Pare Sub conducerea UnUI COMIT
REDACTIA \$I ADMINISTRATIA:
BRAD

## murit

directorul A. Sieber
O grea incercare a lovit societatea .Mi a": Adolf Sieber, directorul teh ic, a închis ochii pentru totdeauna.

Cine s'ar fi inch puit ureodata cà în câteva clipe directorul Sieber, - om iña inn putere, 54 ani, si care ar fi putut sà mai tràiascá şi sà aduca servicii institutil pe care o conducea, şi cu ea si $\in c o$ nomiei nationsle, - sả treacả dincolo de aceastà viaṭạ pâ mànteascạ́, aşa de repece, făra sả aibe timpul de a lăsa màcar un cuvânt ce'or dragi ai sải, fárá sà şi ia ramas bun dela toli acei ce l'au iubit sil stimat.

Moartea a fost prea nemi oaš̆. $A$ ales pe cel mai bun, pe cel mai ales fiu al acest i regiuni.

E', directorul de ieri, care se riaicase printr'o munca on stà si neîntreruptà până la cele mai înalte tre te socille, stia ce îrsemneaz 3 munca, o prefuia şi o a Jora.

Ca elev de liceu, ca student al scoalei politechnice, ca modest inginer la diferite intreprınderei ale statului sau particulare, mai târzu director ssi profesor la scoala polit=hnica, pretutindenea si intotdeauna isbuti si se deosebeasaa prin cea mai strictá indeplinire a dato riei, pilinti'o str"duinṭ ì sfornică şi

In 1921 era îr.giner la mina Musariu cand, d ing̣iner I. Gig irtu. dir. general al A. Siebor, il cheama calitatile dovedite de A. Siebrr, it cheama la onducerea soc. Sperantele puse de oamenii cunoscato. i î.tr'ànsui nu numai n'au fost înselate, dar au fost din bi'sjg si in chis stralucit realizate
care si-ai totuşi. conducerea societàṭii pentru S1 - nu-1 deoorta:1 si de la urm ririrea int res lor regi.mii roastre, a Zarandului. Urmărea de aproape probiemele cu'-


+ ADOLF SIEMER $1882 \cdot 1935$.

ABONAMENTE: 100 lei anual, 6 luni $\quad 60$ lei
Institutiuni si banci Muncitoni sị bănci

Turale, bisericești, astistice, economice, e ce se puneau și frảmântıu tinutul rostru. valbs la co itribuit mult si cu fapta si Moartea prematurà a dir. A. Sien a 1 sit unanime regrete în ràndul Zurandenilor. Dealt.um o asemenea fire de elita si 0 aşa nójila alcàtuire sufletească nu patea decât s şi atragì respectul celor cari ì inteleg au si iubeau.

De aceia astảzi aducem din partea tuluror $Z$ răndenilor, omagiul ce $s$ ? cuvine memoriei aceluis ce a fost Adolf Sieber.

Redactia

## 

Foi seara o veste dureroas ă s'a răs pândit cu iufeală in Brad şt priutre personalul consternat al Soc. ,MICA".

Directorul SIEBER numai este! Câteva minute a fost destul, pentru ca - boală nemiloas $\check{\imath}$ pe care el si noi o ignoram - si curme brusc o activitate trepidantă si roditică de un sfert de veac; oactivitate, care d ipă toxte legile firii, trebuia să se prelungensiă incă multi ani!

Dica aceasla poale fi o cons.lare, pentru cei cari l-au pierdut, putem spune ca Di rectorul Sieb'r a aut o moarte frumoasă s it totul pot ivită v-derilor sale; parcă o masină din acelea pe care el l:iubea atata si pute. să le privească oare intregi, cu och:i inginerului indrăgoslit de perfecfia technicei moderne, s'ar fi oprit in plin mers.

Providenta l-a crufat de toats de:aderile invente vars'ei; a murit in pliñ̆ maturitale si $m$ ui ales in plin $\check{z}$ activitate.

Dar mintea nsastră -- a acelora cari a lucrat zi de $\approx i$ cui el, sub ordinele lui si mai ales sub puternicul lui impuls - refūえ să inteleağ $\mathfrak{z}$, că deacum inainte satul lui terhn:c cuvâutul lui de incurajase, sau chiar ajutorul lui direct, us vi lipsi pentru to deauna.

Pe măsură ce scurgerex vremii îi va da perspestivz ilecesură, opsra infăłtuită de Direcionul S cber v.t apărea in tiat in insemnălatea ei si celor ce nu l-au cunoscut de aproape. Noi ins.i, cei cari am fost legafi de el printr'o stransă şi armonioas $\bar{\imath}$ colaborare sı $i$-am urmĭrit zi de zi re llizările si năzuinfele - unele rămase ne:nfäptưite - ne-am da
rectorul Seber, u:屯 numai rentru această inticprindere, sau , entru acest finut, dar si poinlru intreaga ter hnică románească.

Dar in acest domentu al activitălit ome nesti munca se face in tăcere; succesele nu sunt răsunaltoare sit nu aduc omulit celebritatea pe care alte activităṭt, desigur malt mat sterpe, le procură. Conştinfla impliniori datoriei a fost cea mat mare satisfactice a Directoruiut Seber, care lasă o avere relatio mocestă, el pi in mâtnele căruia i-a trecut bogàţia sub forma sa rea mai concretă: Aururll Implinirea datoriet a fost suportul care susfinea intreaga lui activitate; 0 impunea cu cea mat mare strictete subordonatilor luti, sito imounea sie. şi, chiar sit atunci când venea in confict cu :enimentele ce.e mai ac'â c inrădăcinate în sufletul omulut.

A fost un om dintr'o bucală care a urmărit cu indàrătnicie calea ce singur şi-a croit-o, färà să se cea la o parte.

Pe acer - ce-t drept foarte putini cari l-au halit. i-a iertat in cele din utmă, lar câte odată par şi simplox i-a ignorat.

Şi acum când direstorul Sieber nu mai poate sà ne impredece, a sosit momenul să indrăsnim să aducem la lumină o altă lature a caracterului său, latură re care mulţi nu $i=0$ cunosleaus, sau numai o bănuiau. Sub intăţisarea lut de mulleori voit severà şi voit aspră, se as. cundea 0 "inimă de aur" făumită parcà din acel nobt! metol, pe care el şi noi ne-am străduit să $l$ scoatem din adâncurile pàmântului.

Acum in presiua tristei ceremonii a inmormântărit, suntem asaltałi de o multıme de muncitori, cari cu lacrimi în ochá ne cer să le dăm posibilitatea - chtar pe chetutuidla lor sa conduca la locaşal ce vect, pe acila care a fost Directoral Sieber: vor ca cel pifin de aceasta cale să-ş arate recunoştint.e foţi de cel - care i-a ajutat intr'o si de grea camoănà, le-a dat posibilitatea să-s? duca copiir da invitfl lur.ă siut si-şi vindece o boală giea.

In sifletele acestora ca si ît sufleteie noastre, tofi cet se l-a 72 iub.t st admenat, reştearsà va rămâne a wuntirea Directomituf Sieber Fie-i fârâna uşoară l

Ing: Victor Eugen Misstero

## In fața neînțelesului

Nu putem crede, rămânem trăsniţi, mintea ni se opreşte în loc, nu vrea să ințeleagí, nu poate cuprinde grozăvia acester vesti care ne vine la câteva ore dupăce-1 văzusem, dupăce stătusem de vorbă cu el. Moarten venită când nimeni nu s'ar fi asteptat, a luaf dintre noi pe inginerul ADOLF SIEBER, directorul Societáţii "Mica", tormai in ziua când se serba jubileul de 15 ani dela înfiintarea Societãtit:

A răpus sufletul atât de frumos şi de generos al acestui om adevărat, al acestui minier de tradite, care Continuare in pag. 6-a

## Cât costă un

 ràzboiDrept sả spunem nu acceptăm deloc conceptiile dlui Musso'ini in materie de răsboi. Nu putem crede cá vảrsările de sânge sunt absolut necesare progresului uman sii nici mảcar cả el este un generator de energii. Nu se poate contesta însà că vărsarile de sânge sunt. şi distrugảtoare de bunuri, cari ar fi putut îndulci mult, intrebuintate practic, dure rile lumii noastre. Nici autoritãțile italiene nu pot contesta astăzi cheltuelile imense ale unui rásboi. Nimeni nu și-a putut însá închi pui în prealabil, sil nici macar ducele, cà lucrurile vor fi simple. Dacá am socoti numai desrådăcinırea sutelor de mii de soldaṭi, ridicafti dela muncā și transportaţi in Africa, precum şi cheltuielile necesare in rettineri acestea si sumele s'ar ridica la cifre fabuloase.

Un rōsboi nu cere numai atât. Inarmările fantastice cari au fost fimp de mai multia ani, griia de căpåtenie a ducelui, n'au trecut fară sí lasa semne adânci în bugetul. Italiei. Dupà cum ştim, Roma, nu are o situaṭie economicã prea fericita. Ceva mai mult, in numele acestei situații a pornit Mussolini rảsboiul. Nu cere oare Italia colonii, p:ntru a-şi putea continua nestingherita expansiunea?. Pregitirile de rôsboi nu sunt începute de eri, de a'altàeri. De ani de zile. Mussolini a cerut colonii şi a ameniţat cu ràsboiul. Formidabila forfà milifará nu a rásảrit deodàtá, ci a fost formatà treptat, cu timpul, Nu degeaba susține Mussolini cả tara negısului este tinutul natural al Italiei. Ideia unei penetrațiuni in Etiosia, a copt indelung în capul conducãtorilor italieni, cari nu au pornit rảsboiul decât atunci când au văzut Europa încurcatà de amenințàrile cu ràsóji ale Germaniei. Santajul mussolinian a fost însí inulil, cáci Marea Britanie a fost pregătità.

După statistici demne de încredere, numai în luna Septembrie cheltuielile de răs boi ale italiei s'au ridicat la 635 milioane lire. Pàná la aceastá datã se mai cheltuise cu pregătirile 1.345 milioane lire. Rasboiul nu începuse să distrugă nici oameni, nici material de răsboi. Cheltuielile ostilitajuilor vor întrece cu mult pe acela ale preguitilor. Rásboiul din Afirca e încã la început. Dârzenia abisienilos și mai ales inarmarea febrilả a acesteia vor prelungi mult ràsboiul. Bugetul Italiei secảtuit de astázi încá, nu va putea face fafá nevoilor de alimente şi material de răsboi

Socotelile rảsboíului din Africa sunt calculabile, încà. Situația economica este dezastruoasa si cu toate acestea inarminile se accelereazà si choltuetile pentru acestea sunt imense. Rezultatele ràsboiului abisinian le vedem: nenumáraṭi morṭi şi distrugeri...?

Si nu am socotit choltuielile Aoisiniei și nici valoarea distrugerilor provo ate de bombardamente. Ne put im închipui cât cosfá un rásboiin Euroja. Distrugerile materialelor nu vor îndulci soarta nimànui, lucrul e sigur.

Pregảtirile de rảsboi continuă şi în timp ce pungile neguṭitorilor de armament se umplu mereu, stomacurile somerilor chiorâe de foame

- Fratele învingătorului, In localitatea Nanez din Spania. locueşte de câtiva ani un frate al generalului italian Maravignia, îuvingătorul abisinienilor la Adua.

Giussepe Maravignia $p \geq$ indeletniceste cu negotul de orane sil este casłorit cu tânără spaniolá. Gloria generalului Maravignia, care pânà mai eri era un militar necunoscut, a adus fratelui sàu numai neplaceri. In primul rând a fost asaltat de reporterii de ziare, cari ii cer amănunte asupra fratelui sảu.

Dar, el mai este sabotat de cảtre spanioli, mai ales de c'tre lucratori cari sunt împotriva oiensivei italiene, atitudinea care nu-1 doate interesa pe Mussoini, dar care i-a distrus lui Giussepe Maravignia comertul. In cele din urmă, acesta a trebuit sả părảseaacı Spania, reînto cându-se in patrie.

## Parastas

## in memoria eroului A. Frâncu

Duminecả 3 Nov. s'au împlinit doi ani dela morrtea ilustrului tribun: Amos Fràncu. In prezenta futuror autoritatilor locale şi a scolarilor ( $\$ c_{0}$ de arte si meserii si scoala primarä) precum și a unui numeros public din loc sii jur, s'a servit in Baia de Criş, paras tasul comemorativ, in cimitirul Bisericii gr cat, unde odihnesc ràmásitele eroului.

La ora 12 a . m ., dupa terminarea servicului divin, publicul si toate scoalele se in oo'oneazi sub drapele, din centrul oraşului spre cimitir. Parāstasul e servit de catre preo tii ambelor confesiuni române: Par. V. M. Ungureanu. şi Par. Nic. Fiorea. Aceasta a fosit dorinta expresa a defunctului erou, care s'a respectat atât la înmormântarea sa, cât și la ridicarea pàrảslasului de un an. Și aceasla ar frebui sà fie procedeul de urmat intotdeauna cànd se servesc parastase sau se ofi ciaza alte functiuni sicre in memoria eroilor atât la noi càt și la Tebea, càci in preajma mormintelor eroilor neamului suntem cu toții romàni

Primu, după ofic. serviciului, a luat cuvântul Par. V.M Ungureanu, voroind cu mult insufl tire despre memoria lui $A$. Fràncu. tre altele - cằ se cuvine ca la căpătâiul acestui erou al neamulu, să vedem si 0 acestul crou al carine prednič atât pen tnin - mo lui discrut, ât pentru memoria celui disparut, cât şi pentru noì cărora ne place sã ne mândrim cu trecutul glorios. Assi vrea deci, ca acest cuvânt al meu să fle auzit de toṭi aceea cari sunt chemaṭi să facã acest lucru, fie el incadraţi în "Frăţia de Cruce" fie din partea fondului de ingrigire a monumentelor eroilor, sau fie chiar de cattre stat, care este în primul rând chemat sã dea cultul cuvenit acelora cari si-au jertfit viaţa pentru acest pământ. Căci se cere imperios ca pană la ridicatea unui bust in amintirca lui A. Frâlıcu - la care va trebui să contribuim şi noi românii Zarandeni - să ridicăm eroului nostra această cruce.

## Anglia

## și Mica Ințelegere

In momente de grea cumpănă pentru situatia internatională, s'a putut vedea atitudinza adevărată a popoarelor fał̧ă de diferite chestiuni.

Marea Britanie nu a avut niciodală - atitudine degajata § sinceră pentru nici un stat. Politica engieza nu e bazata pe lo:alitate cl pa interes. Fałăa de Mica Inţelegere sị in general fatả de problemele din răsăritul Euro pei Aıglia nu a avut o pollticcă deschisă. Pol:fica dunåreaná s'a bazat intotdeauna pe situatia din Apus. Anglia a avut douax atitudini destul de neprecis:. A fost duşmana ascunsă a Sovietelor si a tuturor statelor cu influenţă franceză. In Balcani si statele îconjurătoare, capitalul francez influentează mult politica statelor. Im potriva acestei influente, B itanla a luptat in permanenlă. Pentru a preveni o influentă francezi in cele trei state ale Micei Inṭegeri, Marea Britanie a susținut pe sub mână actiunile revz zoniste ale Ungariei. Kanya și cellalti corifei unguri au fost primifi cu simpatie la Londra. Ch istiunea este inš foarte delicatả şi l.ondra a înteles acest lucru. Slatele reviz onste nu sunt numai Ungaria şi Polonia. Alături de ele se plaseazł Italia §! Germania. Dar, pe când pretentiile utgare si polone ss reduc la reven dıcări teritoriale în România şi Lituania, ale Germaniei și Italiei se plasează în colonli. Jocul era deci periculos. Anglia 1 -a sustinut pe Kanya, l-a combatut însă pe Rosenbarg sau Aloisi, Italia ssl Germania pericliteaza interesele Angliei in colonii ssi Foreygn Office a Inteles perfect acest lucru. Iată pentruce politica britanică este retuşata in permanentă, căci oricat de neplăcută i -ar fi Marel Britanli influenta franceză in Balcani, sau amicitía acesteia in republica sovietică, ea este totuşi mai puţin periculoasă decât o suslinere deschisă a Germaniei. Conflictul african a produs un nou reviriment in politica englază. Italia atacă direct Impotriva holărârrilor Ligii Națiunilor, Atacul

Iată împliniṭi doi ani dela moartea lui şi-l găsim cu aceas cruciulită modesta de lemn, vred nicá pentru alții dar nu pentru A Frâncu Azi când abia este imbi natā peste rămăsitele marele no nata peste ramassituele maromân erou, trebue să ne sim tim chemati si indemnati să facem tim chemati sil indemnali sa a lacem acest lucru, in nădejdea ca monu mentul de piatrá se va ntrupa s el, falnic si maestos, ca toată ființa și viata lui pe acest pământ

St de fapt s'a negijat prea mult ridic + rea acestei cruci la cap tâiul acestui erou Dar sparam ca in curard o vom ved=a ridicatá.

Al doilea ia cuventul Pảr. Nic. Florea arstànd pe s:urt suferinṭele prin cari au trecut eroul nostru in sustinerea drepturilor motilor. Ia capat jiul lui, nu urem si stim ce e diferen jul conf sional, iubin Ju-1 deopo trivà cu totiii.

In numele cảpitanului Șiancu, conti nuatorul lui $A$. Frâncu in sustinerea intere selor motese fi - care a tinut si fie repre zentat lu acest parastas - a vorbit un student, delegatul sảu, expunând in cảteva cuvinte idealul lui A. Francu si facand o scurta ex punere a procesului Popescu Pera - Siancu judecat în zilele acestea

S rbarea se sfà ș̣aşte distribuindu-se traditionalul rarastas.

Corespondent


Abonați-o căci e cea mai cftina gazetă, ce apare in tara noastră.
fortelor revizioniste a devenit dar fapt in inde. plinire. Anglia a inceput să manifeste simpatie pentru Mica Injelegere. La Londra se vorbeşte mult de o act une pentru infăptuiraa pactului dunărean. Pe noi nu poate decât să ne bucure această nouă orientare.

## Stíri.

- Cerşetoarea milionară. O bảtrâ nă din Viena, anume Ernestine Beraard, în vàrstà de 72 de ani, a fost prinsả de cảtr gardienii vienezi cerşind pe,strảzi. Dusả la comisariat şi cercetata, ea s'a plâns comisa rulul de serviciu, ca nu a putut gisi nicaier de lucru la birourile de plasare, iar la azi unde a fost internata timp de 2 ami , nu a fos mulţumită de tratament

Facàndu-se însả o discindere la lo cuintı bătrânei, s'au găsit 700.000 shilingi Banii erau ascunssi intr'p saltea. Intrebata pentruce continuá cerşitul, bảtrâna a isbucni in plâns şi a declarat comisarului cá în viaţá trebue sà faci economii

Se pare cá autpritátile vieneze nu s'au declarat mulṭumite cu acest răspuns, cảc Ernestina Bernard a fost data in judecata condamnatà sì plăteascả 300.000 shilingi pentru crearea unui azil.

- Regele spionilor. Zilele trecute au fost descoperite in arhivele secrete ale serviciului de contraspionat, documente privitoare la cunoscutul spion britanic, Jpha Mawlon

Se dovedeste puintre altele, cà sus numitul spion, cari a fácut mari servicii Mare Britanii in timpul războiului moneial, a fos trecut ca spion atât in serviciul Germanie cât si Austriei si era îu directá leg atură cu agentii britanici din Franta. El servea pret ioase informatii Austriei si Germaniei, privi ioase informatii Austriei si Germaniei, privi-
toare la pozitiile aliatiilor în curs de paraásire toare la pozitiile aliatiilor în curs de pảrăsire,
căpałând în acelas timp informaţii asupra ar căpảâand in acelaş timp informaftii asupra armatelor puterilor centrale. El era cunoscut in Germania suo numele de Albert Hochmann, iar în Austria sub numele de dr. Karl Horch Interesant de relevat e cả el a murit impus cat de catre agenṭii englezi de contraspiona care nu cunosteau adevaratul siu rol.

# Inmormântarea directorului ADOLF SIEBER, la Sibiu 

## Asistenta ~ Coroanele - Serviciul religios ~ Cuvantările ~ Cortegiul ~ Inhumarea


#### Abstract

Inmormântarea mult regretatului director tehnic a Soc. aurifere ,,Mica", s'a


 făcut Duminicả după amiază, la Sibiu.La această ceremonie a contribuit mult directiunea generalả a soc luat holărârea, ca ultim omagiu, de a trimite la inmormântare o delegatie de peste 100 munciori ssilume fara societăt tii.

Corpul neînsufleṭit al fostului director a fost depus in capela luterană, din cimitirul oraşului Sibiu. Catafalcul era împodobit cu flori naturale, aduse de admiratorii sii prittenii directorului $A$. Sieber.

## Asistenta

a ora 3 au început sà soseascà dela Bucureşti Brad, Zlatna etc. conducả torii soc. Mica, functionar superiori şi muncitori. Ca pela, în timp de $1 / 4$ de oră a devenit neîncăpảtoare faṭà de numårul celor ce au
tinut sǎ aducả ultimul salut aceluia ce a fost A. Sieber.

Au asistat la trista ceremonie: Dna și DI ing. G gurtu. dir. gen. al soc. „Mica", Dna şi DI V. Ambrus, dir. la soc. Mica, Dl Murgই̀şanu, ad. soc., d. prof. univ. Popescu Ilie, d. Atanasiu, membru in Cons. de A-dfie al Micei, Dna si Dl prim ing. U. E. Mastero Dna si D! Ghisa, dir. bâcii .,Crişana", Dna şi Dl Arh. Sachelarie, d. C. Ciocan. dir. liceului ,,Avram Iancu", Dna şi DI Protopop I. Indreiu, d. A. Bogdan, proot, Dna şi Dl Dr. Șt. Feier, d. A. Roman, preot, d. ing. C. Roman, d. Dr. Glava, d. ing. O. Ulmann, d. ing. Rizescu, d. Dr. C. Moldovan, medic, d. I. Bocảescu, primarul Bradului, d. Dr. C. Tisu, deputat, Dnii Locotenenṭi Dâstariu și Chiriacescu, d. prim ing. Gagyi, Dna și Dl ing. Marinescu, dir. Zlatna, Gagyi, Dna și Dl ing. Marinescu, dir. Zlatna,
Dna şi Dl ing. Damian, d. ing. Rişcă, d. ing. Dna si Dl ing. Damian, d. ing. Rişcă, d. ing.
I. Finding, d. Dr. Böhm, advocat, d. Kugel, d. prim ing. Emanoil Ambruş, d. E. Fugàtà, dir., d. ing. Luca, Dna și DI prof. Pârau, d. primpretor V. Nistor, d. avocat Ivan, numeroşi functionari tehnici, administrativi şi mun citori dela societate, etc. etc.

## Serviciul religios

La ora 4 s'a inceput serviciul religios, oficiat de caxtre preotul luteran, din Sibiu. Dupà sf. slujbă care s'a terminat cus o vorbire a preotului, si care a fost scurtă, aşa dupá cum cere ritualul luteran, a luat cuvantul d. Murgaşianu, vicepreşedintele Consilíului de adm, al Soc. "Mica", care a spus urmàtoarele:

Indurerată Asistenţă!
31. Octomvrie 1935, era data fixatä pen teus saxbattorirea a 15 ani dela infinntărea so cietițtii "Mica"。

Se pregătea toate madularele società ţii de-a praznusi' aceastã’aniversare, care incheia un ciclus de activitate apreciabil ca duratax, dar si mai apreciabil ca bilant al unei activitatti incoronata de succese indeobste recunoscute.

Era firesc ca dela aceasta solemnitate, Adolf Siebes, directorul exploatărilor societåţii, să nu lipsească.

El era intr'adevăs unul din primi pioneri: el inchinase societąţii toatả ştünṭa ca şî toatả experienṭa sa indelung caştigata in minele noastre: el ne-a dat din belsug toatå purterea lui de munca si de infaptuirí. Pareăsi deci Bradul, pentrus a veni in mílocul nostrus, ca să ne bucurăm de fructele unel activitalit perseverente şi de lung timp.

Mare ne fu insa durerea! Adolf Sieber, deṣí suferind, fäcu aceastả càlătorie la Bucureşti, care fu insà cea din urma pentru el!

Soarta a voit, după o veche tradititune a poporulus nostru, ca la temelifile de consolidare a societataii noastre si se sacrifice un suffet, si inca unul din cele mai alese!

Adolf Sieber s'a născut la Germersheim

## Coroanele

Au depus coroane
Consiliul de Administraţie şi Directiunea general̆̆ a soc. "Mica" Bucureşti, Dl. Oct. Goga, fost ministru, Dna. şi Dl. ing. I., Gigurtu

dir. general al soc. "Mica", Familia ing. V Ambruş, director, Famila Olimpiu Ambrus, Bucureşti, Camera de Comert ssi Industrie Deva, Corpul inginerilor dela soc. "Mica", Familia Ghişa, dir. băncii Crişana, Banca Comercială Deva, Functionarii soc. , MMica", Liceul „Avram Iancu" Brad, Protopopiatul Zarandului, "Familia Dr. Şt. Feier, Dna. Greta și Dl. ing. Marinescu Zlatna, Societatea Electro-Naţional, Familia ing. V. Damian, DI. Dr. G'ava, advocat, Ofiteri Garnizoanei Brad, Familia ing. Goagyi Tebea, DI. ing. V. Hrişcă, Minele Stănija, DI. Dr Medrea, Familia Natas Mihejeff, Familia Gabriela şi Mişa Mihejeff, Familia ing. Finding, Fabrica de var Căvăran, Familia Carol Reiter, Familia Alex. Kugel, Funçionarii Expl. Brădisor, Corpul Inginerilor etc., etc.
DI. Oct. Goga, fost ministru, pres. soc. "Mica", a depus o frumoasă coroană de flori naturale de a carei panglica era scrís

Lui Adolf Sieber. Vrednicul colaborator al muncii nationale. OCT. GOGA ra minele de Aus Ruda 12 Apostoli, unde a functionat neintrerupt ssi pana la data morţí sale, adicá in decurs de 27 aní.

In anul 1918 evenimentele istorice il gaxi in tara románească. Adolf Sieber a deveni cetătean roman al Romanici intregite : invätata la perfecţie límba noastrǎ, fií săi asemenia, fura reprimiti in cetatea romană, unde sí fac stagíul militas, dovedind astfel atasamentul lor câtre nouă patrié, adoptata in mod cu totul adoptata in mod cus spontan
lor tată.

Dar noi ne-am mandrit de acest nou cetả̧ean de adoptice, care exa Adolf Sieber, la ràndulsău el revendică cus mândrie acest vendica cus mandrie acest
titlu, protestand cas indignare ori de cate ori cineva
l'ar fi considerat ca minoritar in cetatea româneascá.

Adolf Sieber a faxcut parte din falanga inginerilor a căror activitate nu se rezumă na mai in indeplinitea constiincioasà a specilita tii lor, el a farcut parte din ceata celor ales printre aleşí. Munca lui a rodit din plin in timpul vietuii sale, ssi urmele acestel munci nu au pierit odată cu viaţa luí, sfarşitả pentrutotdeauna sit atât de timpurie!

Intr'adevăr, ce poate fi mai inălṭator sí mai util colectivitađ ţí decât mâna ingineruIut. EI aduce in exercititu! profesiunei sale metodele cele maí serioase ale disciplinei inte lectuale: Preciziune intemeiată pe datele ma tematice, metodă de lucru prevăzătoare, partea hazardului find aproape complect inlaturata

Dacà el execută foarte des dupả pla nul conceput mai inainte de el singur saut in colaborare cu alṭii, de multe ori insă el creiază, dä naştere la lucraxri care pentru a fí fost supuse examenului riguros al stifintii pozitive puse exclude elementul pur personal, subiectiv nus exclude elementul pu

Ce factor stublim de progres a constituit in decursul veemurilor munca technicienilor câta spendoare nu a primit civilizaṭia din obo lul de muncă a acestor specialişti!

Activitatea lor, spiritul los inventiv si creator, e insă in plină evoluţie sị progres.

In toate ramturile de activitate inginerească ràmânem de multe ori inmărmurití de temeritatea lucrartilor şi de sublimul infaptuirilor.

Dacả este insa o categorie de ingineri a căror muncă trebue să provoace admirația si recunoştința tuturor, aceştia sunt ingineri de mine.

Eí personificǎ pentru mine munca cea maí utila sí cea maí desinteresata pentru ca este desbrăcate de orice orgolits şi egoism.

Intr'adevăr daca munca inginerului technicean, care construieste poduri, sapa tunele, face lucrări de artă vizibile, provoaca entuziasmul celor in folosul caxrora sau făcut, creatorul lor işi vede de multe ori numele lui imortalizat, găsind asifel o satisfectione sufleteascà in glorificarea cus care contiomporani sải il gratificicà sí pe care urmaşií săí o vor continuà.

Dar ingineral de mine? El lucreaza in fundul pămantuluí, lucrările concepute de el nus pot fí văzute ssi admirate decât de cercul limitat al colaboratorilor sâi, iar colectivitatea care profita de acele lucrarti cus greu işi va putea da seamă de importanța lor şi de genialitatea, poate, a acelora care le-au intreprins.

Inginerul de mine este un adevarat erou necunoseut al ştinntii, pe care nu-1 asteaptà decat gloria anonimã sì inpersonală.

Din această categorie de muncitorí, făcu parte şi scumpul nostru dispărut: Adolf Sieber.

Pentru a perfectua memoria acestui distins si prefios colaborator al nostrus, Consilitul de Administratic al Societattii "Mica" va hotări de sigur, ca una din exploatãrile noastre să poarte numele lui Adolf Síeber.

Nu ne putem desparyti de acest devotat slujitor al societǎţí noastre, care in timp de Continuare in pag. 4-a

27 de aní s'a devotat nouă, făıà ca jalea să nus copleşească sufletul nostru indurerat!

Plangem cu toţii pe scumpul nostru Adolf Sieber, il plăng toṭi colaboratorii săi dela minele de aur: : inginerii, funcṭionarii sis muncitorii minieri; plang dealurile, codri sif munţil purtàtorí de aurf plange adancul paxmântululu', pe care l'a cercetat şi răscolit cu atata iscusinṭả Adolf Sieber, incât comorile as-

Cuvântarea D-lui prof. univ. llie Popescu
Indurerată doamnă, Intristatä adunare! Ca un fulger din senin mi-a parvenit trista veste despre trecerea in cele eterne a lui Adolf Sieber, a lui Adolf Sieber, care prin calitałtile lui exceptionale, prin bunătatea sa neîntrecutả şi puterea de muncă atât de rarả era atât de necesar în caera atat de necesar nostru de activitate.
drul nostru de activitate.
lată că un capriciu al soartei ni-1 rảpeşte dinıre noi, confirmându-ne trista realitate cả viata nu-i decât un vis sii numai moartea o realitate.

In fafa acestei realităṭi triste îmi daṭi voie să depun lla picioarele catafalcului in numele Scoalei politechnice, a cảrei profesor a fost, in numele cercului minier a cảrui membru de onoare a fost si in numele tineretului studios al acestei scoli pe care l'a al acestei scoli pe care la ubit si indrumat, o lacrimà de pioasa recunoştinta si să înalṭ cảtre inàlțimele cerului o rugăciune ca Dum-
nezeu sā-i dea putere înnezeu sả-1 dea putere întristatei familiei, să poată suporta cu resemnare greaua incercare care a lovit-o, iar sufletului lui Adolf Sieber să-i lumineze cu fáclia eternitattii drumul spre raiul ceresc, pentru care il dorim, conform traditiei miniere, Noroc bun la ultimul drum.

## Cuvântarea D-lui director V. Ambrus.

INDURERATĂ ASISTENTĂ!
Ne -am prezentat aci, în fafa mormântului rece, ca sả ne luảm ultimul ràmas bun dela acela, care ne-a fost conducảtorul drept, dela acela, care ne-a fost conducatorul deppt,
stimat si iubit. Ca cel mai apropiat colabostimat sil iubit. Ca cel mai apropiat colabo-
rator al sâu tovaras de grele incerc= ri, rator al sau si
din timpurile trecute, am dureroasa insarcidin timpurile trecute, am dureroasa insarrinare de a-i aduce ultimul salut al Directiunii
societatii noastre, al inntregului corp tehnic, societảtii noastre, al intregului çic
precum și al functionarilor şi muncitorimii noastre.

Fermitatea sa de bărbat și moralul sảu, intregul ce-l caracteriza în orice chestiune interesând intreprinderea, pe care a condus-o cu atâta devotament, ne va servi ca ideal la toti urmașii lui.

Afară de activitatea sa în înteresul societảtii, a depus o muncă titanică şi pe teren cultural-social și național. Unde numai a putut a ajutat întotdeauna instituțiile noastre culturale ssi naționale. Muncitorimea noasirà din Munții Apuseni a avut un mare sprijin în Directorul Sieber, care deşi nu era näscut aici, a fost legat sufleteşte de munții noştri
cunse acolo n'aus mai ră mas o tainax nepătrunsax ! Fíe ca această jale unanimă, să poata forma o cât de slabł consolare pentru família defunctului, pentru demna sa soţie si pentru fii sải, cari primesc o moştenire pref̧ioasa dar şi grea, pilda unei vieffi de virtute, de munca cinstitả şi de inalţătoare valoare sufleteascả!

Uşoarả fiél ţărana, veciniciǎ fie amintirea!
și de poporul românesc, în mijlocul căruia-și petrecuse cea mai frumoasā parte a vieți sale, şi cu care întotdeauna simtia una.

Golul pe care-1 lasa in urma plecări lui o să-1 simțim întotdeauna. Regretăm adânc pierderea acestui mare si infelegifor coleg, pentru care atât personalul cât și tofi colegii şi subalternii, pe cari am sarcina grea de a-i reprezenta in aceste momente dureroase, ru-

găm Atotputernicia celui de sus s'ajute îndureratei lui soții, ca sả poatá suporta marea durere cauzatã de această pierdere prematurà și atât de neașteptată, la care soarta a su-pus-o cu cruzime necruţătoare.

Pentru noi amintirea lui va rămâne neştearsả din inimile noastre și rugăm pe bunul Dumnezeu sā-1 primeascá acolo unde sunt aşezați cei buni şi drepti, cảci bun şi drept a fost el toată viaţa lui.

Dumnezeu sā-1 ierte.
pământ, purta un cap extraordinar de caracteristic.

O frunte largax, bombată, hotărnicită de un păr des şi perfect delimitat. O pieliţ̧ a obrazalui de o superdelicată finetă, ca a mătasei cele mai fine, cu nişte ochi mari albaştri, cari priveau drept in fata pe cei carrora le vorbea, cu o gură bine arcuită si pe care era fixat permanent un surâs ironic; dar nu al unei ironii agresive sil răutăcloase ci a unei ironii blânde si ertătoare. Toate acestea reprezentau figura lui Adolf Sieber, ca o carte deschisă, in cara lui Adolf Sieber, ca o carte deschisa, in care ori cine putea cu uşuriņă citi toate sentide ascuns, către nimeni, din gândurile lui inde asc
terne.

In Adolf Sieber conviefuiau douxa insuşiri, cari rar se intâlnesc grupate in aceiaşi persoană: o purtare cuviincioasy, o atențiune delicată, o atitudine respectoasă către inferiorii, egalii şi superiorii lui.

El era un pricepător al firelor celor Cu carl el venea in contact, fie mari, fie mici.

Dar in acelaş timp avea intr'Ansul o sigurantă a persoanei lui, o cunoaştere perfectă a capacitătii lui, care î imprima un sentiment de înaltă demnitale fater deori cine.

Aceste două insuşiri ale modestiei ş̧i demnitâtii se legau in A. Sieber alât de perfect incaxt nici odată una nu a exclus pe cealaltax.

Toată viał̣a lui, şi atunci când a ocupat functiuni modeste, precum şi atunci când a avut Insărcinări de conducere şi de direçlune, şira sp'nǎrii lui a fost dreaptă.

In Adolf Sieber, prin ce moştenire sau prin ce atavism nu ştiu, s'au gaxsit improunate două mari familii omenesti, cu insusiri deoseb.te. Prin spiritul său ordonat, prin creerul său disciplinat, prin energia și vointa lui neinfrântă, prin intreaga lui atitudine hotărâtă, prin ochii lui albaytri şi faţa lui blondax era un nordic, era unul din exemplarele cele mai pure ale rasei germane; iar prin surâsul lui permanent ironic, prin sentimentele lui afective, prin dulceata revărsată in raporturile lui sociale, prin conceptiile lui îndrăznete in meseria lui, prin blândeła ce o revărsa către inferiorii lui, Adolf Sieber se aşează in neamul latinilor.

Această Imbinare armonioasă între germanism si latinitate a fost desigur, unul din cele mai extraordinare aspecte sub care ni $\mathbf{s}^{\circ}$ a prezentat nouǎ Adoli Sleber si care explica Continuare in pag. 5-a

## Cuvântarea D-Iui Atanasiu, membru in Cons. de ad.

In numele prietenilor cari l'au cunoscut de aproape și l'au putut aprecia in toate manifestarile vietlii lui, aduc o ultimă inchinare pioasă amintirei acelui care pe pământ a fost A. Sleber.

Nu voi face un discurs, vol incerca cu slabe mijloace, să schiţez un portret.

Adolf Sieber a fost un exemplar dintre cele mai alese ale speciei omeneşti. Un trup masiv assezat pe pi-
 cioare care se legau solid pe

## Fata minierului <br> <br> - Contincare -

 <br> <br> - Contincare -}La ce-mi mai folosia viata de-acuma. Trecutul mamei, märturisirile ei sdrobitoare din ultimile clipe şi tatal meu pe care nu-l cunoşteam, mă nenorociau. Lumea se uita la mine cu ironie batjocoritoare. Sigur că ceiace n'am ş̧tiut eu până în clipa mortiii mamel, el ştiau de mult şi când ziceau ,,fata minierului", cred că spuneau ca ssi cum ar fi vorbit despre fata unui nenorocit...

Mi-era ruşine să mai ies in lume. Nu mă duceau decât la serviciu si de-acolo direct acasǎ. Nici să mă plimb nu mai leşiam. Numai bletul Emil venia regulat la mine, după moartea mamei şi cu dânsul imi petreceam rarele clipe fericite din viată.

Ce copil părea. Prea timid şi totuşi vorbea atât de frumos!

Cat de disprefuitor vorbea despre lumea desfrânată.

Cu cât dispret vorbea de lumea acea-

[^0]sta stricată, de mizeria ordinară a desfrâului unde se recrutează tinerele vlăstare neştiutoare.

Si , vai... vorbea alături de mine care eram rodul desfrâului...

- „Eu nu înţeleg viaţa decât în claritatea ei, imi spunea Emil în tăcerea serilor de vară. Nu văd viata decât printr'o prismă a frumosului, unde iubirea sinceră trebuie să triumfeze. Mi-e groază să mă gàndesc la obscenităţile vieţei...

Dar... ce stăm noi să filosofăm despre viaţă şi iubire. Are atât de multe inţelesuri şi atât de mult e studiată.

Tu crezi, dragă Silvie, č dacǎ vom filosofa atât de mult şi rational, nu tot aşa o să ne numim şi nu tot in mormântul negru vom intra"...

- „Da, dragul meu, ai dreptate, căci viaţa ori cum ai trăi-o, tot la același rezultat ajungi. Dacă ai fi cel mai bogat din lume sii-ai avea bunătựile cele mai scumpe, dacă ai fi cel mai sărac şi mai nenorocit sfârşitul va fi
tot Tot in mormântul rece vei intra sil acelaşi tărâna grea te va acoperi fără milă. In fata creatorulul, numai El ştie cum vei fi clasificat. Nimeni nu poate fio viafà 'ntresgă fericit, dragă Emil. Fericirea e invizibilă, fericirea e o himeră, al cărei parfum de-abia Il simtim noi, care ne iubim cu sinceritate"...

Tăcerea serii plutea prietenoasă in jurul nostru şi liniştea ei fnvǎluia totul Intr'o Imbrătişare frăţească...

Şi cât de frumoasă era acea seară târzie !...

- "Atuncl cum ar trebui trailita viafa, dragă Silvie, intrerupse el tăcerea".
- "Sunt mii si mil de motive ol phreri, dar s'o trǎim aşa cum vine, să-li crezi tu singur un program corespunzǎtor stăril tale sufleteşti, căci totul, absolut totul e zădărnicie...

Si câte nu vorblam despre această viaţă, despre care e de prisos să mai discuṭi. Nu ştiu dacă cei avuţi și-au plecat odată urechea la mizeria celor nenumăraţi. S'ar fi ingrozit foarte mult si - poate - ar fi. şlut că

# O vizită la Maglavit 

## (Contintare)

Din cele scrise pânȧ acum, despre |la Craiova. - La rugimintea mea de a-mi minunile dumnezeeşti petrecute la Maglavit, cred cá fiecare cititor sii-a putut face o ideie de cele ce se petrec acolo. Fiecare, poate, a cugetâ o clipă la satul cu minuni depe plaiurile Olteniei.

Minunea dela Maglavit a schimbat mult coloritul sufletes: al celora cari au avut feri irea de a petrece mácar o oră ìn satul lui Petrache Lupu. - Infamiile sectantilor ssi atacurile presei judaice, nu au stiroit cu nimic autoritatea ciobanului dela Maglavit. Din contro, vindecảri miraculoase - aprospe zilnic - vin ca sả arate mulṭimeì cả, în adevăr la Maglavit, s'a petrecut ceva mai pre sus de firea oneneascả.

UINDECAREA LUI NIC. DRAGOMIR DIN JU). SIBIU.
Vineri, 13 Sept. a. c.. mà aflam în gara Craiova. Pe peron callátorii se plimbau nervoși în așteptarea trenului dorit. La capảtul gảrei, pe un loc viran, vreo $70-80$ de bảrbați şi femei formeazả un cerc mare. In mijlocul cercului, un om ca de 40 ani, vorbea celor din jur. Din simplă curiozitate, caut sả pătrund pâní la predicator. Mi apropii de el şi-l ascut. Venea dela Maglavit sii acum povestea mulṭimei cum s'a dus in cârji la Maglavit şi acum - a veñit pe jos pânà
da câteva relaṭii asupra vindec rei, omul nostru încep?

- "Sunt Nic. Dragomir, în etate de 42 ani, și cu domiciliul in com. Roșia Săseascả jud. Sibiu. Acum trei sǰptămâni am venit la Maglavit cu trenul. Nu piteam merge cu picioarele decât sprijinit în cârji. Am petrecut la Maglavit trei sảpt’màni numai in rugảciuni si am dormit la bulurug" si acum nu mai am lipsà de cârji., Puterea Tatalui din ceruri se aràtase«.
- Unde sunt cârjile?
- L-am lasat la Maglavit, sprijinite de troiţă de lângà buturuga şi acum voiu merge pe jos până în Roşia".

Sirena locomotivei anunța lung sosi rea trenului în gará si n'am mai putut sta de vorbà cu ,baciul Nicolae"

Și acum, dupã ce iubite citifor cunoşti puțin - din cele scrise aici şi numerile trecute - pe ciobanul lui Dzeu, dupá ce ai luat notă şi de minunile sàvârșite ,la buturugi", vin si te 'ntreb: Crezi tu in minunea dela Maglavit? Te mai indoeșii o clipă de ciobanul sfàrt? Eu nu-ji spun decât afât: *Crede și nu cerceta $\approx$

Sfârşit
St, Damitresca

## Legea <br> meseriilor

Cu toată situalia f jarte crifică a guveı nului când punea serios problema succosiunei, toteşi cand punea serios problema sucentru vitoarea guvernul se pregảteşte intens pentru vitoarea
stagiune parlamentara. Mod fcarea constituţei stogiune parlamentară. Mod farea constituţiei pire defin tiv abandonatả. Se pare insã cà era numai un subtesfug u de mascare a situatiei politice reale. Şi cu toate că se spera cax dupả 14 Noembrie vom avea o sch mbere de regim, totuşi proectele de legi sa fabricà in serie. Anteprocctul legii reglementării profesiunii de ziar $s^{\dagger}$, intocmit de d. Aurelien Bentoiu, a fost term na!. D. Valer Roman pregătesste intens proectul pentru nous lege a meseriilor. Guvernul bancherilor s! marilor industriaşi nu intelege sà-si desminta originea. Inainte de a fl debarcat guvernul pregattesle o serie de refcrme inspirate de U. G. I. R. Noua lege a me-
 de mai sus. Uniunea industriașiłor dictează $\mathfrak{\Sigma}$ tăzi legile de pro!ectie pontru clasele roistre uvriere. Ne putem deci inchipui, care vor fi urmările acestor legi. Vor fi fără indoială o reurmările acestor instrumentului pational si birocratic editare a instrumentului patronal si ajuns camerile de muncă si asigurările sosiale. La camerele de mun aa chiar si procesele de salarii sunt tergiversate la infinit. E cunoscutà de toty, scumpirea extraordinară a tuturor produselor din ultima vreme. Statistica oricărul modest cetătean a putut constata o urcare a preţurilor cu pes'e $40^{\circ} \%$. Guvernul nu a luat maxsuri n'ci pentru ieftenirea produselor S! nici pentru urcara salarilor. In schimb, a simṭit d. Valer Roman nevo'a unei calif cǎrl a functoonarilor sil lucrătorilor. Ere deallfel neapa-
acesstă lume e imbibată cu mizerie. Dar cine-si apleacă urechea să asculte?

Mă 'ngrozeşte foarte mult mizeria, mă 'ngrozeşte la nebunie bogătia.

Vorbiam odată cu directorul minei, care-i un om de-o popularitate foarte mare şi de-o bunartate cum nu mai există un allul și pe care, printre altele, l-am intrebat: - „Cred că sunteţı cel mai fericit, când aveţi atâta avere, atâtia bani şi vă bucuraţi de atàta stimă..

- „Da, mi-a råspuns el. Că am venituri cum n'are nimeni în regiunea asta sii altele şi cå mă bucur de foarte mare stimă şi reputație, e foarte drept, sunt mulţumit, dar banil nu mă bucură. De-aşi avea tot aurul care-l produce această mină şi tot neferlcit ași fi,

Crezi că fericirea constă in bani? Nu.
Eu , unul, numai când pot să ajut pe cneva, când dau un ajutor pentru o operă culturală, sunt fericit. Imi place sá ojut artiştif şi să încurajez tinerele talente. Mi-am dat ultimul ban pentru incurajarea tinerllor artişli și scriltorl, iar pe cei bătràni care nu mai pot munci, i-am ajutat intotdeauna.
rată nevo'e de o asemenea reformă, dat find anarhia care domneşte printre clasele noasire producātoare. In vremurl de somaj şi cr ză, când toate domeniile de muncả sunt în pl nă dezagregare, miniştrii noştri s mt neroia calificărilor. Nu o icire va putea muncii colo unde vi avea pos blitatea. Orice ucenic, lucrầtor, functionar, va ttc bui iu prealabil să se perie pe lârgi toṭi sfintii domnului ministru, ca si cum s'siemul bacsişului nu ar fi fost utilizat desful până acum. Ceva mai mult. Nu se va mal putea veni cu orice plarg re la ministerul munci; tea veni cu orice plarg re la ministerul munci);
era prea mult deranjat d. minist:u. Toate se vor aranjı la camerile de muncă pol ticianizate şi puse în slujba patronilor. După câte ştim de acest regim vor avea parte si m'cil negustoni si funct:onarii. Avantagille cucerite cu greu de aceşlia in materie de orar, vor fi slele retrese.

Sả sperăm Insă că pànă la deschiderea corpurilor legivitoare d. Valer Roman va inceta să fie ministru al muncij, iettându-ne pe toti de calda dsale ptotecţie.

## CINEMA .ORIENT" BRAD

In ziua de 10 Noemurie din cauza doliului, nu v’a rula.

De câte ori m'am aruncat, lărả să mă uit câte o mie, două de lei in mâna unui nenorocit cerşetor, care asţzi trăieşte fericit.

De câte ori nu m'am dus personal printre minieri dela sate, care - unii - o duc foarle greu.

Surt Imprejuraţi de multime de copil şi nu le mai ajunge niciodałă plata lunarǎ. Am vazut femei cu ob'ce uri urâte, care in lipsa bǎrbaţ lor cari muncesc înecaţi de sudoare in fundul minei, iṣi primesc amanţii. Urâte obiceluri.

Pe cei săraci i-am ejutat ssi m'am convins că min'erii noş̧tri sunt oameni tăbdători si foarte buni la suflet şi pentru aceasta trebale încurajati".

Și câtả dreptate avea.
Altădată venise la noi fusofit de un doctor, căci stia că tata e bo'nav. II ştia sărac pe tata şi venia deseorl să-1 ajute, după cum ajuta pe toţi nenorociţil soartei.

Şi spunea cu duioşie lui tata, cǎ-1 crede foarte fericit şıl că tare ar vrea să fie şi

Către prieteni noștri abonați la gazeta „Zarandul"

Mai sunt două luni până ce gazeta ,ZZarandul", implineşte trei ani şi de când cei mai mulţi abonaţi au primit gazeta regulat. Dar cu părere de rău trebue să constatăm, că n'au tinut socoteală de cheltuelile ce avem și nici până astăzi n'au binevoit a ne trimite neînsemnatele sume ce ne datoresc.

Facem dar un cǎlduros apel iubiţilor noştrii abonaţi rămaşi în urmã cu plata abonamentelor, acelora 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 imbunătăţiri gazetei.

Nefiind decât o chestie de cinste din partea d-ior, suntem încredintaţi că apelul nostru nu va rămâne fără răsunet şi că toṭi abonatii, cari din scăpare de vedere, n'au achitat abonamentele, se vor grăbi a ni le trimite cât mai curând.

## A fost odată

de Mircia Gcorges:u
A fost odată
A fost o fată
Cu părul dat pe spate.
A fost o fată de impărat.
Ce locuia'n palate
Cu părul buclat
Cu ochi frumosi
Si gura ca o jragă.
A frst o fată de impărat
Ce mie mi-era dragă,
Trăia intre ziduri de palat
Cu păzitor la poartă
A fost odată
A fost o fată
Dar aslăzi este moartă
O piatră pe mormant i-am pus
Cu litere săpate:
"Aici e o fată de impărat
"Ce are libertate.
Azi sunt batran,
Sunt garbovit
Adus de tot pe spate,
Azi sunt sărac
Dar mă gandesc la fata din palat,
Din „Ardealul"

Cititịi şi rǎspândiṭi .,Zarandul"
el un simplu minier şi să aibă copii, ca tafa. - ${ }^{\mathrm{E}} \mathrm{Eu}$ am cele mai mari bogat $\ddagger$ i, spanea filantropul director, dar n'am nici un copil.

Mǎ duc acasă, pustiv. N'aud glasul nimănui. Cu sotia vorbesc rar. O viaj̧a 'ntreegă acelaşı vorbe. Și cât n'aşi da să am și eu un copil, să-1 văd jucàndu-se și să-l aud strigând cuvintele lui drag': „tală şi mamã".

Sunt bǎtrân, n'am nici o mângâiere și viała nu mai are nicl un farmec pentru mine"...

Cât de sinier vorbea! Dar in lumea asta acei cari n'au nici o bucătıcă de pấne pe masž, au sumedenie de copii, ier acei care inoată in bogăţie, nici unul.

Si mizeria trimfează intoldeauna"...
IV.

Trecuse dol ani de carrd cunosteam pe Emil. II iub.sem dela prima cunoştinţă şi-1 iubiam cu sinceritate ssi acum.

Câte planuri pentru viitor nu ne făcusem !

In curànd ne vom cǎsaxtori şi vom traxi cu adevărat o viaṭá fericitǎ.
faptul cả el german de origină, s'a incadrat cu trup şi suflet in poporul nostru fomânesc, către care se Indrepta o inconştientă a lui afinitate.

Examinat din toate aceste puncte de vedere, A. Sieber se infaftişează celor carl l'au cunoscut de aprospe, ca un exemplar optim al fiintii omeneşti.

## Cuvântarea d. Loct. Dârstaru în numele Bat. 11 V. M.

## Intristată asistentă

Din Valea Crişului alb indurerat, din Munţii Zarandului indoliatí, vin astazzi Vana tori deMunte sả conduca la locul de veci, sa aduca ultimul salut şi prinosul lor de recunoştinţa aceluia ce a fost Adolf Sieber, dir. Soc. "Mica"

Restul Vanâtorilor de Munte cus ochii inlacrimati de durere pentris pierderea celui mai fubit prieten dintre prieteni, celui mai iusbit camarad dintre camarazit, plin de nobleţe sit energie, privesc depe acoperişul cazarmei cea nouà spre Sibiul indepartat, - cum conducem noi la locul deveci pe acela cate a pus atata suflet pentru construitea ei.

Par'cả presimţea sfarşitul, şi din multả dragoste ce a avut-o pentru armata, s'a dus in ziua plecarei sale la Bucuresti s'o vada pentrus ultima dată, să dea ultimele directive sí sà spună

Dlui dir. gen. Gigurtus şi defunctului Adolf Sieber li datorăm existenṭa Cazarmei care este o mare operà naționalà şi o falà pentru urmaşii eroului "Avram Iancu"

Moartea cruda si nemiloasz 1 'a rax pit de vereme, in floarea varstei, parca in ciuda

## Cuvântarea D-lui C. Ciocan,

## Intristată asistență.

Moartea prematură și nıpraznicả a directorului Ado'f Sieber a produs o impresie uluitoare asupra ropulației de pe Valea-Crişului $A^{\prime} b$. - Nimeni nu credea Vineri dimineața trista veste, şi întrebảnd unii pe alf̣ii căutau şi assteptau o desmintire care spre durerea noastrả nu s'a produs. Adormitul in Domnul a fosto persoanalitate care, prin simful fin si de oobun itate rarà, dispunànd de o ful fın si de oobunitate rarà, dispunand de o
vasta si aleasà cu.tură a ştiut sà-şi asigure vastá şi aleasa cu.turar a
stima și simpatia tuturor.

Nu cunose ram de activitate în istoricul tinut al Zarandului in care defun:tul sa nu-sii fı dat contribuția moralà și materialả in mod neprecupefit. In special fin Sa amintesc zelul cu care a contribuit la propassirea culturala a tinutului. Manifestàrile naţionale din Dec 1932 au aflat in defunctul un sustinàtor si propagandist înflăcarat. La aniversanator selor 150 ani dela revolutia lui Horia, reasca şi Crişan, prin ridicarea celor $10 \%$ to oiṭe

## Cuvântarea d. Bogdan, muncitor

D-sa a spus: Ne-ai fost ca un părinte iub tul nostru director, durerile noastre au fost şl durerile dtale.

De cåte ori veneam să ne plângem de vre un necaz ce ne brăzda fała, truditả de muncă, intotdeauna ne dădeai o mână de ajutor, o vorbă bună, de îmbărbătare.

Plecarea dir. nostru iubit pe neaşteptate din mijlocul nostru, ne-a pricinuit mare durere. In numele muncitorilor cari v'a iubit vă zic: Sả vă fie tărâna uşoară.
ca un adevărat minier ce era, a muncit din greu toată viața fără să cunoască oboseala, muncă productivă, în care şi-a pus totul, suflet, inimă, viață.

Exemplu de cea mai desǎvârşitǎ abnegaţie, cinste şi devotament, n'a precupeţit nimic, a uitat chiar de sănătatea lui, muncind de multe ori zi şi noapte, fărẳ a-și lua vr'odată un concediu în care să se odihnenscă cu adevărat; nu urmărea altceva decât propăşirea Societăţii al cărei director a fost sii pe care a iubit-o cum nu se poate imagina.

La Musariu, inginerul Sieber, cu spiritul lui întreprinzător şl cu curajul ce-1 caracteriza, a pus bazele exploatării actuale, deschizând cea mai bogată regiune de filoane, construind puţul de extracţie Elena și asigurând o exploatare de lungă durată şi de mare bogătie. I-a fost atât de dragă mina, şi n'a încetat nici un moment, nici mai târziu ca director, să se intereseze de aproape, să dea directive sǎnătoase, iar cea mai mare bucurie 0 avea când intra în mină

Am terminat portretul
Si acum să rldicǎm ruga no3siră către Dumnezeu: Sả primească pe robul său Adolf S eber in rândurile dreptilor. Iar famillei lui indurerate, nouă prietenlor lui să ne uşureze durerea ca eă putem trece greaua clipă a plccării lui dintre noi.
noastră, că prea î iubiam şí prea ne era drag de el, mai ales cand 11 vedeam sp:ijinind instituțiile, lucrus pe care puţini romani il fac.

Pierzandu-1 pe el, ţinutul Zarandului si al Abruduluí a pierdut o parte de speranţe sị năzuinți, plnă ce va apărea la orizont un alt suflet ca al său, o altả mânà de fier, ca sả duzả mai departe opzrele nationale şi culturale incepute de el sip parte neterminate.

De treí zile Muntii Apuseni incărcaṭicu aur gem, vâile rảsună lugubru, codrii suspină cá n'aus sá mai vadà pe marele lor explorator.

A plecat fárả sả ne spună cả nu mai vine, a plecat fárả̉ să-şí ia ,adio" dela noí, nici chiar dela cei mai dragi aî luí, familia, copiii scumpi cari poate incả nu şau vałzut idealul indeplinit.

Dormi in pace prieten iubit ca corpul ofiţeres: din Garniz. Brad care tí-a cunoscul bunatatea şi dragostea ce a-i avat-o pentru instituţia militarà te va pomení, și promitem in fata mormântului deschis, câ vom face cerc fratcesc in jurul familiei tale neconsolate, in jurul copilor dragi cari nu te vor mai vedea.

Sä-ṭi fie tàrana uşoarà şi $\quad$ D-xeu să te ie:te.

## ir. liceului „Avram lancu"

## n Valea Crisului Alb, pe care s'a scris cu

 litere de aur, istoria patimirilor si vitejii'or romantṣti din munții Metalici, co tribuṭia airectorului Sieber a fo it cea mai efic=ce.Dela înfăptuirea unitiṭii noastre nationale până azi, în fiecare an, a acordaţ elevilor și liceului ort. rom. "Avram lancu" din Brad, ajutoare însemnate.

In numele liceului din regiunea und ai activat şi a cărui bineflč̆tor ai devenit sị in numele elevilor - unii aintre ei oameni cu situații frumoase - care au beneficiat din ajutoarele acordate, in momentul cànd pleci pe calea vecinicici am venit sả-ți exprimå̀m prinosul nostru de recunoştinṭa. Ne proşternem înaintea mormântului deschis și ruǧm pe tatå Cerssc să te ass ze in corturile drepṭilor, aşa dupả cum şi în vieṭuirea pământeascâ ai fost dre t t, hotarrât şi iubit de toṭi.

Amintirea ta o vom păstra pentru tolde suna.

Dormi in pace.

## Idei şi faple din viaţa

## directorului Sieber.

Moartea Directorului Sieber, atat de neaşteptatã, a sguduit inimile tuturor zarandenilor si mai ales a celor, ce i-aus cunoscut mai deaproape sufletul lui nobil şi inima largă sii inter legatoare. A fost un adevarat parinte al celol necãjitíi sii saxraç. In calitatea luí de director anecajititi si sarraci. In calitatea lui de director a-
societãtii minelor de aur din acest tinut a fost societãtuii minelor de aur din acest tinut a fost
omul corectitudinii sis al dreptâjií, respectat sí omul corectitudinii sí al dreptityi, respectat sí
admirat nu numai de muncitorii sii angajattii admirat nus numai de muncitorii sịi angajaţii
societã ţif, ci de toţi, caṭí 1-au cunoscut. Dacal
uitând pentru câteva ore celalalte, ,griji şi nevoi", inerente postului pe care-1
ocupa. A fost un miner de traditie, si nu ne putem stăpîni lacrimiile, când ne gândim că n'o să mai putem fi niciodată, impreună cu directorul nostru, la câte 0 agapă minieră, când toate grijile se uitau și când ştia atât de bine să fie cel mai bun camarad din lume, pă-strându-şi totuşi neștirbită autoritatea de director.

Pierdem cu toţii un prieten bun si sincer, care a sprijinit in toate imprejurările pe subalternii sǎi, care intotdeauna, in dosul severităţii la care-1 obliga situaţia, ascundea o bunătate nemărginită, care n'ar fi putut niciodată vedea pe cineva suferind, fără să-1 ajute din tot sufletul.

Nu există nimeni, dintre toţi câţi l'am cunoscut, ingineri, funcţionari, mun citori, şi chiar oameni fără legături cu Societatea, cari să nu-şi amintească de bunăvoinţa cu care asculta pe toţi cău-
in unele cazuri trebuia sà iee măsuri severe, dar drepte faţả de muncitorí din mină, unde tentatia furturilor de aur e natural să fie mare, totuşi, in fała mizeriei omeneşti işi manifesta mila şi fubirea aproapelui.

Amintesc - intre altele - un caz, cand ma simṭeam nevoit să intervin pentrus un biet muncitor concediat pe motiv bine determinat, sil cand $i$-am expus starea de plans a acestui munctor cu familie grea si peritor de foame, dir. Sieber sí-a calcat pe inimă sí muncitorul a fost imediat pus din nou in servicius.

Cat priveste Biserica noastră ortodoxa deşi nu facea parte din fiiit ci - directorul Sieber a fost mai ortofox decat multicus nume ortodox

Prin anul 1926 incepusem demolatea vechii biserici in Brad si con truirea celeí noui bazati pe o repartitie pusă pe credinciosi si pe diferitele colecte trimisz prin tară. Ajunsesem intrio vreme cu const:ucţia angajatà şit lará nici un ban in cassa Bisericii. Alergam cu Par. Bogdan in dreapta ssí in stânga fărâ nici ưn rezultat satisfacator. In fine refugiul nosiru a fost la dir. Sieber, care auzind situalia criltica in care ne gaseam, pe fangă un ajutor imediat de 100.000 lei exoperat dela societate, ne-a dat sub formà de imprumut incả 250.000 lei fáră nici o garanṭa materială, care imprismut s'a amortizat mai tarzies din partea societałtií. Eram convinşi atunci cà dir. Síeber avea dreptul sâ dispunà numai asupra ajutorului de lei 100.000 , iar cealalta suma mai importanta ne-a dat-o numaí pe råspunderea sa personalá. Căci atuncł nus se pomenea de ajutoare mai marí, caríneaus venit maí tarrzius din partea directiunnií generale a soc. "Mica"

Iar cand am ajuns să vedem biserica noastră impodobita sìi cu o picturà frumoasàa, dir. Sicber mi-a spus: Herr Pfarrer, eu deşi nu sunt ortodox, vreau să fac şí eus personal cer a frumos la bisericà sí anume vitraliurile la ferestre, adicả să impodobeasca toate ferestrele bisericii cu pictura speciala pe geamuri. Lucra rea aceasta se putea executa numai in străinalate şi costa foarte mult, pentruo singură fereastra venía cam 18.000 lef. In acest scop luase contact eu renumitul profesor de pictura bizantina dela Paris, I. D. Ștefánescu, pentrus comanda acestor lucrax́rí in Franṭa sub supravegherea şi indicările acestú profesor. Nu ştiu, in ce stadius se gaseşte acum aceastar comanda, dar chiar daca cus plecarea luí din mijlocul nostru aceste lucrărínus se vor maí putea efeptuí, - totuşi intenţiunea lui frumoasả faṭă de biserica noastră a a mâne, pentru care nol ${ }^{\text {if }}$ vom spătra penters totdeauna recunoştiņ̧̆ă.

Directorul Sieber lasa in urma sa un gol, pe care cu gres il vom putea complecta. A fcst un om al datoriei, de o corectitudine exemplary, cus durere fața de cel oropsiți de soartả şí cu dragoste de lucrurile nobile şi frumoase. Venit din Germania se impaxintenise in mijlocul nostrus sit ajunsese un adanc cunoscător și ințelegător al imprejurărilor locale, incat pentrus noí - Zarandenif - era AL NOSTRU. De aceea, in aceste momente dureroase, cand se desparte pentrus totdeauna de noi, ii zicem din tot sufletul nostru creştinescul: Dumnezeus sax-1 ierte şi sax-1 osihneascả.

Pr. V. Perian
tând toate posibilitătilie ca să sprijine şi să ajute pe fiecare.

Societatea ,Mica" pierde, prin moartea atât de prematură şi în depline puteri de muncă şi sănătate, a directorului ADOLF SIEBER, un om dintre cei mai perseverenţi, cu o putere de iniţiativă neegalată şi o desăvârşită dragoste de meserie.

Pentru noi, cari nu putem crede că directorul SIEBER nu mai există; că nu vom mai vorbi cu el, că nu-i vom mai putea cere sfaturi și îndrumări, amintirea lui va fi neştearsă, sufletul lui bun va pluti intotdeauna printre noi, indemnându-ne la muncă, după cum ne-a îndemnat mereu când era printre noi, prin atitudinea sa, prin exemplul său.

Dormi în pace, scumpul nostru director, noi ne vom strădui să nu te supărăm și vom ruga pe bunul Dumnezeu să-ti dăruiască măcar dincolo de mormânt linistea pe care în viaţă, de ce'e mai multe ori, n'ai putut-o avea.

Ing. Oct. Ulmann


[^0]:    1) Dito volumul manuscris , Canntà-mi cântecul ${ }^{\text {ºn }}$
