# Serbarea zilei de 1 Dec. în Zarand 

# Grandioasa manifestație de Duminică. - Au luat parte vreo 7000 de Zărăndeni. 


#### Abstract

Zísa de 1 Decemvrie, ziua in care se concentrează toată munca şí jertfa atator genesafii de luptatori ai romanismului, din timpurile de grea incercare a poporului nostrus, a fost sărbătorita la Brad, intr'un cadru cut totul impresionant.

Inca dela ora 9 dimineata aus inceput sà vina palcurí, palcuri motii luí Iancu si Horia. Nes poate graiu omenesc vorbi, nici pana celui mai iscusit scritor spune totul despre ceasta inâltax toare manifestatic ..Dar maxref̧ul convoius de Zaraxndeni ce au venit cu trenul la ora 10 dela Halmagis,

Ineus, Buteni, Gussahonţ, Baia de Criş; băłbaţi, femei, tinerí si batrani, cus muzici in frunte, formate din saxteni, sí care cuprindea intreaga strada a Gaxrii, dín Píaţa Avram Iancus sị până la cazarmă

Orice incercare de-al zugravi, devine zadarnică. Trebuse să-1 fi vazut şit sà simtit maxrețía.

Zaxrăndenií au venit - ací, 1a Brad, langar monumentul lui Crişan, care s'a desvelit cts accastà ocazie, ca la umbra trecutuluti, sâ sărbătoreascả unírea şi ridícarea prezentà a neamului romanesc.


## 

La ora ir, dupar ce s'a oficiat slujba religioasă la biserica ortodoxa, s'a desfas surat adunarea natională in fata licestus Avsam-Iancu, 1angà bustul erouluí Crişan.

Un-sobos de sase preati, in frunte car

## Cuvântarea dlui I. Ghişa

Pseşedintele "Ligii" din Zarand, des chizand adunarea spune următoarele:

## Onorata Adunare!

„Popoarele respiră şi trăesc prin tradiţiile lor.

Forta morală care le tine in picioare este acel imponderabil sufletesc care leagă ziua de ieri de ziua de azi, pregătind puntea pe care se trece fără sguduiri spre izbânzile viitoare. - Tradiţiile sunt firele miraculoase care leagă cu tortul lor nevăzut generaţie de generaţie, elaborând din fiinţa unui popor un bloc masiv, a cărui coheziune interioară e organică. - Ca rădăcinele unui copac cari își trag din pământ fluidul lor de viață, astfel tradiţiile își transmit seva hrănitoare in structura de simţire a neamuluí sili multiplică puterea de rezistență. Cu cât vin mai departe, cu cât sunt mai adânci, cu atât existența unei colectivităţi are mai multe garanţii de stabilitate. Filosoful care spunea că guvernează mai mult morții decât viii, avea perfectă dreptate, fiindcă ce sunt sufletele noastre Cu tot sbuciumul lor, dacă nu urne cari închid impulsuri moştenite dela Inaintaşi, un val de indemnuri dospite in păturile subconștientului și filtrate prin retortele atâtor tradiţii din neam in neam ?

Deaceia semnificarea morţilor e mare. Cu cât sunt mai mulṭi, cu atât se aşterne în cumpănă mai hotărâtor testamentul trecutului. S-ar putea spune că numărul Ior determină tăria noastră in funcțiunea de eternitate ${ }^{\text {6 }}$

## Fraţi Români!

Când desvelim monumentul unui erou român, care a adus supremul sacrificiu, pentru neamul său, într'un timp,
păsintele protopop I. Indreis, aus oficrat slujba, pentrus sfinţirea bustuluí, eroulú zărăndean din Vaca, Gh. Crişan, zidicat de un comitet de initiativa, in frunte ces d. ite. I. Radu.

In aceea atmosferǎ de umiliri si persecuṭii tradiţiile le-am puttat şi păstrat pentru posteritate in inimele noastre: Acolo nu ni le-a putut nimeni distruge. Marele tradiţii, zestrea noastră sufletească, le păstrează însuși admirabilul nostru popor, în curăţenia simplicităţii luí rurale. Poporul mai mult simte decât judecă, spunea undeva un scriitor francez. Noi intelectualii ne schimbăm locul, după cum ne constrâng imprejurările vieţii. Azi suntem aicí, mâine aiurea; ba nici continuitatea specială nu o avem așa de inchegată, cum 0 are țăranul, care infruntând toate primejdiile a lămas la brazda moştenită.

Iată de ce, ceeace nu s'a făcut, sau nu s'a pulut face in trecut, pentru a exterioriza tradiţile, pentru a ne afirma voinţa de stăpâni pe veci, pe pământul strămoşesc, şi de a birui toate dificultăţile ce ne-ar eşi in cale, trebuie să facem acum! Si acest cult nu are nicăeri în provinciile de dincoace de Carpaţi eliberate, o atmosferă mai prielnică, decât aici în Zarand. Ne cinstim trecutut, ne respectăm pe noi inşi - ne şi dăm dovada increderii in viitorul neamului şi al ţării, când eternizăm memoria, celor ce au suferit, ori s'au sacrificat pentru drepturile noasire la viață.

Un asifel de tribut al recunoştinţei vrea sǎ fie monumentul martirului Crişan, - a cărui desvelire o seıbăm azi. Invăţatul englez Smiles spune, că fiecare popor are conducătorii, pe cari î merită. Prin serbarea de azi noi voim să dovedim, că am meritat să avem pe eroul Crişan, si pilda jertfei lui voim s'o pǎstrăm generaţiilor, cari ne vor urma. - Binecuvântată să-i fie amintirea şi neperitor exemplul iubirei lui de neam, a drepturilor noastre la viaf̧ă şi a aspirattiilor la un viitor strălucit.

Brad, 1 Decemurie 1935.
ION GHISA
Preşed. adunărrí dín i' Dec. 1935
când am trăit clipe de mucenicie, nu putem cita cuvinte mai nimerite decat cele, pe care le-aţi auzit și pe cari le-a spus recent într'o conferință la Radio, poetul pătimirii noastre, DI. Octavian Goga.

Legătura noastrǎ cu glia strămoşească a fost alât de adâncă, încât şi duşmanii noştri milenari dându-şi seama de ea au purtat grija ca să nu ne putem sărbảtori şi cinsti în manifestări publice eroii noştri, crezând, că vor putea rupe legăturile noastre sufleteşti cu acest pământ. Zădărnicind cultul pentsu trecutul istoric, cradeau, că vor impiedeca formarea tradiţiilor, prin cari respirăm şi trăim, aşa cum spune Dl. Goga. In vremurile acelea, aşezarea în ascuns a unei coroane pe mormântul unui erou român, cum a fost cazul celor trei studenti $u$ niversitari Scurtu, Steer si Novac, cu vre-o patru decenii în urmă la Tebea, era considerată de Unguri, drept crimǎ politică; însă pentru noi un protest contra barbariei lor! Nu am fi pulut serba pe faţă vre-o aniversare, ori să fi preamărit după merite un erou al nostru!

## Cuvântarea dlui C. Ciocan, di Fraţi Români! <br> Azi Românii din Transilvanias si Banat

 a şaptesprezecea oră saxrbătoresc 1 Dec. 1918, cel mai mare praznic pe care Tatăl Cel Ceresc 1-a hărăzit şi Natiunca Română pr’n grele suferinte sil mari sfortări $1-\mathrm{a}$ realizat.Azi Românii din Valea Crişului Alb comemoreazâ pe Crişan, cel mai activ luptâtor din 1784 şi depun lângă ch'pul lui de metal admiratia lor și prinosul de recuncsstinfă penadmiralya sacrificile aduse cauzei româneşit

Azi Natiunea Română intr'un singur glas, intriun suflet şi o simplre vesteşte lumii Intregi și mal ales vecinilor dela Apus că târg cu Banatul, Maramureşul, Crisana şi Ardealu! nu face.

Avram lancu mânească e învitată să se veselească.

Bucurati-Vă și Vă veselifi voi preoti, căcl în vremurile de inverşunate şi nemiloase prigoniri ale trecutului, inaintaşii voşıri cu credinta neclintită și dragosie desăvârş̧ită au păşit pe caleas"muceniciei ortodoxe ši naționale.

Bucurați-Vă si Va veseliti voi luptători horişti cu faţe arse sil istovite, cǎci voi ali ascultat de glasul tainic al conşitinfei moştenit dela cei din 1784 si 1848 să apăraṭi trecătorile munfilor voştri și alături de ceialalłti fratii ati pus genunchiul pe gàtul Urgurilor la ei acasă in Budapesta, când au fncercat sa răstoame hotăkirea dela Alba Iulia.

Bucuraţi-Vă şi Vă veseliţi voi Crişeni, cả vol atic fost împilati, maltratati, schinguiţi ssi impuscaţi de deschilibrata armata a lui Bela Kuhn, dar speranf̧a in izbåndă nu aţi pierdut.

Bucurati-Vă voi copli, căci ziua de 1 Dec. 1918 V'a adus cea mai pretioas zestre contopirea Ardealului cu România menită să Vă asigure fericirea.

In 1 Dec. 1918 s'a incheiat procesul intre nol si unguri.

In 1 Dec. $19188^{\prime}$ a inchis cea mai dramatică perioadă din istoria Românilor Ardeleni şi tot in aceea zi a inceput o nouă viaţă cu alle tinte calaxuzitoare.

In 1 Dec. 1918 bucuria a cuprins pe tofi Românii şi a atins punctul culminant.

Națiunea întreagă bătrâni şl tineri, femei şi copii, ofiferi şl soldaţı, fraţi munteni şi moldoveni, bucovineni şi basarabeni plâng cu totiii, plầng de bucurie şi se imbrățişează, fac cruci şi se închină Cerului mulţumind pentru binefacerile revărsate asupra poporului.

Unitatea nał̧ională nu mai era vis ci realitate. Regele Ferdinand se intorcea din pri-

## Cuvântarea dlui

## Fraţi Românil

Astăzi, întreagă suflarea româneascả din Zarand, care in toate timpurile a dat dovadă de eroism naţional, dela scẩndurarul din Buceş, unde trufia ungurească a fost infrântă la 1848 si dela cărbunarii din Blăjeni, de unde s'a ridicat Nicula B.barţu, acela care a ştiut să moară pentru o cauză dreaptă alături de cei 85 de tovarăși in lupta dela Mihăleni, pană la Crişanul din tinutul Gurahonţului şi a Josăşelului, unde tânărul tribun maramureşean Ioan Buteanu, a sfidat prin moarte răsbunarea crudă şi sllbateci a lui Hatvanyl, s'a adunat intru creştinească pomenire şi meritată recunoştinṭă la desvelirea chipului de bronz dârz şi aspru a căpitanului Crişan, din Vaca, dela a cărui moarte sau implinit 150 de ani.

El ne-a Invătat să ne cucerim drepturile nu prin vorbe ci şi aşa cum Intotdeauna s'a manifestat Mołul, transformându-şi uneltele agricole in armă de luptă, luând coasa din brazdă sị răspândind cu ea moarte în acei ce asupreau şi nefndreptăłiau de sute de ani drepturile unui popor harnic şi raxbdător.

Eroul Crissan a arătat drumul pe care se putea ridica din nou viafa românească din Ardeal, la rolul ce'l merita in baza trecutului său.

Drumul deschis de Crişan in 1784 1-au urmat şi revoluţionarii din 1848, conduşi de advocatul din Vidra, devenit Craiul Muņ̧ilor, atunci când membrii Comitetului Naţional din Sibiu, discutau incontinuu, el a strigat hotăråt, intre Români ş Unguri, numai pistolul va putea decide. Pảnă la urmă el a decis.

Pe sacrificiul vieţii lui Crişan, a cărui corp tăiat in patru bucăł̧i şi aşezat la răspântia drumurilor pentru a înspaximânta pe cel ce lupta sx̌-și câştige drepturile, complectat cu nenumărate alte jerlfe, stă temelia Regatului român, de astăzi.

Insă la temelia acestui Regat înfăptuit cu multă trudax, prin munca zi de zi şi cias de cias a banicilor noştri şi prin lupta ce a- 11 dus-o cei mai multi din cei cei de fstry, sunt atâţia duşmani cari sapă și urmăresc daraâmarea şi prǎbuşirea lui. Intre aceştl duşmani loeul Intâi il ocupă vecinii noştrii din apus, Ungurii.

Dela Incheierea păcii au căutat prin nenumărate cǎrti falşe, prin ziare, broşuri si statistici inventate, să ne discrediteze in fafa lumei, că suntem un popor incapabil să ne conducem și că n'am dat nimic omenirei sub raport cultural. Că trecutul nostra este trecutul unui popor de parstori care n'a indeplinit nici o faptă de vitejle.

Cresstinătatea $n$, a fost apărată def un Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare de năvălirea Turcilor, ci de regii Ungariei,

Toată criza financiară prin care a trecut Europa de câtiva ani incoace, sustin re$\mathrm{v}^{\text {z }} \mathrm{z}^{\prime}$ on fost d:smembrată Uugaria prin Tratatul dela

## begie cu mândrele provincli românești, pentru

 care nu crutase nici tară, nici tron și scosese sabia in 1916.Pentru noi Zarandenli 1 Dec. 1918 este sǎrbătoarea sărbătorilor. Es este rǎscumpărată cu sângele vărsat de innaintașii din 1784 şi 1848. Este cimentată cu lacrimile vărsate pe perefii temnitelor ungureşti de cei mai aleş! fii ai neamului.

Totuşi Unguril nu se Impacă cu situafia de azi şl el sperează să ne mai răpească odaıă Ardealul. Oare să se mai întâmple aşa ceva? Dacă nationalismul nostru in acest colt de tară niciodată nu a fost înfrânt si prin manifestările lui de mult a trecut in istorie, să ştie lumea, să ştie Ungurii că la noi ca și la Oituz _„pe alcea nu se trece", lar dacar totuşi ne vor provoca le vom lua pentru totdeauna pofta dela Ardeal. Zarandenii la dangatul clopotelor, la chemarea tulnicelor, vor pleca la datorie şi incurajaţi de faptele inaintaşilor, vor pune din nou genunchiul pe gâtul lor, dar de data aceasta mai apăsat. Aşa să ne ajute D-zeu!

1 Dec. 1935.
of. C. D. Rusu
Trianon, care era o unitate perfectă din punct de vedre economic.

Toate instituţile culturale din Ungaria sunt asifel organizate sii nu urmăresc alt scop decât refnfiinfarea Uøgariei mari. Pe perefii tuluror şcoalelor se găseşte haria Ungariel mutilate şi inscriptii prin care tineretul este indemnat să nu aibă alte preocupare, decât Intregirea Ungariei prin cucerirea Ardealului.

In publicaţiunile ungureşti se arată zi de zi nedreptattile ce se fac Ungurilor in Ardeal, că sunt asuprift in chipul cel mal ingrozitor de stăpânirea românească, că Ungurii $\mathrm{d} n$ statele succesorale sunt ruinaţi din punct de vedere economic.

Răutatea revizioniştilor unguri s'a dovedit chiar in zilele acestea cu ocazia congresului economic al Ardeclulul, unde sa constatat s tuaţia infloritoare a băncilor ungureşti, in comparaţle cu băncile române.

Acţiunea revizionistă in momentul de fałă se desfăşară cu mare putere, astfel din Dabreţin se anuntă cax începând cu anul scolar vitor, pe lâng ${ }^{\text {a }}$ facultatea de drept din acest oras, va functiona o catedră care va sludia sub conducerea profesorului Kovacs Andor, raporturile juridice ale teritoriile despătjite de Ungaria. Prin acest inst.tut Ungurii vor cǎuta să ne spioneze viafa juridică a fării şi vor ticlui studii meşteşugite de ordin revizionist. In toamna aceasta la cererea Federaţiunii Najlonale a studentlmei maghiare, s'a infilntat pe lângă universitatea PAZMANY PETER, un Institut de drept minoritar sub conducerea profesorului Kenéz Bela.

In programul acestui Institut se spune că până ce revizutrea tratatelor va ajunge la o desavârşire pe cale internat onală, va trebui să se facă tot ce este cu putinfă pentru a impiedeca distrigerea elementului maghiar din statele succesorale.

Prima grija a acestui institul va fi de a informa natıuntle din Europa, că Ungurii din statele succesorale suat lipsiṭi de cele mai elementare drepturl.

Iată cum este privită la Budapesta bunǎvointa noastră, fał̧ă de minorităti care se bucură chiar de mai multe drepturl, decât băstınaşii.

Ca răspuns la această propagandă făcută cu mulă dibắcie incât și a fácut loc la unii dintre conducǎtorii Europel, sia infiintat Liga Antirevizionista Româna de sub conducerea inteleaptă a lui Stelian Popescu, directorul Ziarului Universul, care luptă cu toată puterea in potriva revizionişlilor dela Budapesta.

In această zi de 1 Decemvrie, cand sărbătorim unirea Ardcalului cu patria mamă, Românli din tinutul unde se păstrează cea mai vie amintire a lui Horia, Cloşca, Crişan şi Avram lancu, proteateaza cul cea mai puternică energie impotriva uneltirilor ungureşti.

Armele Iancului care au băgat groază in Ungurl nu sunt ruginite, ci strălucesc ca soarele in miz de vară, aşteptâud să fie incinse şi purtate pe braţele vrednice atunci când Tara o va cere.

Ungurii cari trłesc alături de noi voi avea deplină linişte și drepturi, dar numai până atunci, până cînd sunt credincioşi Statului care ii ocroteşte şi nu vor fi instigatori impotriva lui.

Tineretul de astǎzı este constient de sine şi nu va indargui nici odată, ca sub masca unui umanitarism rău inticles să lase ca tot cei de neam străin să mai fie şi astăzi stăpâni asupra noastră.

Timpul de imbǎtare a unei bucurii mult dorite sii indeplinite a trecut.

Ne dăm seamă de realitatea care este aşa de crudă pentru elementul românesc, in mijlocul căruia continuă şi 'n prezent să se stabilească elemente strǎine.

Nu pot ca să nu amintesc aci cuvintele pline de griji rostite de bunul profesor al Universitaţ i din Bucureşti, Simion Mehedinti, cu ocazia serbării lui Eminescu in cimitirul Bellu.

Este uşor să constéṭ1 astăzi celace a făcut Eminescu acum 50 de ani, dar este vorba ce facem noi, caxci cea mai grozavă invazie din câte sau abătut asupra noastră acum se indeplineste.

Basarabla instřǎnatǎ, Buc ovina la fel, fără să mai amint:m de Maramures, care îṭi face impresia ca te găseşti in Palestina.

In actiunea subersivă ce se duce pe teritorul României prin actiune revizionistâ $\$$ românistă, rolul principal ${ }^{\text {il }}$ are elementul ev -ceo-maghiar.

Grija noastră trebule să fie indreptată in aferă spre Tisa, iar Inlăuntru spre pericolul j dovesc.

Pentru a Invinge ne trebuie o nouă \$coală, scoala muncii, a disciplinei, a cinstel Si a jertfei pentru tară.

Frafi Români!
Dupăcum Horia, Clossca si Crisan in toamna anului 1784 pe dealul din vâıful Păltiniilor din hotarul comunei Blèjeni, sáu făcut fraţi de cruce și au jurat că nu se vor astampăra pâñ nu vor scoate pe Unguri din Ardeal, tot aşa şi noi astăzi în faţa eroului Crişan să jurăm că vom lupta ca „Romannia să fie a Romanilor.
${ }_{\text {nAşa să ne ajute Dumnezeu". }}$.

## Serbarea zilei de 1 Dec, în

com. Lăpujul-inferior.
A 17 aniversare a celei mai frumoase zile din istoria poporului roman - ziua de 1 Decemvie - zi, cand fiecare bun roman trebue a se opri un momănt, spre a se gand!, la clipele atat de sbuciumate si dureroase prin care a trecut poporul român, din frumoasa grâdină a Ardealuluí sii Banatuluí - s'a serbat in frumoasa sí micuţa comuña Làpujuslinferior, cu fastul cusvenit.

La orele $10 \mathrm{a} . \mathrm{m}$. s'a oficiat serviciul religios de câtre preotul Iuslius Crisan.

Raspunsurile liturgice aus fost date de catre elevií scoalei primare, unde s'a desfăsurat un frumos program - de către elevii scoalei pri mare de sub conducerea dlui. inv. Grigore Calafeteanu - compus din cantece, recitäri, etc.

A vorbit despre insemnastatea zilei, DI inv. Grigore Calafeteanu, araztând etapele víctoriei naționale din anul sfant - 1918 - atacand in acelas timp vehement, revizionismul maghiar şi scoţand in evidenţà vitce jia soldatufui roman, care a avut, in trecut 7 viefti in pieptul de aramă, va avea de 70 de ori mai mult in viltor, pentru apăłarea oricăruí petec de paxmant ce vor incerca să-1 rupá duşmanif din corpul tanăr, al Romaniei de azi. S'a cantat apoi :

Deşteaptä-te Romane, Straja Tarril sí Trei colori, printre care aus fost intercalate diferite recitarai cu caracter national.

Printre cei prezenţi am remarcat: Dna si DI Victor Munteana, notar; preotul Iuliu Crisan; Tudora Ioan, perceptor fiscal; Gheorghe Munteanu, grefier etc.

Serbarea a luat sfarsit la orele 1 p. m. tntr'o atmosfera de cald patriotism.

Asistent.
CINEMA „O RIEN T" BRAD,
In ziua de 7 Decemurie, DATORIE ȘI IUBIRE

Oberwachmeister Schwencke
O actiune pline de senzaţii cu GUSTAT FROOHLICH intr'un rol mare.

Regia: GUSTAU FRÖHLICH

## Dragostea și... abecedarul.

Curios lucru...
Ca sả poṭi face dragoste, trebue să stii carte.

Alfel nu mai merge.
Dar cât e de uşor sà iubeşti şi fảră a şti carte!

Inima -- sărmana -- ori că știe carte, ori nu - tot simte focul dragostei şi bate pentru doi ochi... fie şi albaştri.

Pânà acum puteai si faci dragoste fie şi dragoste gheboasā, cum zice Creangà fárà ca sa ştii carte; astj̀zi nu se mai poate. S'au schimbat lucturile,

Dar să nu credt ṭi cả la noi s'a 'ntàmplat acest lucru. Fereascả D zeu.

La noi copiii nu se duc la sccoală decât dupà ce li s'au aplicat amenzi şi dupả ce organele fiscale le-au sechestrat lucrurile din casà. La noi e bine; mai bine ca'n... Rai...

Accst lucru curios s'a 'ntâmplat însă în Turia. Pur și simplu, presedintele Republicei furceşti a sdruncinat - prin legea S1 - toatả increderea ce-o aveam, pâņ̀ acum' în aptifudinıle noastre iubảrețe.

Aşa cá, scurt şi precis: în Turcia cine nu stie carte, e lovit in coarda cea mai subfire, în dragoste.

Nu te poṭi căsảtori în tara lui Ataturc - preşedintele Rpublicei turceşti - dacả nu şti să citeşti și sá mânueş̧ti condeiul.

O fi cam curios, dar aceastá măsurà s'a luat in Turcia, nu la noi tocmai acolo unde bietul turc nu se mulțumea cuo sutà de neveste.

Mai târziu i s'au luat toate, rảmànând numai cu una şi... vai... astăzi şi acea n'o poate avea, dacả nu ştie carte..

Și șmecher Ataturc, caci și-a zis: ,,dacā vrei sá ai nevastà, atunci sả şi carte. Alifel nu mai merge..

Cu càtà placere o fi învàțànd alfabetul tánảrul turc alàturi de cadâna sa, cảci s'au pus turcii şi turcoaicele la învôtat, de sà-fii faci cruce.

Și-apoi càte idile nu se pot înfiripa de-asupra abecedarului! Dar unde mai puneţi cà turcul învaṭà mai repede. Cadâna se lasă mai lenessà şi când se vede ajutatà la celit cu câtă drêg gàlàşie silabiseşte alfabetul și cu cât farmec pronunṭi fiecare cuvânt, cã ar ameți şi pe un ungur, dar un turc..

Dar atunci când, el, plin de emoṭii ii ia mâna in mâna lui și scrie primul ,te tưbescl"..

Cine n'ar vrea sà'nvețe alfabetul în felul acesta ? !

Frumoasz̉-i dragostea fảcutá cu abecedarul în mânà!... Micu Delabăseṣti.


Imbrăcaxminte de sport, haine de piele, impermiabile, echipamente pentru vanatorí sí schiori.

Mica publicitate

- DACTILOGRAFĂ romànă angajez imediat. Ofertele detailate sub "Dactilograf* la ziar.
- ANGAJEZ imediat servitor la cai, cu serviciul militar satisfácut. Adresa la redacţia ziarului.
- CAUT guvernantã franceză, pentru copil de 12 ani. Adresa la ziar 24 A.

D-nii COMERCIANTI pot sã-şi facā reclamà în calendarul $>$ Zarandului , ce va a are în curând.

## Miercuri apare

\& Calen © ald ziarului "Zarandul"

## Conferinta pastorală

In zilete de 29 st 30 DVoemprie 1935 s'a tinut in Brad conferinta pastoralà de toamnä a preotimit tractului Zarand. S'a inceput ca servicial divin: utrente, sf. liturgte st invocarea Duhului Sfânt, celebrat de un sobor de preoft in frunte cu P. C. pàr. protopop Ioan Indref. La priceasnă a predicat Păr. T. Perian (Crisan) mânecând dela cuvintele: "Cei ce suntem obijduitit din toate părfile, dar nu strivitt fn mare cumpănă dar na desinàdàjdaitit, prigonttt, dar nu nimicitif; noi totdectana purtăm in trap moartea lui Isus, ca sit viata lui Isus să se arate in trapartle noastre" (II Cor. IV, 8-30).

Trecând in Casa Culturala, la ora 132. m. P. C. Sa parr. prot. I. Indrel, in curoântal de deschidere, evidentlază mistanea preofimit in sânul credinciosilor pe toate terenarile, indem-nând-o in acelas timp la persevererea in intensificarea otetii religiose-morale cu orice jertfe și neluând seama la nict un neajuns material.

Intranându-se in ordinea de si, toti preotiit tractului Zarand aus presentat därule de seamä asuppra cirttit dlui Stefan DMetes: Istorta bisericit ssi-a vieffii relrgioase a romântlor din Iransilvania st Ungaria. Cucernicit preoti au remarcat valoarea istorică a acestei cărfic pentrox cunoasterea temeinică a sbuciumatolui nostrue trecut bisericesc. S'au citit därile de seamà ale C. C. preofi: ©N. Florea (Baia de Cris), SM. Popouci ( (Vihàlent), SV. Stanciu (V. Brad), V. Perlan (Brad) şi Șt. Corpadea (Prihodişte).

După masă s'a slujit vecernia, la care a tinut o meditatic C. păr. I. Bolofi (Caraci) manecand dela cuvintele sf. ap. Pavel "Ci a ales mai bine să pătimească on poporul lui Dumnezen decât să aitbe dulieala păcatului cea trecătoare". S'a continuat apoi, după ce s'a trecut in Casa Culturală, cu discufii in chestiuni pastorale la care à luat cuvantul toft preotii.

Andrei, s'a oficiat utronia si parastas ridical de licenl "A. Iancw" din Brad pontru odihna sufletului marelui ievarh Andrei baron de Şaguna, la care a luat parte corpul didactic al licenlui $A$. Iancu, in frunte cu d. director C. Ciocan si elevii liceulus. Despre personalitatea providenfialului mitropolit pe teren bisericesc, cultural si nafional a vorbit Păr. Tisu Iosif jun. (Birtin).

Trecaudu-se tu Casa Culturala CC. preoli: A. Florea, M. Popovici, I. Comsa, A. Ban na, si N. Florea-an prezentat propuneri asupra introducerit fn protopresbiterat a serbării hramulwi bisericii intr'un mod mai amplu cu misiuni, pelerinajii, mărtwrisirea si impărtăşirea credinciopilor.

Spre a se face catiherafie uniforma in intreg cuprinsul protol resbiteratului, la propunerea P. C. protopot, se decido a se introduce in scolite wnde pana acnm incă nu s'au introdus manualnle de religie ale pr. N. Crismarin.

Preofimea protopresbiteratului Zarand In dorinfa de a veni an ajutornt credinciosilor in cazuri pe moarle a decis infiintarea unei reuniuni de inmormantare pe prolopresbiterat, cu taxe mici, platibile numai to cazuri de decedare a vrennui membru din renninne. Cu elaborarea statulelor a fost incredinfat wit comitet restrans.
P. C. păr. Protopop de încheere aduce muilumiri CC. Preoti pentru rauna si devotamentul co care lucreazo la spiritualivarea cdt mai intensă a credineiostlor si-i îndeamnă la perseverarea pe aceastá cale fară frică de nici o teann de lipsa celor materiale.

Parintele Ştefan

## Stiri din Zarand

- CULTURALE. Cercul Cultural "Brad", a ţinut şedinţả la şcoala primarà din comuna Crişan, sub preşedintia d, Pavel Lazexp, asistat de d. S. Balosu, secretar.

Au asisiat inv. din comunele: Brad, Mesteacăn, Valea-Brad, Junc, etc.
D. inv. Marin Popa a predat o lectic practica, - declaratả de reusita.

La şedința publicã, la care a luat parte un numax mare de saxtení, ats vorbit dnif: subrevizor scolar I. Micu, despre ,"Importanţa cursulus supra primar"; S. Matiess si C. Fir ţulescus. Programul artistic compus din : coruri scolare, recitari, etc., a fost frumos executat. DI. I. Mícu, subrevizor şc, sí d. Pavel Lazar, pres., aduce laude, bine meritate, d. Marin Popa, pentrus munca ce o depune in ogorul intelenit al culturif.

- La 19 Ianuarie 1936 - se va tine cerc cultural la Brad, cus urmatorul itinerarius: Sed. int.: Fissa indiv, Vor vorbis Dna S. Perian, dna C. Safta, si d. G. E. Camber. Critici: Dna Veselie, dra Nestorescus şi d. C. Firțulescus. Sed, publicǎ: Va vorbí despre "Biserica pentrus paxstrarea şî adâncirea sentimen-
tului religios", dnii G. E. Camber, S. Mates tului religios", dnii G. E. Camber, S. Mates sí Marin Popa.


## Curătenea sufletului.

Nu sînt popă, dar indrăsnesc să vorbesc despre insemnătatea sufletului. Am sir var arat, ce minuni este in stare sax facax un suftet curaf neintinat de patimi si nevindut vraxjmaşulul. Vorbind despre suflet, nu mă gindesc numaidecit la viaja de apoi, adică la cea viiloare, ci la cea de pe păminnt, pe care o trăim, acum, astăzi, inline, pină vom intra in mormint. Via$\dagger$, pe care o frăim, astăzi, trebue sli avem grijă să fie adevărată! nu chinut tă și plină de amărăciunl. Iar, dacă viaţa noastră este, astăzi, atlt de sbuciumată, să nu aruncăm vina, nici pe vecin, nici pe cel ce ne conduc. Nu poate fi vinovat nimeni, de răul care suferim, ci noi toţi şi fiecare în parte. ŞI de ce? ne Intrebăm; răspunsul nu trebue căutat la altcineva, ci tot la noi.

Răspunsul, să nu-1 cerem dela slăbiciunile noastre trupeşti, ci dela suflet si'n acele momente, cind nu este tulburat de nici o grijả sau gind pătimaş. Un om cu sufletul curat jă sau gind pătimaş. Un om cu sufletul curat
nu se poate să nu fie fericit, fiind chiar flámind şi gol. Curåtenea sufletului fi dă liniştea

I fericires, dacả nu in altceva, dar cel putir in somn. Si trebue sà stiti, că nu este nenc In somn. Si trebue sa stijj, că nu este nenc-
rocire mai mare ca petrecerea in nesomn sii rocire mai mare ca petrecerea in nesomn si
sbueium. Nopfile, nedormito, petrecute in pat ne sdruncină mintea şi ue slảbeşte trupul. Dar, după o noapte de somn linistit, oricit de obosit 8 in to fi cuicat, te simfi mai tare, mai vioiu si parcă mal vesel.

Somn liniştit, nu poate avea, insă un om cu sufletui incäreat de rele. Carci seara, Ingenunchiat in fata patultui, fndata fi vor apare Inainte, nu numai grijle treburllor de mine, ci si faptele rele, pe care le-a farcut in timpul zl lei și care-l vor chinui toata noaptea. Deci, síl
Iim cu băgare de seamă, ca să nu facem peste zi niciun lucru, care sà ne aducă nelinişte sau 8年 ne fogreunteze sufletul. Sí nu dăm naşiere la vorbe rele, băgind zizanie intre oameni; sà nu rivnim la avutul altula, ci să ne multumim cu al nostru; sin nu facem avere in mod necinstit, carci va aduce mai multe nenorociri si hula tuturor. Mai bine sắrac şi curat. Si ca sil hula tuturor. Mai bine sărac şi curat. Si ca sir
ne dăm seama de fericirea ce ne 0 dả un sufne dăm seama de fericirea
et curat, š̆ luăm o pildà :

Am auzit de multi oameni, carl au fost salraci, dar, fiind harnici, au ajuns sa se intareascả; clt timp cugetul sif suffetul lor a fos curat, totul a mers din bine in mai bine, ajungind sax fie multumitisi fericit.

Au inceput, apol, sax-sil Instreineze cugetul. Mergind la vecini sau intilnind vro'un cunoscut au inceput să vorbeascl: ba, că cuta-re-i aşa și aşa, sau, incepe să-şi vorbească de rău, chiar pe ai lor din casă. A fost de ajuns ca sh apuce pe calea clevetirii sau ca să se fi imprietinit cu'n om farax suflef, c'apoi totul sti se prefacă iarăşı in praf ģi cenuşe. Spun, dect ca un suflet cirat nu poate sa fie nefericit, ca un sufie curat nu poate sa fie nefericit, cí
totdeauna fericit. Ferieit atit timp cit va sit sâ rămină curat.

Gindifi-vă, cà intr'un moment dat toti am avea sufletul curat, afunci nu ne-am ma privi cu dusmànie, cl cu dragoste si vorbele noastre ar fi numai de bine. lar, cind am vedea, cal a dat pacostea peste cineva, nu ne-am intoarce capul sax nu-l vedem, sau sǎ ne bucurăm de nenorocirea lui, ei l-am ajuta, inläturind astfol suferinta. Micimea sufletului nostru si noroiul in care-l lăsăm sal se scalde a adus va aduce nenorocirea noastră, de care nu ne este iertat sà ne plingem. Invrajbirea noastră nu vine de altundeva, ei dela nol. Decl, ca sả fim fericiti, nu ne trebue nimic, caci foate avem, decit sufletul curat $\$ 1$ cinstit

## Spre calificaréa situației în Extremul Orient.

Ultimelé everümente din Extremul Orient ține sà clarifice încà unul din pun tele neuralgice care pericliteaza în permanent? pacea lumii. Numai ca, aceasta inevitabilá clarificare nu este cum ar fi fost de dorit o destindere politica ci dimpotriva. Astàzi mai mult ca oricând, pericolul rasboiului pare iminent. Dacà am vorbit totuşi de clarificare, am intrebuinṭat acest termen in sensul cà fortele oarbe cari mentineau efeverescenṭa fortele oarbe cari menṭineau efeverescenta
din China au inceput sa se desvalue. Moartea dinimului ministru chinez, pe care anumite primului ministru chinez, pe care anumite
cercuri au cautat s'o puie in seama nationacercuri au cautat s'o puie inn seama nationa-
listilor, a fost semnalul de alarmá, care a riliştilor, a fost semnalut ala ine aceasta enormà tarar. Pânả acum câteva zile se vorbza de o nereuşitá a tratativelor dela Peking, tratative duse de fortele militare japoneze ocupante şi guvernul chinez al lui Ciang-Gai-Schek. Pentru fiecare din noi, bizara situafie din China e o tragicomedie inexp icabila. Guvernul chinez trebue sà dea cont fiec rui general japonez pentru orice miscare pe care 0 face. In fond situatia se prezintà cu totul altfel. Guvernul din Peking nu e decât o fantomả sustinutá de câteva sute de mii de soldați și puterile europene. A trecut de mult timpul când generalul Ciang-Gai-Schek se pulea considera adevarat conducator al Chinel. Misçarile politice, mai bine zis loviturile de stat, pentruca ele se bazeaza numai pe forta, nu sunt conduse de masse, ci de instrumentele sau agenṭi diferitelor puteri străine. Ciang-Gai-Sch-k trebuia sà stávileascá comunısmul, care se întinde enorm, cuprinzând noui ṭınuturi. Asṭiunea sa trebue sa fie insax independent de aceia a Japoniei, c ci expansiunea a cesteia in China nu poate fi pe placul Anglies și Statelor-Unite. Imperialismul japonez a stiut sa profite intofdeauna de complicatiunile din Europa, pentru a-şi continua linişlita penetrațiunea. Crearea statului Manciukuo a fost o lovitura de maestru aplicatà Uniunei Sovietice, lovitura permisă de Anglia. Guvernatorul provinciei Hopei, Yng-Yuk-Ang. a proclamat autonomia acestei provinci, formând un guvern numit ,Comitstul anticomunist al Hopeiului oriental". Titlul acestui "comitet", e foarte sugestiv. Aşadar singurul scop al guvernului e sà reprime miscarea comunista, care in Hopei este cea mai serioasă fortă popularà. Te egramele agenților de presả ne anuntǎ cá nici pol titia şi nici armata nu au putut ține piept mulțimi or care au demonstrat impotriva noului guvern. Tot ce se mantureaza in China este-imporiva şi fàra chestionarea acestui enorm popoActurea japoneză va suferi un lamentabi! esec, lucrul e sigur. Nu pentruca naţionaliştii chinezi s'ar gàndi sa opunà re zist nṭl serioasà generalilor japon zzi ci pen ruca "mişcarea" autonomistă (dacả se poate numi ",mişcare") nu are nici un räsunet in infometatele masse chineze.

Silviu Mendea

## Convocare.

Membrii Insotirel de credit din Cărăsteu sunt invilaṭi la adunarea generałà orainarä, care se va tinea in Cárăsteu la 20 Decemvrle 1935 la orele 14, in localul insotirei.

Ordinea de si:

1. Desch derea adunării ssi constituirea.
2. Constalarea membrilor prezenti.
3. Raportul Co siliuluí de Adm. si al Comitetului de cenzori, stabl rea blantului pe anul 1932-1934, distribuirea profitului net din anul 1934.
4. Descărcarea Consiliului de adm. şi Comitetulul de cenzori.
5. Alegerea celor 3 membrii in Consiliul de adm. ssl celor 4 membrii in. Comitelul de cenzori.

Ditrectranea.

- Conducerea Bibliotecii muncitorilor Ing. Ion Gigurlu dela Soc. "Mica* din Gurabarza a hotărât Sả mảrească numảrul comitetului dela 12 la 24 conform statutelor noi.

Pentru acest scop domnii : profesor Dimitriu, delegatul acţiunii Româneşti dela Bucureşti, profesor Nişca delegatul Sỏ. $>$ Mica au convocat adunarea generalầ a membrilor cetitorii ai biblioteci pe ziua de 24 Nov. a. c., cảnd pe lânga vechiul comitet au mai fost aleşi membri. In utma acestei alegeri noul comitet se compune din urmatori muncitori:

Preşeainte: Petru Criştiu, Vicepresedinte: Pleşa Emanoil şi Lutru Teodor, Secretar: Grana Nicolae, Bibliotecari Iosif Crişan şi Floruṭa Miron, Casier: Iosif Donodin, Cen-
zori: Ometa Nicolae ssi Matei Gheorghe, Membrii în comitet: Adam Gheorghe, Floruṭa loan, Sicoie Dumitru, Bogdan Nicolae, Banciu Octavian, Popa Ioan, Bàrsa Ștefan, Faur Nicolae, Almaşan Nicolae, Vurdea Gheorghe, Ometa Ioan, Pleṣa Gheorghe, Bucureștean Romulus, Iga Teodor, Socaciu- Axente și Marc Candin.

Ministerul de Finante Directiunea Timbrulu! si Succesiunilor. Serv. Timbrului No.24881/935 satre Ad-tia de Constatare Hunedorra in reg. sub No. 27415935.
Iu conformitate cu disfoziṭiun!le art. 14 § 19 legea timbrului, contractele de inchiriere, sub nchiriere sau concesiunile lor, trebuiesc prezentete la vizả, in termen de 30 zile dela data contractarii lor

Astfel fiind pe cale de publicitite. veṭi pune în vedere atât proprietarilor de imobile, cât și chiriașilor că urmează să prezinte la vizà contractele de inchiriere pànà la data de 26 Noembrie 1935, cunoscând cả dupá această datı, urmeazà sá sufere rig̣rile Iegii, aplicându-li-se pe lângă impozitul cuvenit și o amendá egalá cu de trei ori impozitul.

Dupá dala de 26 Noemurie 1935, veți face o veriticare amȧrunṭita a futuror contractelor de inchiriere, pentru amendarea celor cázuţi în contravenție.
p. Director ss, Indescifrabil. Seful serviciului ss. Radu Niculescu, Pentru conformitate: M. Jarcảu.

## No. 1196935 cf, Judecătoria Brad.

## Publicatie de licitatie

In cauza de executare pornitả de ur màritozul Turcin Mihaiu contra urmáritului Fiorea Aurel la cererea urmàritorului Judecatoria ordona: licitafia executionala in baza § 144, și ur. din legea LX. 1881 asupra imobi lelor înscrise în cf. a comunei Baita din cir cumscriptia a jud. Brad No. Pf. 323, No. top 67 b . gradina sarte cu pretul de strigare 2000 lei pentru incasarea creantei de 7047 lei cap. si acc. și 2480 spese de proces frxate pânà acum și 883 lei spese pentru cerorea de 1 citate precum si pentru incasarea creantei de 5000 plus 2500 lei cas. și acc. a lui Crá ciun Petru și soția Stancu Maria și 150) lei alui Turcin Mihaiu din Baita fixează termen pentru ținerea licitaţiei în ziua de 21 Decemvrie 1935, ora 3 în casa comunală a comune Buita.

Condițiile de licitație se stabilesc după cum urmeazi: imobilele supuse la licitatie nu pot ti vândute dacá la primul termen nu s'a oferit un preṭ mai mare decât valoarea redusă cu $25^{\circ}{ }_{0}$. Cei care voesc sá liciteze, sunt datori sá depoziteze la delegatul judecáforesc, drept garanție cu $10^{\circ} \%$ din preful de strigare in numerar ori sa predea aceluiassi delegat chitanṭa de depozitare judecătoreascả prealabilá a garanţei, şi sà semneze condiţiunile de licitctie.

Brad, la 17 Septemurie 1935
Tr. Berbeciu, jud, m. p.
A. Medgyessy, dir. cf. m. p.

## In fiecare casă Radio...

Si Dv. puteţi avea acum un aparat de radio modern, căci Vi-1 oferim la preţuri reduse, care exclud orice concurent̆ă: Märci cu renume mondial, ultimele modele 1936: Philips, Ingelen, Lorenz Eumig, Kapsch, Lumophon, Standard, Radio Corporation, Columbia, etc.
Cereţi oferte şi demonstraţiuni gratuite la vechea firmă de incredere
MAX GODEL DEVA, Roataber
reţuri convenabile! Rate lunare mici! Demonstrațiuni la domiciliul Dvs.!

- Anuarul publicațiilor, al ziarisstilor şi al publiciştilor. In cursul lunii lanuarie 1936 va apere în editura meri agenţii de presă și publicitate ${ }^{\text {DServiciul Gazetelor« }}$ din Capitală Anuarul publicaţitlor, al siartstillor şi al publicistilor din Românta.

Zilele acestea "Serviciul Gazetelor ${ }^{\text {, }}$ care a pus sub directia confratelui nostru, d . Emil Samoila, va trimite tuturor publicaṭiilor uǹ chestionar, ce urmeaza a fi complectat cu toate datele necesare.

Anuarul acesta va fi pus la dispozifia tuturor institutuilor publice și partículare, marilor industriaşi şi comercianti, oamenilor politci sii in general, tuturor personalit țtilor din lumea noastrà economicá sì socialá.

Directorii publicaţiilor sunt rugaţi a dispune să se trimită câte un exemplar din publicația lor pe adresa »Serviciul Gazetelor , Bucureşti I. Calea Victoriei 29, cu mențiunea "pentru anuar *.

- Despre banană. Putem identifica existenṭa bananierului încă in primii ani ai existentei lumii. Sunt cunoscute desigur pretulindeni calitåțile excepționale ale acestui fruct, care se preteazà la mode și utilizári foarte variate. Crude, sau servind ca baza de savuroase preparaṭii culinare, b nanele constitue un aliment de prim ordin foarte digestibil, higienic și energetic. Banana furnizeaza $99,7 \%$ calorii, in timp ce cartoful nu ne oferá decât $90,9 \%$. E fructul care conține cel mai puţin apá. S'a constatat cả unui stomac obisnuit ii trebuese cinci ore pentru a digera carne de porc, dar ajunge numai $1 / \frac{1}{2}$ oră pentru a digera banane. Banana bine coaptá (nu coaja marou este o bazá serioasả de alimentatie. E nevoe însă de o alimentafie intensà. Atât în familie cât şi la ssoli şi date oricui, copii, muncitori sau intelectuali, banana dă sub forma cea mai di-
gestibila majoritatea elementelor de nutritie și de reconstrucție a organ smulul.
- Un suvenir dela regele regilor. Pe pachebotul care il intorcea în patrie, dupá ultimul sau voiaj in Franta, majestatea sa Haillé Sélassié, era privit foarte curios de ceilalti pasageri ai vaporului. Bogăţia vestmintelor sale brodate cu aur, faţa sa majes. toasả și màslinie a intrigat în special un copil de 7 ani. Micul bàtaş neputându-şi reţine mult timp curiozitatea, îşi facu curaj într'o zi si întreba majestatea etiopiana:
- Spune-mi, pentruce este figura ta aşa de neagră? Poete ai mâncat prea mult carbune?

Negusul, fảrá să se supere pe obraznicul puşt, a început sa râdả si scotând din pungà o mare piesà de aur cu efigia sa ii spuse:

- Tine dragá piesa asta de valoare, e un suvenir dela »regele regilor*.


## Asoctationea pentruc literaturpa sit cultura poporua <br> lui român, ,,ASTRA" din Stbtu. <br> Despărţământul Brad judetul Hunedoara.

## No. $5 \mid 1935$

## Convocare.

Pe baza hotăririii Comitetului Central al Asociatiunel pentru literatura şi cultura poporului român din 2 Noemvrie a. c. comunicată nouă Cu Ord. No. 3419/1935, cu onoare convocăm Onoratii membrii ai ,Astrei" din convocam Onora!il membrii ai "Astrei din plasa Brad la adunarea generala extraordinara
din 15 Decemvrie 1935 ora 17 in sala profesorală a liceului ort. rom. „Avram Iancu" din rală a
Brad.

1. Verificarea membrilor prezenţi sisi înscriea membrilor noi.
2. Alegerea și constituirea Comitetului Despărtământului „Astra" din Brad pe o noư̆ perioadă de 5 ani.

Brad in 5 Decemvrie 1935
Din incredinfarea Comitetului Central al 'Astrei".
C. CIOCAN

