerul a avut caxdelniṭa de aut şí a ca̋delniṭat şi s'a suit fumul de taxmae până inaintea luí Dumnezeu.

Apoí la Matei 2 v. 11. cetim: "Cx magií dela săsărit aus adus lui Isus ca dar taxmae si smirnă.

Despre folosirea lumânărilor aprinse.
Cetím la Fapte 20 v. 8. „Ca eraus multe faelii aprinse in foisporul in care eraus adunaţi ucenicií sả petreacả timpul in rugaxciune şi in frângerea painiit.

Apoi la Luca 12 v. 35 , Sa fie mijlocile voastre incinse şi făilite aprinset.

Despre odăjd ile preoţeşti.
Cetim la T. Timotei 4 v. 13 "Adu-mi felonul pe care I'am lasat in Troa la Carp

Despre atingerea de sf. odǎjdii
Le Matei 9 v. 20. Ca o femeíe bolna Và de scurgerea sangelui atingandu-se de poala hainei lus Hristos s'a vindecat.

Apoi la Fapte $19^{11}-12$. "Ca depe timpus Ius̉ Pavel duceaus maxraxmi sii ştergare şi le puneaus pe ceí bolnavi și indrăciţi sí aceştia se vindecau. ${ }^{\text {" }} \mathrm{Pe}$ baza acestor locuri şi acum se pune Epitrahitul pe capul celui bolnav ce ise citeşte vieoo rugaxciune.

Despre insemnarea cusf. cruce
Cetim 1a Apocalipsă 14. v. 1., ,Ca 144.000 de bărbați stăteaus imprejurul mielulu. şi aveaus numele Tatalui scris pe frunţile lor-

Apoi tot la Apoc. 22 v. 4. "Sis vor vei dea numele Lui scris pe frunţile lor.

Tertulian zice: cả insemnarea cu sf. cruce e o datină veche pe care uzul a intaxrito pietatea creştinilor a susţinut-o prin toate timpurile paxna in zilele noastre.

Despre plângerea la morţi.
Cetim la Fapte 8 v. 2. "Ca pe Ştefan aus ingropat bǎrbati puternici si au facut pentrus dansul plangere multa.

Despre spălarea şi imbrăcarea mortului.
Cetim la Fapte 9 v. 33. "Ca pe Tavita dupå ce a murft au scǎldat-o, au imbrăcat-o sís aus pus-o in foişor.

Despre rugăciunea pentru morţi.
Cetim la Ioan 11. "Ca Isus inainte de a invia pe Lazar s'a rugat - la fel s'a rugat sí Petrus pentru Tavita care murise.
lar cat priveşte parastasul cu care nus te poti impăca de asemenea are temei - la Tesaloniceni 5 v, 17-18 cetim: „Neincetat và rugaţi pentrucả aceasta este voía lui Dzeus.

Se face parastas la 3 zilc, fíndcă Isus a 3-a zi a inviat din morţi - la o săptămana peutruca la o săptaxmañ după inviere s'a araxtat apostolílor. - La 6 saxpt. pentrucả Isus la 40 zile s'a inaltat la cer sí in fine la un an findcả creştinii .cei dintait, din an in an se adunausis se rugau pentru sămăşiţele plyanteşti ale mortiilor.

Lata aci sunt cateva dovezi din Sf. Scripturà pe ca-e biserica şi preoţii ei se bazeazà la exercitarea ceremonílor religioase gíncidecum invenții.

In contra ceremonillor religioase se pronunţă sis mlädiţele degenerate ale protestantismului pe care noi if nusmim sectarí (pocxiții) sí n'as veea să cred că Dta. eştí inrolat in rân-

In schimb vorbea atat de frumos $\$ 1$ stătea numai cu privirile ' $n$ pământ, ca și cum ar fi căutat să descopere ceva acolo.

Cât de mult mă fnteresa figura lui și.... cât de mult iubiam !... Vai... şi dela prima cunoştintă!...

Cat eram de modest şi cu cată sincerilate imi povestea orice intâmplare.

I-am dat un album In care să scrie ceva.
$\mathrm{EI}, \mathrm{cu}$ acelaşi modestie ssi cu o caligrafie inăruntǎ, a scris: „Cat e de scump şi dulce cuvântul iubire! In limba cea mai barbară e tot atât de prefuit ca la nol... acum. Cât de fericiţi sunt acei care-1 ințeleg".

Câte taine cuprindeau aceste rânduri!
Apoi mi-a povesiit multe lucruri frumoase din viaţa copilăriei, despre familia lui §i despre scumpul lui sat din mijlocul frumoasel Moldove.

Satul copilăriei! Când pronunta aceste cuvinte, ochil i se ' n rouerau de lacrimi.

Muncise mult in satul lui. Părinfii erau nişte modeş̧ti agricultori, aşa că se ridicase mai mult prin propriile sale puteri. In sat luase multime de initiatioe, dar imi spu-
durile lor - ci eus după cum titi-am spus la in ceput si dupaz observaplife mefe in timpul discuției, am credinṭa cả eştí cuprins numai de indoiala care te impinge să cercetezi formanduti o credinta tare.

Aceste dovezi pe care le-am expus aci te rog citeştele şì le comunteazal şị te vei convinge pe deplin.

De altfel trebuse ştiust, cà toate adevă rurile de credinṭă mantuitoare care se cuprind in religia noastrà trebue sả fie in primul rând un lucru al inimei. Adevarata religie trebue riddcata din sfera capricille subieetive, fácand deosebire intre cel adevalrat şi fals, apeland la un standard obiectiv - cus dreptul de dominaţie al inimei.

Nici odatả crezand cu raftiunea cunoşti şi şti totul, saus in perspectiva de a cunoaste indcaz zice Sf. Ap. Pavel la I. Cor. 8 v. 2 „De ise pare cuiva cả ştie ceva, incă nimic nu a cunoscut precum se cade a cunoaste.

Loghin I. Borza
abs. al Acad. Teologice.
OFICIUL PAROHIAL ORT. ROM. LIAUT. Nr. 53;1935.

## Publicaţie de licitaţie

Parochia ort. rom. din Liaut, in baza adrob: rii Verer. Consiliu Eparchial Arad cu No. 5624 1935, publi ă spre cunostiņă generală cá î zua de 3 Noemvrie 1935 la ora $10^{1}{ }_{2}$ vinde spre exploatare pădurea blsertcei ort. rom. ${ }^{2}$. din Liaut.

Licitaţia se va tinea la scoala primară din Liaut. Ofortele se vor fnainta în scris 0 f ciului Parochial din Liaut, până in 2 Noemvrie 1935 la ora 6 seara.

In ziua de 3 Noemvrie, după terminarea cu ofertele, se va continua vânzareaprin licitaţie verbala.

Preţul de strigare este 30 Lei de un metru lemn de foc.

Toate cond fiunile speciale de vănnare; exploatare sii plată se pot vedea in oarele de oliciu la parochia din Liauts sil la Ocoiul Silvic din Baia de Cris

Liaut, la 26 Septemvrie 1935.
IOAN LEUCEAN
preot, pres. cons. paroh.

## Stiri din Zarand

- In seara zilei de 21 Oct. c., la Brad, s'a executat un exercitiu demonstrativ de apărare pasivă, contra atacurilor aeriene inamici.

Exercitiul s‘a desfăşurnt astfel: La orele 6.45 \$1 7 - seara s'a dat alarma - ce anunța apropierea av.oanelor inamice - prin fluerâturi lungi de locomot ve C. F. R., clopotele bisericilor din Brad, Gura-Barza $\$ 1$ Crisc 0 .

Prăvâlite au fost inchise, Iuminele stinse sau camuflata cu hârtie albastră, etc. circulatia pe străzi a incetat imediat.

Exerciłiul - după spusele membrilor comisiunei de org n zare, a reusit de deplin.

- Bătrẫnul Petru David, tatằ co merciantior David din Brad a incetat din viaţă Luni 21 Oct. c.

Bătrânul crezând câ intr'adevăr - in seara acelei zile - se va bombarda oraşul cu gaze, a crezut de bine $s^{3}$-s salveze cei doi
nea cu amărăciune, că n'a fost inteles de nimeni și toţi l-au ironizat şi privit cu invidie.
„Multe mă leagă de satnl meu, imi povestea cu durere, dar când mă gândesc cât de nedrepţi au fost cu mine, mi-e groazǎ să-mi mai amintesc.

Numai doi prieteni scumpi mă mai leagà de acel sat: un coleg din copilarrie sii... prima mea dragoste... fata unui agent sanitar. Poate dacă n'aşi fi iub t-o atât de mult, astăzi eram altul.

Numai ea m'a făcut visătorul de astǎzi.
Ca printr'o ceaţă, ochii minţei privesc cu duiosie ulita tinereții, cum spuneau frumoasel sosele pe unde ne plimbam si pe care s'au plimbat zeci de generaţii, astăzi ocupând inalte functiuni ale statului. Parcă văd şăgalnicul pârăiaş, ce merge cu paşi tinereşti prıntre sătcile ce-şi apleacả - protectoare -braţele asupra lui.

Pe acelea ulicioară, văd şi astăzi o fetită blondă cu ochii albaştri şi cu o fundă ros e legată de pieptenele din cap. Avea 16 ani şi era elevă prin cursul inferior de liceu.

Era o fiinf̧ă frumoasă, acea fată,
porci ingrăşati pentru iarna aceasta, voind să-i vâre in plvniṭă. Insfàrşit după ce cu multă greutate i -a vârtıt - unul dintre ei s'a spreiat - cine şlle de ce, a dat busna peste băstuat care, cǎzând de un lemu sì-a ffânt două coaste. Moartea i-a fost fulgerătoarre.

## Din Valea-Haţegului

- Edilitare. Tànảrul orảşel Sarmiseghetuza va fi inz strat în curând cu un palat adminisfrativ modern şi in care vor functiona toate serviciile publise de aci. Se lucreazà din zor...
- Scolare. Anul acesta cursurile scolilor primare s'au in eepuf la timp sii frecvenṭa este aproximativà, doar faptul că la unele şcoli n'au fost incả numiţi învy̧ảtorii constitue un impediment pentru progresul general. Credem cà se repetà cazul anilor trecuṭi dela Bucova, unde nu a existat nici un criteriu de selectiune pentru complectarea postului III.
P. T. T. Intelectualii şi in general Romànii din Sarmisegetuza au reuşit însfàrsit sá treacá agendele P.T. T. unei românce, sşra Flavia Bora, dupảce pânả în prezent erau in mâna unui cunoscut maghiar şovinist. Din inima romànismului s'a dat semnalul şi vrem ca intelectualii sà faca front comun pentru aparalea intereselor lor şil să sprijine tinerele elemente românesti.
- Transferări. Nu se cunoaste miracolul datoritá càruid a fost transferat dela Sarmisegetuza tânârul perceptor N. Zavoianu. Ramànem in credinţa că forfele oculte îşi vor toci dinţii, caci altcum populatia îsi va revindeca pe adevarafti conducafori. Zelul si corectitudinea vor ràmâne totdeauna infiltrate in sufletele noaste, cari suntem convinṣi că acest >regaţea* a fost de bun augur pentru populaţia nevoiaşa.

Sorin Răscoală

## CINEMA ,ORIENT"B BRAD.

## In zina de 27 Octomurie

Fi.mul Cazacii nu va rula findca s'a prelungit de


## MINURNAL


contınuă el, stergându-şı o lacrimà ce se fünişare intre gene.

Astări, mi se pare că a terminat arta dramatică. şi eu... cât sunt de departe de ea, de acele locuri si de acel timp"..

Tăcu şi privia in pământ, ca şi cum ar fi văzut undeva ascuns, trecutul scump care se pierdu-se in haosul vremii...

Figura primei lui iubiri lmi provocase gelozie.

De-abia ne cunoşteam sil eram geloasǎ. Ce-i şi gelozia asta când iubeş̧i pe cineva.

Dacă m'ar fi intrebat cineva de ce-1 iubesc atât de mult, n'aşi fi putut să-1 spun cu sinceritate. II iubam pentruci... II iubam...

La plecare mi-a sărutat mâna și-a oftat.
L-am intrebat de ce oftează și el, cu un ton atât de fin, mi-a răspuns: - ,numai inima - de-ar putea vorbi - ar putea spune ce simte in aceste momente si numai ea ar spune cu sinceritate, că te iubesc dela prima vedere"...

Am roşit ,"lăsân - timidă - privirilén jos și n'am răspuns. Am observat un zâmbet trist şi dureros la el şi a plecat...
(va urma)

