# Privire asupra Francmasoneriei 

O scurtă telegramă de la sfârsitul lunii Octomvrie trecut ne anunţa dizolvarea bruscă, in Turcia, -d n ordinul presedintelui Consiliului turc, Ismet Paşa - a tuturor lojelor masonice şi confiscarea bunurilor lor in folosul statului.

Comunicarea aceasta, rămasă de altfel fără explicaţii mai ample, a trezit din nou curiozitatea acelora, cấrora frământarea zilnică a vieţii le mai lasă destul răgaz să se intereseze de chestiuni ce nu par de un interes imediat, nici prea actual.

Lipsa de actualitate a acestei chestiuni e insă num ii aparentă. Toate epocile de adânci prefaceri sociale sau intelectuale - şi aceea prin care trecem e de s'gur una - s'au aflat sub influenta acoperită si tăcută, dar nu mai putitin activă şi operantă a acestei străvechi organizaṭii, atrăgătoare şi fascinantă prin nimbul de mister şi de fortă ocultă care o înconjoară

Nici atât de diabolică, cum o hulesc unii, - dar nici aşa de inofensivă cum voiesc să o prezinte alții - organizaţia aceasta, cu ramificaţii intinse și rădăcini profunde la toate popoarele de rasă albă sì mai cu seamă la cele europene, meritǎ de sigur un popas de câteva clipe în faţa ei, pentru a încerca să prindem intr'o privire ceva din structura ei specială și mai cu seamă din rolul imens - deşi puțin observabil Implinit de ea in viaţa omenirii civilizate, cu precădere de la inceputul veacului al XVIII-lea până în zilele noastre.

Reactiunea pornită in anii din urmă, impotriva organizațiilor francmasonice, in unele tări cu un rol insemnat in viaţa europeană (ne gândim la Germania şi Italia) ar putea fi o indicaţie despre influenţa și importanta care li se atribue.

Bine inţeles cadrul unui modest articol de ziar de provincie nu îngăduie a trata, nici măcar in linii generale, istoricul, structura sii rolul covârsitor uneori ale acestei instituttii universale. Privirea noastră nu poate fi decât foarte superficială, menită numai să satisfacă (sil Incă foarte neîndestulător) curiozitatea legitimă a unora. Prezentarea de faţă, pentru care ne-am dat osteneala să consultăm publicaţiile cele mai recente şi mai b ne informate, nu are bineînţeles pretenția a fi decât cel mult un preludiu la o conferintă mult mai amplă, pe care va avea poate cineva prilejul să ne-o desvolte iarna aceasta.

Chestiunea dacă asociaṭa francmasonicả se trage din misterele Egiptului sau ale Greciei antice, sau dacă intemeietorul ei a fost insuşi Hiram, zi-
ditorul templului lui Solomon din Ierusalem, - sau dacă, mai curând, îṣi datoreşte fiinta unei ,frăţii" de zidari-constructori cari în secolul al VII-lea cutreerau Europa și construiau biserici, rămbrie controversată și probabil, ascunsă în negura trecutului indepărtat nu va avea niciodată o deslegare deplină ; dar nu aceasta este ceea ce interesează mai mult. Cert este însă că după ultima cruciadă, când Sarasinii cuprinseseră Ierusalemul şi toată Tara Sfântă, ordinul lui Sf. Ioan din lerusalem, care rămăsese centrul corporaţiei, trebui să părăsească Orientul și să se stabilească în insulele Britanice, unde se menţinu ca un focar iradiant al francmasoneriei cavaleressti. In Evul mendiu francmasoneria era, in Anglia, o fortă socială, puternică prin secretele ei tehnica, prin faima marelor ei lucrări, cât și prin prest giul numeroaselor personalităţi marcante, cari socotiseră drept o cinste să se afilieze acestei corporaţiuni.

Urmează o perioadă de decadenţă in timpul Renaşterii, când nu se mai $z$ deau catedrale, nu se mai intemeiau mănăstiri și deci constructorii pierduseră o parte dn prestigiul lor. Excepție făceau totuşi ,,zidarii" scoțieni, cari se aflau incă în pl nă prosperitate în veacurile XV și XVI. In epocile cari urmează, starea socială în Anglia se inrăutăţeşte, iar starea ei morală se depravează; în clasele înalte domnea imoralitatea şi se repudia orice credinftă rel gioasă, în timp ce ele pretindeau a patrona deismul. Această stare începe să neliniştească spiritele clar-văzătoare si provoacă o reactiune; in jurul marelui savant și filosof Isaac Newton, - fire pioasă, - se grupează spiritele dornice să stăvilească acea dezordine ; ele se gândesc să folosească acea asociaţie secretă cu rădăcini adânci în Anglia încă din Evul mediu: francmasoneria, a cărei influență, puternică în trecut. era de mult apusă. Patru loje masonice ce existau în vremea aceea la Londra se contopesc într'o "Mare Lojă" care reînviază francmasoneria engleză. O adevărată renaştere a ei urmează sub conducerea celebră a unui hughenot francez refugiat in Anglia: Jean-Théophile Desaguliers, şeful spiritual al noii mișcări francmasonice, care isbuteste a face din masonerie o instituție deistă, prin care încearcă eă ieie, fāră sguduiri brusce, succesiunea creştin'smului, sprijinindu-se pe înalta nobilime şi pe dinastia hanoverană, domnitoare de atunci în Anglia. Mulţumită acestui înalt sprijin francmasoneria câştigă prestigiul social, prestigiul moden,
prestigiul financiar și o influenţă neasemuită. "De două secole cel puţín, francmasoneria se simţea in aer ; din toate părțile invătaţí sau simplí profaní, aţâțaţi impotriva disciplinei sociale și intelectuale pe cari le-o impunea Biserica, căutau să creieze nuclee de rezistenţă, să se grupeze in societăţí carí să poate să-i tíe piept, să le asigure neatârnarea șí să le procure puterea". Creierea Mareí Lojí dela Londra inseamnă inceputul uneí ere noí. De la 1717 până la 1750 dânsa impuse tuturora directivele ei, mulţumitả atât prestigitului social al Ma rilor ei Maeştrí, recrutaţi exclusiv dintre nobili, cât şi desvoltärii materiale a organizaţiei ei, şi mai ales acelui faimos pact fundamental numit Cartea Constitutiilor. In cincisprezece ani Marea Lojă din Londra devení centrul francmasoneriilor engleze, iar in treizeci de ani centrul tuturor masoneriilor din lume. Dânsa putea astfel să ducă la bun sfârsit opera el. Narea ei inovaţie era să instăpânească in lume, sub denumirea de "fraternitate" sau "dragoste frăteascä", o epocă de camaraderie, moştenitoare sii inloctitoare a caritătii creş tine; după cum marea sa operă infelectuală sî mistică e de a substitui religiílor dogmatice, misticismulut spiritualist, - religgiositate ştiinţifică, un misticism cosmic.

De pe ţărmurile Tamisei ssi ale Clyde-lui instituţía francmasonică descinse mai intâit in Franţa prín persoana cavalerului Ramsay, un nobil scoţian, "care nu trăise in Scoţia şi nu era deloc nobil". Acest aventurier inteligent și pasionat deveni in Franţa protejatul marelui Fénelon, sis se bucurà de prietenia lui Louis Racine ssi a lui Jean-Baptiste Rousseau. Nu inseamnă insă că până la venírea lui Ramsay francmasoneria nu ar fí fost cunoscută in Franţa burbonă şi catolícă; dar ea era cunoscută in forma ei típic engleză sí spiritul ei rămăsese prea pătruns de vechile tradiţii corporative ale Evului mediu, pentru a fi putut atrage mai mult decât pe marii seniorí sí pe fílosofii francezí. Ramsay incercă de aceea să creieze o masonerie cu caracter diferit, care să se poată inţelege cu catolicismul si cu Burbonii, ceea ce însă nu-i isbuti din cauza opoziţiei lui Ludovic al XV-lea. Ii reuşí totuşi, in schimb, sả creieze in Franţa loje masonice cu un caracter diferit de al acelora din Anglia. Această francmasonerie in gustul francez, şi care avu un mare succes, e cavalerească, mistică, romantică sí fantastică, păstrând insă strâns contact - chiar de colaborare - cu francmasoneria engleză. Pe de altă parte dànsa răspândí in Franța ideile engleze liberale, parlamentare şi deiste.

[^0]
## Studentili clujeni la Subcetate

## Reflexii iriste asupra scoalei.

Comuna Subcetate a fost sortită să primească vizita studentilor dela Cluj, cari au depus o bibliotecă aci.

Populaţia 'a venit in număr foarte mare. Am fost prezentaṭi publicului de către pår. V. Cetateeanu. Vorbește apoi studentul Ciora, iar, d. preşedinte Pacurariu, deschide şedinta expunând scopul sosirii noastre in Coman ${ }^{2}$.

Corul studenṭilor a executat: „Imnul studentesc" și „Pe al nostru steag".

Vorbesc apoi Dnii. Dr. Victor Crişan şi Aug. Ilieşiu, care ilustreazà prin statistici reale situația Românilor în faṭa minoritarilor.

Preşedintele predă biblioteca parintelui Cetăteanu şi primarului Màngea, spunând cà oricând au aceste carrṭi la dispozitie şi sả le pàstreze din generaţie in generație.

Studențimea clujană nu-şi desminnteş̧te tradiţia, dar in fata realitaṭilor dela Subcetate urea sá stabileascả un crud adevảr. „Şoala primară de stat e o ruşine".
Dl. înv. Florescu, anunṭat cu mult timp înainte, cǎ vom sosi în comuna sa, se màrgineşte să ne treaca sub tăcere și in ziua sosirii noastre pleacá la vànafoare. Noi nu ne supảräm, căci absenta dânsului nu a stânjenịt intru nimic programul nostru, dar regretảm că omul șzoalei se desinteresează de oamenii cullurii. Pe noi ne doare halul în care se afla scoala. Clădire nepotrivită, cu o sală de o
murdàrie inexplicabilă. Pereṭii murdari pânả la o înàlțime de 1 mtr . Totul în desordine Un conglomerat de carṭi în disordine, dinfre cari remarc "Plaiuri Hunedorene", cu filele netảiate şi un întreg muzeu de "Isvoraşul".

Tablouri vechi atárnả de perefii murdari şi umezi... O barză, priveşte plictisită chipul Regelui prins numai cu 2 cue deasupra. Un leu năprasnic se agitá, vàzând şarpele din geam şi celelalte nàsdrăvănii... O micà $m$ şini de calculat îşi priveş. te cu duioşie o consoartả ruinatả lângă un dulap olog. Nu continui cu seria nepotrivirilor, dar întreb cu adàncả revoltả, atât pe învafàtor cât și pe medicul de circumscripție, e igienic ca fântana să fie la un metruși jumătate de gramada cu gunoiu şi putregaiu?..

Noi cari - descindem la sate pentru a intrefine vie flacảra românismului, care mijeşte in sufletele tuturor, am rảmas ruşinaṭi de cele ce am vázut și spunem futuror acelora ce vor avea ocozia sá ne vadă, cà noi nu venim sá le hotarâm schimbarea regimului pentru o zi şi nici sá finem de urât "domnului invaţător sau a preotului". Noi ne facem datoria ca şi pânả în prezent, condamnând pe cei neurednici și laudând pe cei demni. Fie ca şcoala primară din Subcetate cât și învátatorul sả fie ultimii cari ne repugnả. Părinte'ui Cornea îi oferim sprijinul nostru şi în viitor, suplinind absenta învafătorului - vânàtor.

Horia S. Răscoalà

## Contributiunil la

 istoricul judecătoriei din Baia de CrisJudecătoria de Ocol din Baia de Criş este continuarea fostului tribunal al vechlului Zarand, destiintat prin 1879, - Pe lângă acest tribunal, in afară de: Frâncu, Hodoşiu, au mai functionat incă doi român: Vegøő şi Fekete. Primula funcţionat in calitate de pressdinte de tribunal in epoca absolutismului austriac.

Végsठ 0 , care dupà numele cu accent unguresc, pare a fi de origine ungur. De fapt este de origine român. - Din cauza vitregii timpurilor a- din anumite fmprejurări, multe nume cu accent unguresc, ascundeau suflete româneşti. - D. e. marele mecena român Emanoil Gozsdu (Gojdu); Mihá yi, Cozma etc. - După desfiinfarea Tribunalului Zarand, fostul preşedinte de tribunal din Bala de Criş, in urma imprejurărilor schimbate, se retrage pentru totdeauna in creerii munților Bihor, in curetelul orăşel Beiuş, locul său natal. - Beiuşul, cu aşezămintele lui cuiturale româneşti, ca: Liceul care poartă numele fntemeietorului, a fericliului episcop Iosif Valcan, la cultura carruia se adspau (therimea) copiii părinţilor mai înstăriłi ssi ch'ar sil copii săracl dar merituoşi din pårţile: Ungurene, Arad, Bihor şi Sălaj.

După ce luau examenul de maturitate (bacalaureatul) tinerimea mai distinsă şi cu mijloace mai bune urmau academia de drept din Oradea, Debretin, Cluj, Unıversitatea din Budapesta, din cari, mai târziu, s‘au format o falangă de apărători ai drepturilor Românilor din parrtile ungurene sil Transilvania.

Tot din elementele acestea cu cultură universitară, mai 1 ârziu s'au recrutat și membrii partidului naţional din Ardeal, Banat $\$$ ! părţle ungurene; cari s'au inşiruit de bună voie printre apărătorii drepturilor Românilor - faţă de impilatorii lui. Aceşti apărători, pentru curajul lor au infruntat şlcane, umiliri, martiraj, condamnări la inchisori, amende in bani, confiscarea averei, etc.

Fostul presedinte de tribunal din Baia de Criş Végsర dupăce s'a stabilit în orǎşelul natal Beius, mai târziu a candidat in alegerile generale la scaunul de deputat, in cercul BeiuSalui, cu program guvernamental pentru pariaamentul din Budapesta. Végşb fiind ales deputat avatrd o cultură juridicả vastă, a fost ocrot't de magnaţii unguri. Végsỏ a fost cel mai mare duşman al (Habsburgilor) Austriacilor.

Hodoşlu după desfiinţatea Tribunalului Zarand o parte diu comunele fostului jude Zarand, trec la tribunalul din Deva, iar ceaaltă parte, fiind rupt in două, trec la tribunalul judetului Arad ; este lăsat in disponibilitate mai bine de o jumartate de an, singur in locaIul tribunalului din Baia de Criş, lără salar, de către regimul ungar de atunci, cu archiva privitoare comunelor trecute ssi alipite judefului Arad. - Hodoş lăsat in disponib litate şi sătul de așteptarea vadarnică - rămas fâră stăpâni, in cea mal neagră mizerie, face un raport memoriu - către prefectul judefului Arad, reprezentantul guvernului ungar din BudapestaIn care il roagă să la măsuri in scopul predă, rei şi preluàrei archivei referitoare la comunele trecute judetului Arad.

In raportul acesta, Hodos - desperat fi spune, ,să nu-l țină să stee alci ca sicriul lui Mohamet" fără de nici un rost.

După c aşteptare mai bine de un an Hodos este transferat de ministerul justitiei maghare pe lângá Tribunalul din Dtbreţen de pe pusta Hortobagyului.

A fost transferat numai de formă deoarece, ei bine ştiau, că Hodoşu nu o să poatã funcfiona, deoarece nu cunostea in măsură suficientả limba maghiară. Hodoş u a refuzat marinimia justitiel maghiare. Ca să nu-i råmână familia pe drumurı şi in mizerie. - Consistorul archidiecezei Transilvaniei din Sibiu II numise pe lângă acest consistor in calitate de consilier, jurisconsult.

Pe lângă tribunalul Zarandului din Baia de Criş, au mai functionat în calitate de judecǎtor și românul Fekete, nume cu accent unguresc, dar romàn de origine; care incả au fost transferat in calitate de judecător pe làngă tribunalul unguresc din Balassa-Gyarmat din inima Ungariei.

O buna parte dintre juriştii români îṣi Câşigase cultura la academia de drept cu limba de propunere germană din Sibiu de pe vremea absolutismului Austriac și din cauza aceasta nu prea posedau limba maghiară. Indată după desliintarea tribunalului Zarand, iau fiintă judecātoriile ungureşiti. - Justitita iau fiinfa judecâtoriile ungureştio - Justifia fost destituirea judecătorilor români, orl cât de distinşi ar fi fost ei.

Soarta acestor distinşi jurişti români, a fost cât se poate de tragica.. In justitia maghlară abea dacă mai rămăseseră doar $1-2$ Intritun intreg judet — dar şi aceştia îndurau cele mai grozave umiliri. - D. e. un caz dela judecåtoria din Câmpeni. - La această
judecătorie - cine ştie prin ce minune căror imprejurări i se putea atribui faptul că pe lângà aceastả judecảtorie - ajunsese a fi numit un fost elev al Liceului din Belus fiù de ţrran - din luncele fruntasei comune Sepreus, jud. Arad

Tatăl său era atât de sărac că n'avea după ce bea apă. Copilul său, Ilie Calba, să d stinge printre colegii săi în scoala primară. Intro zi de Septembrie, elevul Calba Ilie pleacă cu alți copil la scolile cele mari din Beiuş. Se sustine din serviciile făcute pe la unii şi pe la alţi ca: lustruitul ghetelor, dă lectii private etc.

După 8 ani de studii - ia examenul de maturitate cu eximlusmodo. Termină academia de drept - sus'inându-se tot cu mijloace proprii. După terminarea studiilor academice, obtine a fi numtt ajator de judecător - pe lângă judecătoria de ocol din Câmpeni. Superiorii - săi - descopere acum in judecătorul Ilie Câlba un mare Daco-Român. Ilie Calba este spionat. - Cazul se petrece inainte de procesul memorandului -- pe când sovinismul maghiar era la culme.

Pe timpul acesta să deslăntuiau cele mai groaznice persecutii asupra tuturor intelectualilor români din Transilvania, părtile ungurene si Banat ca : Amenzi, inchisori, destituiri de către guvernul magh ar din Budapesta. Astfel pentru crima de a fi mers si Ilie Calba - ajutorul de judecător din Câmpeni la biserica romsnească să se roage lui Dumnezeu, infro zi de Anul-Nou - a fost destituit din postul de ajutor de judecǎtor, lăsându-l în cea mai neagră mizerie, cu familia pe drumuri.

Petre Incicău
dir. ss.

## - Iămurire

In No. 12, 1935 al revistei arădane „Holarul", DI. Alex. Negură publică o notiţă plinả de elogii, la adresa Dlui Tudor Teodo-rescu-Branişle, directorul "Cuvântului Liber".
Dl. Negură vorbeşte in numele unei grupări, fără să aibă asentimentul tuturor membrilor el. Eu cel putin nu pot să execut genuIlexii in fała scrisului lui T. Teodorescu-Branişte, aversiunea mea faţă de o anumită presă fiind ş̦tiută de toṭi ceice mă cunose.

Pe de altă parte, cred că la granita dinspre Ungaria, nu se simte nevola unel publicaţii, cu o asffel de tinută.

Căci: Sau ne preocupă Cultura românească şi in acest caz trebue să ne tinem departe de publicaţiile semite, imprăştietoare de otravă, sau avem interese să cooperăm cu Kalman Blumenfeld ssi oamenil lui - sil atunci socoteala e alta. -

Din partea mea. Dnii Kalman, Costică Brauer ş̣1 Teodorescu-Branişte să fie sănătoşi! Insă până la sfârşitul veacului, Noi să fim: Noi, iar ei să fle, eil!.

Temându-mă că in viitorul Nr, al revistel, d. Negură va proclama afilierea „Hotarului" la presa din Sârindar, eu plec din gruparea „Ateneului Popular Arădan" pe cons derentul cá, pentru a servi românismul nu e nevoie să faci ploconeli in fała izrailitenilor.
P. Barba

- La Bucureşti s'a inffiintat un că$\min$ pentru studenții hunedoreni ce studiază în Capitală. Doritorii de a intra în cảmin vor trebui sả îndeplineascả urmảtoarele conditiuni: 1. Sá treacă examenele prescrise de regulamentele Facultảtii respective. Cei dela Semlnarul Pedagogic trebue sả prezinte o dovadă că sunt înscrişi la Seminar.

Pentru a fi primit in cămin fiecare student trebne sả facă o cerere către Prefectura judefului. Odatá cu cererile se vor prezenta: a) Acte doveditoare cả este student sau înscris în seminarul Pedagogic. b) Acte doveditoare că este născut în judeṭul Hunedoara. c) Certificat de paupertate. d) Foaie de sănătate complectatá de medicul judetului Hunedoara sau alt medic oficial (La înaintarea cererii). Această foaie în tot timpul sederii studentului in cămin va trebui să fie vizatá de cel pujin 4 ori pe an de medicii oficiali. 2. Fiecare student la intrare în cămin va depune o garantie de 500 lei la Prefectura judeṭului, care dacả nu i s'a imputat studenfului nici o stricăciune în timpul şederii în cămin se va restitui la ieşirea din cẳmin.

## Vasile Damian

Cu un pios omagiu de recunoştinfă, pentrux cel ce a fost marele nafionalist român Vasile Damian, din Zarand, co ocazra implintriit a treiseci st unut ant, dela memorabelele lupte din 1905, dàm maí jos - câteva date din otata fostului protopop a! Zarandului.
V. Dimian protopresbiter in Brad, deputatul cercului Baia de Criş (ales la 27 Ian. după o luptă de 50 de ore, c」 2811 voturi dinte 3595 votan!̣) s'a născut la 7 Martie 1855 în Zlatna, comit. Albei-infer oare. După term narea studillor g mazaiale la $\mathrm{g} . \mathrm{mn}$. romano-cat. d n A bzIulia şi a cursurilor teologice in Seminarul Andreian din Sibiu, a fost trimis (1878-81) la Viena, unde a absoivit filozofa. It Viena a fost casier, mai apoi preşedinte al societățu îRomåna J ină", luând parte- activă la toate mişcǎr.le t nerimii. La 1881 e numit profesor la gimnaziul român din Brad, la 1884 e instituit de protopresbiter al tractului Zărand, parch primar al Bradului şi director al gimnaziulus din Brad (pâna la 1894)

Dela 1884 incoace, V. Damian a desvoltat o activitate neobosită pe toate tărâmurile vietii publice. A reorganiz $3 t$ despărṭàmântul ,Astrei", a muncit pentru propăsirea reuniunit invifatortilor din districtul Zărand, al cărei presedinte a fost multă vreme Dela 1885 e deputat in sinodul archidiecezan și in congresul national-b sericesc. Membru in recrezentarta comunală si congregaţia comitatensax, a luptıt intotdeauna pentru drepturile Românilor. In calitate de delegat a luat parte la toate conferinţele naționale.

Baia de Cris ṭara Moṭlor!
Cu -i nu i se umple inima de bucure când aude despre acest colt de pământ românesc? Zilele de 26 și 27 lanuarie - căci două zile si două nopti a t'nut alegerea - vor tămânea pe veci nưitute. Duhul vrednicllor sfrǎ moși, căzuti apxrându-şi lege şit moşia, - a reinviat şı s'a sălăşluit din nou in piepturile nepotilor. Inzădar au fost toate ameninfările si momel:le, - duhul adevărului şi al dreptății a fost mai tare decàt aurul, si tofi cu un trup \$i un suflet au tinut cu parrintele lor iubit, Vasile Damian.

Cercul acesta e unul din cele mai răspândite, dela o marg ne până la centrul de alegere p ?-alo uirea sunt 40 km . De aceea multị dintre cei 5234 alegători au trebuit sa plece incă de Murti ca pe Jui, zua alegerii, ẳ fie in Baia de Cris. Şi era frg sil inghie! grozav.

Deşi au fost silitii să se adăpostească in grădini şi inafară de oraş, în câmpul deschis, ṣi sax petreacả cântånd şi jucârd, flămânzi sil setoşi două nopti sii două z le in ger, căci nu li s'a dat voie n'ci chiar să-şi facă focuri unde să se incålzească ; deşi corteşii contracandidatulul fi ademeneau cu bani, mâncâri, beuturi, \gări ssi case calde, - Motii noştri falnici au stat ca stànca in fundul mării, de Joi dimineaţa ps̊nă Vineri noaptea. Nu s'a departat unul singur pâra nu sịa dat votul pentru iubitul lor parinte sufletesc Vasile Damian.

Alegători, mai mare parte, veniseră incả Miercuri la Brad, ca să fie mai aproape de locul de alegere. In Brad era insufletire nemai pomenită: ven'se ştirea că la o mie de alegători vin dinspre Crest or și cam tot pe alatilia dinspre Baita... Si deodată, intre strigãte nesfârşite de bucurie, se ivesc şiruri lungi de oameni: o oştire înıreagá de voinic frumoşi din Dupăpiatră, Blı jeni, Buceş, Stănijı, Mihăleni, Zdrapti şl alte comune intra in Brad pe marsul muzicelor de clarinete sil fluere, in frunte cu preoţi sil primarii lor, tołi cu frunză verde de brad și o ramură de brad...

Şi apoi rând pe rànd vin alte cete tot atât de mândre. Curechenii la 120 de inş̧i, apoi Bǎieţenii, sii toł̣i pe jos, între sunetele de fluere, numai câtiva moşnegi vin in cărute, cărunti, gârboviti supt povara anillor, dar tinerl la simfeminte sil puternici si voinicl si ei in dragostea pentru neam și pentru cel care a luptat totdeauna pentru drepturile lui.

Joi dimineata la 6 ciasuri cu totil s'au adunat în piaţa de bucate din Brad, şiau plecat rânduri-rânduri, in frunte cu muzicile tor

- spre câmpul de luptă: la Baia de Criş, însirati pe drum tot câte patru-patru, cale de 3 k lometrii nu vedeai decât tàrani lângă tăran, in mijlocul lor preotii și de-asupra lor o pădure de frunze de Brad!

La 9 ciasuri s'a inceput votarea. Inceputul 1 -au făcut vrednicii alegători din Dupăpiatră, cari 149 de inși pånă 'ntr'unul au votat pentru cand datul national. Au votat preotii mai intâi, apoi bătranii ssi pe urmă cel mai tineri. Unul câte unul, domol cum e firea Românului, intrau in sală şi la toate raxstirile §i strigătcle contrarilor, răspundeau hotărâti bărbăteşte:

Vasile Damian.
Alegerea s'ar fi putut sfâș̣i incă in aceiaşi zi, căci incǎ de cu seară contrariul Ho llaky nu mai av a voturi şi candidatul naţional il Intrecuse cu nenumărate sute... Dar Hollaky n'a voit să se retragă, ci noaptea in $t^{t}$ gă, si Vinerea întreagă a ficut sŭ se voteze,

## In fiecare casă Radio...

Mercuri in 25 lanuarie $n$. Badul era intr'o feroere, cum numai la zile istorfce a maı fost. Venise ştirea, cá la o mie alegztori vin dinsore Cristor și tot pe atàt ${ }^{1}$ pe drumul dinspre Baif t. Intre Romàni o mare mişcare pentru primire si încuartiruiare La 4 ore d. a, se aud ca o furtun) sirigatele de irsuf efire dinsore Cristior și o trupa admirabila de aproape o mie de frumosi trani din Dupániatra, Bl jeni, Buçs. Stanija, Mih-leni, Zdrapṭi ş. a. intră în Brad pe marşul muzicelor de clarinete şifluere, în frunte cu preotii si primarii lor, toţi cu frunza verde de brid, \$ pe o ramura de brad, o tablả frumos împodobita și cu numele: , Oasile Demian, deputatal nostra"! Defilarea lor in Brad a lost ceva rapitor si a st rnit atâta mânarie si demnitate, incàt mare ticảlos s'ar fi simfit acel Român, care sà se resfire de rândurile lor!

Nu mult dupà aceasta soseste mândra ceatl a Curechenilor, la 120 de inssi, fot patru cu patru, pe marsul suflat din trimnità de un fost gornist la miliţie. Pàna în Cıiştior au avut in frunte pe primarul și preotul din Cu rechiu, amândoi pe jos. În Criştior rrimarul loan Guga, un om cam indo:Inic, vrea sà se desparta de ei, ca are sa ducà ceva la notarul. Î ndatà sà aflá unul dintre cei mai de încredere si duse pachetul notarului. Ajungind la o bolta, primarul se desface sil spune ca trebue sà-si cumpere ceva. Oimenii erau si nu-l lase, dar dupice le-a f g duit. cá îndata ii va ajunge și dună-ce și preotul i-a linişlit, t'au lasat. I- șind din Criştior, primarul nu mai venia. „V zi ca nu mai vine, pàrint. Vezi-। că i vândut ! $\propto$. - începurà sa murmure. lar dela o ureme sa oprira ín loc. sParinte, sa stảm in loc si de nu vine, ne intoarcem duoả el și und?-1 aflam, acolo îl suspendăm! Nu are el plata dela notarasul nici dela solgabirăul, not plátim pe toti, ca not trebue si mearg ${ }^{3}$, de nu îl suspendàm aci in Cristior !" Abia cu mare greu i-a liniştit preolul.

La ora 5 seara, se aude vuetul dinsore Rıcova sii indatà rāsar mândrii Baitéteni, intreg notariatul Baita, si alftii din jur. peste o mie de ommeni, toṭi cu frunzả de brad, cu muzica tarảnească si cu câteva table im odobite, pe care era tipàrit: ,Trälască Vasile Damtan, deputatul nostru"! In frunte preoții mai bàtrâni şi câteva sảnii cu alegători trecuți de 70 de ani, - iar pe de laturi preoții mai tineri ș̣i vre-o câṭiva studenṭi entusiaşti, fii de țảrani din acele părți. Intrarea lor în mars regulat și cu nesfârșite strig ite de $»$ Trăiascả Vasile Damian! © în piaṭa Bradului, a
ca să-i !ină pe Români in apă şi ploaie, cine ştie cu ce gànd!

Toate au fost insă zădarnice. Bravii Moţi răbdau cu insufleftire, şi când plecau la votare se inchinau, ziceau un Tatăl nostru si jurau că vor rămâne uniti...
votarea urma înainte. Comună de comună, care de care mal puternică și însufle fită, se duceau la urnă și în linişte se intorceau la locurlle lor, hotărâte să nu plece pånă nu vor auzi glasul deputatului lor - ales. Strǎinii să uilau plin! de admirare la nenumăratele mli de Români, cari osteniṭi şi degerati, din curată dragoste de neam ş夂tiu să rabde doauă z le urgia iernei.

Insuflefirea care 1 -a cuprins apoi toti, eând Vinerl seara dupả 8 ciasuri, preşedintele de alegere a dat de ştire, că candidatul natłional Vasile Dămian a prim t 2811 voturl faţă de 785 primite de Hollaky, și că prin urmare a fost ales cu o majoritate de 2066 voturi, nu se poate d scrie.

Mulṭi bâtrâni plângeau de bucurle sii intre lacrimi fi mulfumiau lui Dumnezeu, că intre lacrimi fi multumiau lui Dumuezeu,
le-a dat să vadă şi el această zi măreaţă..


## Pregatipile

slârnit al doi'ea val de însufleṭire în rândurile Românilor !

G:zúuirea unti mulțimi asa de mari pe ureme de iaı nă $g$ ea, a dat mult de lucru. Dar fiecare Roman d n Brad se simtea ferici daca poate g zdui aşa o speffi. Fruntaşul econom din Brad, Lazar Pâroa, a dus la el acasá 60 aleg $\ddagger 10 r i$, pe cari i-a găzduit si ospălat aşa, cum numai inima primitoəre romàneasca ş̦ie. Nicolae Popa a primit pe toti din Ormindea, iar fra ele sỉu Toader Popa și-a dat o intreagà locuintă de 3 odâí; as men ea a facut bravul timar I ie Zirna, Achim Toader. birtasul Man, proprietarul Feier Aron, N. Ooàd u şi multii alții. Negusiorul I. Stanci a cinstit Curechenilor 25 pàni şi 63 k'gr. de pește. Noaptea întreagà cotteșii lui Hollaki au umblat sà cumorre voturi. Unul dintre ei intâlnind vre-o 60 Blájenari, i-a dus la ospātària Kugler, le-a dat mâncare si beuturả, şi i-a culcat acolo. Pe la ora 3 dimineata v zându-se încuiați, au runt a striga, cả de nu-i slobod, sparg casa! Au trebuit si - ilase nu-1 nici unul n'a ramas în tabăra lui Hollaki!

Tot aşa un scảpălat care n'a putut trài cu mảiestria lui neatârnăıoare ca timar, ci s'a bágat servitor la spitaluı Nemtiior, s'a dus in casele lui Popa Toader, unde erau ure-o 200 de alegātori și le-a fàgàduit câte 2 cor. numai sả se dee cu Holakı. A avut mare noroc, cả s'a șters în grabá de acolo, cà era vai de oasele lui, ce nàt‘a!

În 26 la orele 6 dimineaţa adunân-du-se cu toții î piaṭa de bucate au plecat rînduri-rinduri cu muzicl'e și tablele lor si cu multà voe bunخ. Inşirati la drum patru cu patru, pe întindere de 3 kilometri spre Baia de Criş, nu ved ${ }^{\text {a }}$ i decât ṭarran de țăran cu preofii in mijoc.

Tot asemenea cu mare alaiu au venit ai noștri, cei de către Vała.

In Baia de Cris partizanii lui Hollaki cuprinsesera toate birturile si angajaserả pe totili, incè înainte de a se hotảrî ca Românii se între în alegeri, - aşa cà ai nostri abia au putut căpx̌ta douǎ cartiere modeste, la Adam Berariu ssi loan Roman. Dar unde se poți bëga in casà atâta mulṭime? Au intrat î curte si in grădini si în scurtá ureme pe cântecele muzicilor toztå neaua a fost dripitá.

Așa de »buni , au fost fratii nostri Unguri din Baia, cả n'au îngàduit sà se facä foc nici în grădinile, de alffel largi, dela casele unde erau ai noştri ssi nici chiar in so-
(Continuare in pag. 4-a.)

## Educatia in raport cu timpul si evolutia socialà

Suntem convinşi că civilizaţla are ca origină educaţia, iar progresul civilizației s'ă in raport cu timpul şi mediul social.

In timpurite când forła prima dreptul, sau dreptulcelui mai tare const tuia legea, edrcaţia se făcea prin forţa fizică.

Iată dece în timpurile cele mai vech;, idealul tuturor popoarelor era cucerirea statelo: mai mlci sau mai bine zis, a celor mai slabe, iar ca mijloc de reuşitã intrebuinfau lupta de sånge (răsboiul).

Si astăzi in principiu predomină acelaş ideal, insă lupta de sânge s'a transformat mai mult în lupta economică, care face să se intreveză în viltorul omenirei tendinţa către industrie prin expluatarea prcgresivă a bogǎtiilor pămmântului. Era natural cǎ in primele timpuri, educatia poporulul sǎ aibă de obiect pregătirea lui in sens războinic, spre a nu cădea victimă altor popoare. - Trebu'a deci să se deprindă poporul a fi supus ş.filor lor în aşa chip, încât voinṭa şi chiar libertatea lor de a cugeta să fie absolut subordonata sefilor Statului. - Ua asemenea ex mpmplu se gàseşte la Spartani și la Atenieni, dar cu o oarecare deosebire intre ele, peníru că și mediul lor social şi politic diferă dela unul ia alíul. Aşa de pildă la Spartani carl erau cu deoseblre răsboinici, educatiunea era cu totul deo sebit de a Atenienilor, popor dọtat cu dispozitiii intelectuale mai pronuilate. Aşa că alât după forma şi după scopul ei, educatiunea era menită a corespunde trebuinfelor Statului in sens politic.

Dacă da aci trecem la epoca istorică a feudalismulul, găsim societatea impărtiiǎ in două categorii bine distincte: Una cu dreptul de a se cultiva şi alta de care nimeni nu se mai interesa, dar pe care o copleşise nevole Statului aruncate toate in spinarea ei. - Deci, in locul grijei, ce avea pànă aci statul, de a educa intreg poporul să, in epoca feudalismului, cultura intelectuală și morala e daiă numa unui mic număr, iar cea fizică e neglijată. Dar şı micul număr privilfgiat a se instrui era impărfit in donă. - Nobilii, la care găsim o sfortare de a se deprinde în mânuirea armei, pentru a şti să conducă poporul inconştient ori incotro dorea ei, fáră a permile măcar acestuia să cugete la cauzele, efectele ori im prejurările alâtor războae, la cari li fáceau părtaşi după cum găsiau ei cu cale. - O altă clasă era aceia a clericilor cari aveau earcina de a converti la creştinism şi a disciplina in sensul vederilor lor pe mulţimea de popoare pargâne. - Ştim cât de crâncenă era in această epoc̃ă lupta pentru bisericǎ. - Un mare om de stiinţă, indrăsnind să zică altfel de cum ziceau clericii, singuri in drept a monopol za stinṭa şi virtutea, a trebuit să afirme că pământul stă in repaus - numai să scape de inchisoare. Sub aceste funeste infiuenje, un spirit cu totul disciplinat comprima natura si intel genta umană. - Deaceia caracteristica educatiunii din acest timp, e preocupare de a mântui sufletul sii deprinderea cetăteanului de a fi umil si supus.

Educatorii din această epocă nu cunosc, sau teama de sanctiuni ii opresc a cunoaite natura omeneascr. - Pentru aceste timpuri fiinţa umană e absolut rea, deaceia nici că se lasă câmp liber cugetării, din contră se reglementează felul gândirii omeneşti, iar sărmana raţiune e supusă formelor credintei infailibile, făcând-o astfel absolut săracă și incapabilă, de a descoperi vre-o nouă conştiintă în afară de cele ivite deja la farul luminei.

Abia pe ici, colea, dacă se vede câle o incercare, de dispută ştintificcă. - In aceste condiții și Intr'un aşa mediu social şi politc, educatia e curat restrictivă sì in afară de cerintele legilor naturii. Deaceia ştiir ța stafionează şi metodele de educatie sunt aproape ind $g$ ste.

In secolul XVI începe 1 bertatea g ?ndirif omeneşti : Fiecare este liber să-şi exprume părerite aşa cumr crede ; constrâogerea indivi-
dului nu mai este necesară, disciplina sa od hneşt.

Sapus unor influente favorable, se s:himbă acum și felul dn a lucra al aducatorului. Scopul ce-1 urmăreşte educafia in această epocă şi in special educaţ a ostăṣească, este primul pas fericit, carsi se tinde la desvoltareă intel gantei, indrumarea spiritulul spre o libertate absolută de actliune, cărora urmează o sarie Intreaga do invenţ|uni şi descoperiri alât în domenul technicei militare cât şi în celelalte ramuri. D sciplina severả de până aci se inlocuieşte cu o dis siplină blàndă, care înveselește orizontul ostaşului și il indeamaă lă inifiat va personală, la o d agoste de superiori şi camarazi. Fáră índoială, că un aşa fel de a lucra al edıcatorului, a dat naştere la atâtea şi afâtea virluti ostăşeşti.

Creerul omenesc nu poate sta in nelucrare ; el cere mercu muncă şi aşa au început difer te combinatii, cari au dat naştere la o aşa de intensi aplicafiune a sstintei in arte,

Rubrica cercetașului

## Cercetasi,

Cercetati natura! Oit ce anotimp e prielnic, ori ce veeme e priincionsă numai să fi liber, in liber. Nomic, sã nus và oprească. Nimic!

Ștínd părinṭii şi mai marii voştrí cari va sunt fadeletnicirile, nu và vos opri. Vor admisa forta voastrà intreprinzătoare, iscoditoare binelust. Vor admira iacursiuraile voastre prin locuri necunoscute, cu scop definit de a-tii imbogaţi cunoştiiaņele, de a creşte ca firul natureł creatoare. Mergeţí cu toţii peste tot insă nící odata mai puțin de doí la un loc. Toate garanţille decurg din acest fel de a và comporta. Nus pierdeţi timp nici odatã, orí invattaṭi din carte si invajafi temeinic; of Invartaṭicercetand gatura in timpul liber, asta va va recreia si puteri noi vefl cartiga $\mathbb{N a}_{\text {u }}$ uitaf̣i ca ori ce abuz e stricàtos. Feriti-va de asta.

Nu stricatit timp umb'and pe strazí de geaba. Porniţi la deal, la va'e, spre ape, la paidure şí studiaţi natura, admirati, contemplaţi, imitaṭi-o şi D-zeu este cus noí. Priviti legile ei eterne, ele và sfaturse dacà cititíi in ele; vă invaluesc de dragoste dacả le credef̧i șí le ghiciţi. Priviţi un pom, o planta, studiati in insectele, vefti afla cà toate prevãd timpuli. Toate ştius sâ
 furnicile pamantuluf, fără pereche in hàrnicie, das cele mai simple micí vielafti, fac opera mare in sinul mamei noastre dulci draga: natura! A callatori cu intentie, cur rost, pentrus studit este ocupatia cea maî frumoasǎ a omusfuil. El un perde vremea, el câştígă cunoştinṭi numaí să ştie să cerceteze, sà ş̧̂tie să vad̉, să ştie sà afle, sl ştie să descopere tainele ef.

Suițí muntele paxnả'n varf, măsplata vâ va fi farà seamàn. Sus veţi afla daruri ce nu se pot platí nicícus aur. Melodif şí zumzete in preajma pădurií şi freamătả de bucurrie că o vizitaṭí. Ascultaţí, admíraţí, và va răsplâtî inmít sforţarea şi numaí aşa veí invâata ceía ce n'aí invâţat nící odatả cu adevărat, sublímul.

Nis va trece mult sif foamea neindesrată iţi aminteşte de sacul din spate. $N$ use concepe Cercetaş la drum farră sas in spate. Mestecã linişlit sã-fí aflí musţ̧mirea complectǎ. Gandeşte-te la tot sí cus mai mare mulţumire gandeste cal de mare e Dumnezeu. Lt. R.

## Stiri diferite

- Mai mulţi copii - intre vârsta de 13-16 ani, - din Focşani, aa atăcat cu pletre doux trenuri de persoane, pentrus a jefui. Ba mei mult: aus schimbat şi semnale la intrarea trenurilor in gară, pentris a provoca derarerea lor. Aus fast prinşi şi arestatil.
- Joi 9 Ianuarie membrii gevernusui saus intrunit ia consijiu, sí aus examinat proectele de buget ale dif rritelos departamente.
- Asupra Statelor Unite ale Americel s'a abatut un val cumplit de frig. In unele oraşe ale ṭarrii s'a inregistrat o temperatura $14-33$ grade sub zero.
industril etc; in cât putem afirma că o luptă mult mai crâncenă ca in epoca Antică sị războiul mondial, s'a încins astăzl şl va fncinge din ce fin ce mai mult intreagi omenire, dar o luptă, nu de sânge, cl economică, financiară, industrială, care a deschis o concurentă fără seamăn intre naţuni, dualitatea, ce va fi cu atât mal periculoasă pentru popor, cu cât educatorii acelui popor va neglija sir găsească calea cea mai uimerită pentru a indruma naHiunea pe calea indicată de activitatea şi progresul omenirei de azi, de tend inja ce o manifestă omenirea pentru viitor. Armata fiind institutia de înaltă educaţie militară şi cetăţenească in Stat are o imperioasă datorie ca ostaşii, prin urmare elementul mascul al națiunei să posede cunoştintele trebuitoare in acest sens şi flindvă omul se s:himbă dupa timp şi dupà mediul, in care trăieṣ̀e, desigur cả si edujaţiunea trebule să fie in strânsă legătură cu idera, gàndind asupra viitorului omenirei. C3 element primordial educativ, vom folosi incordarea sistemalicả a tuturor puterilor infe riorilor la o muncă bine organizată.

Sissman OV. Constantin
Locot. in jand., Brad.

## REGATUL ROMÂNIEI Jud. Rurală

No. 13921935 if. Brad Secția CF.
Publicaţiune de licitatie şi
condiţiunile de licitație
In cauza de executare pornită de urmăritor D. Petre Păicutiu contra urmăritulu Farău Măr ufa c. Berar Ilie reprez prin curatorul Dr. I. M Gora Adv. Brad la cererea a mirtoralu Jidecitoria ordoná ficitatia execufională in baza §§ 144, 146, si 147 din le gea LX. din 1881, asupra imob.lelor Inscrise in cf. a comunei Brad din circumacr.plia Iu decătorie Brad No. Pr. 366 No. top. 20162 casă curte și grădiná in intreg me cu pretulde strigare 1000 lei in prof. fond. 758 No . top 2005 aratos 18 parta cu pretul de str gare 150 lei in prot. fund. 916 No. top. 1969a grảdina in intreg me cu pretul de str gare 100 lei, in pròt fund. No. 990 No. top. 1974, 1976 arător fânat 14 parle cu préul de strigare 100 lei in prot. fund. No. 1697 No. top. 1998/a arător $1 / 4$ perte cu preful de str gare 100 lei in prot. find. 1794 No, top. 2009 arător $3 / 8$ parte cu pretul de ar gare 100 les in prot. fund. 1851 No. top. 2004, 2007 arator 12 parte $\mathbf{c u}$ pretul de strigare 300 lel, pentra incasarea creanjei de 25000 les.

Fixe $z 1$ termen pentru tinerea licitaţ ei pe zilua de 25 lanuarie 1935 ora 3 p . m. la oficiul cărții funduare al Judecâtorieı Brad.

In baza § 150 legea LX. d.n 1881, conditiun le de licitație se stabilesc după cum urmează :

1. Imobilele supuse la licitatie nu pot fi vândute dacă la primul termen nu s'a oferit un pre! mai mare decât valoarea redusă cu $25^{\prime}{ }^{\prime}$
2. Cel cari voiesc să lleiteze sunt datori să depozteze la dilegatul judecatoresc drept garanfe $10^{\circ}$ din prejul de strigare in numerar ori să predoa acelutaşi delegat chitanta da depozitarea judecătorească prealabilă a garantiei si sả semncze conditiunile de licitatie § 147, 150, 170 legea LX, din 1881 § 21 XLI. 1908.
$\mathrm{Bra}^{\text {a }}$, la 18 Ost. 1935 T. Berbeciu m. p. jud. A. Medgyesy m, p. dir of.
p. conf,

Petrutio

## pregǎtirile

bele, ce neguţatorul Cutean din Brad le-a trimis anume. De câ e-ori au aorins foc in sobe, to deauna au trimis jandarmi sa le stingá. Tocm i pr jeau cei dela Vaṭa malaiu pe sobá, rând jansarmii le-au rasturnat soba. „Ori-ce îti face - ziceau Românii càtra jandarmi, cari rasturnau sobele - sả stam o sâptàmàna aici. sii numai pentru Ronanul nostru votám! © Dar' bunul' Dzeu, v:zând gâncul curat al Romànilor, s'a îndurat de noi si pe Joi dupa amiazi a dat o ureme moale cu ninsoara, uşurând tare frigul de pânà aci.
$»$ De frig ne-am mai apàrat, cum am putut, cei cu bunzi am mai imprumutat pe cei slabi îmbracaţi, - dar am rabdat mult de sete, cacf strainii nici apa nu ne-au lasat Sa bem din fântànile lor. Aşa sà le răspläteascä Dumnezeula, - zicea un alegător.

## Noblete pe bani

Atata ne mai trebuia pentruca să ajungem apogeul sub egida falsei democraţii. \$i latä-ne in perspectiva unei legiferăr', ce as reonvia vechile titluri de noblefet, in schimbul unor sume mai mult saus mai puțin considerabile. Circulă tot mai insistenê svonul că suntem in preajma acestuí eveniment, când nì se va pune pumnul democraţié in gură spre a fi inăbuşitit și reduş̣t la tăcere.

Nobleţa cumparratả !... Tara se aflà in pericol, tezaurul este secătuit șì gol şi pe zi ce trece criza se accentuiazax. Prin urmare ce ne determina pe noí să strigăm contra aceste ${ }^{i}$ propuneri, cand tara este in pericol ?... justificăm cả nus suntem patriofl, ci pleava aventusrierilor ce vor distrugerea naṭiunif. Se agitả pescuitorit de titiuri cả stăm la datorie şi amintim opiniei publice de poillogăriile unor banditi, falimentele unor exeroci şi acumularea de averi a tuturor parveniţilor!... Ce poate fi maí infam decat acordarea titlului de baron cutarrui Blanck saus Nacht? Și ce vor zice mifle de intelectuall iesiti din paxtura de jos, cand vor avea in faţă pe Marchizul Coroius, Contele Seletzky s. a. ?

Tara $e$ in pericol, dar nu prin atare mijloace se poate scoate din impas. Nus acestea sunt mijloacele de salvare!

Adevăraţii romaní vad pericolul formărif unei aristocraţii străine - parecă acum ar fí romaneasca! - şi vor forma un pedestal solid, menit sả infrente planurile acelora ce vor si scuipe trecutul nostru. Nu e witat timpul cand borrii straini dominas meleagurile noastre, iar puṭinif boeri romàni craus persecutaṭi şi veşnic pribegiaus sub imperiul domníflor străine. Vor unif cu orice preft să ne instrảineze sau să ne facă prizonicrií stränismuiusi?

Nu vom accepta niciodata, ci baricadaṭi in liniştea satului vom apăra cts sittima energie orice uneltire şi dacà destinul ae va sta impotrivă, vom prefera să se dărâme Carpaţii peste noi, căcí nevrednici am fosi de tributul de sânge al inaintaşilor! \$̧i aceasta prin toleranţa unor samsari şi egoişti puşi in slujba asupritorilor de ieri şi aservifi stràinilor de azio

Inlături ces nobleţea! Nobleţea roma nuluí e fa tarara, in ogorul trudit sil chiliuţa umeda. Vigoarea şí cumintenia taxranulur nostrus sunt nobleţe. Conducatoriil leşiṭ din aceasta pătură inṭeleg firtul mucenicieí päziņ̧̧los sí aceła ce trảiesc pe brazdà cu ei, incurajándúu-i sii dându-le sfaturi. Politică saxnătoasă şí intãtitoare in nädejdí, prin fapte inalte, das nus prin vinderea şi instrainarea a tot ce avem maí scump.

Augastin Ilieşiúu

## Din „Valea Hateguluir"

Culturate. Comuna Bauțarul inferior, prin munca pảrintelui O teanu şi în special a Drei Minerva Olteanu, invațatoare, a avut ocazia sá asiste de sзrbatori la o seratả culturală urmatả de dans, care a încâtat pe toţi. Lumea putea sá fie şi mai atentă fatà de această serbare.

Petrecere, Uniunea Meseriaşilor Români din Haţeg au aranjat o frumoasă petrecere, ce se anuntia sub cel mai bun augur românesc. Soarta a schimbat gândurile şi sufletele, petrecerea indignând pe mulł̧i români adevărați.

Moarte subită. In zilele trecute a fost aflat mort locuitorul Albulescu lon de 38 ani din comuna Bucova, în pảdure. Cauxa morṭil se pare a fi o veche si nemiloasả boalý.

Premilitare, Premilitarii S. P. Sarmisegetuaz au aranjat un festival artistic demn de toată lauda. Atât conducảtorii cât şi tineretul e convins de dictonul "Minte sảnò̀ toasá, in corp sănătos."
H. S. R.

Stiri dín Zarad.

- Dna și dl Munteanu D. Graţian prexinta si pe aceasta cale cele mai calde mulfumiri tuturos acelor cari i-aus trimis cadouri
şi í f-au felicitat, cus ocazia celebràrií căsătorieí lor.


## *

Serviciul Zootechnic sai San. Veterinar al Soc. "Mica".

Animale tăiate în abatorul Soc. "Mica" in cursul anului 1935.
Boí 40, vaci 48, juninci 154, juncí 89, vite de lapte 145, porci 490.

## Culturale

In seara zilei de 6 Ian, 1936 în sala Casinei Române din localilate a avut loc 0 frumoasà reprezentatie teatralà organizata de Corporația meseriașilor.

S'a reprezentat "Bolnavul inchipuit", comedie in trei acte de Monére si ,Biletul de tramvai" comedie intr'un act.

Deşi toate piesele lui Moliére sunt grele, totuşi "Bo navul inchipuit" a fost jucat mulfumitor. La fel ,,Biletul de tramuai".

S'a observat un viu interes depus din partea tuturor interprețlor. Felicitari. Felicitari şi organizatorilor în frunte cu prest dintele.

Dupá reprezentaṭia teatralà a urmat petrecere pânà dimineaṭa. Asistenṭa a ramas mulṭumita.

Aşteptảm și'n viiitor reprezentaṭii de acest fel.

## Programul

Conferintelor ce se vor tine la Brad şi Tebea, in cadrul Acţiunii românesti-Bucureşti.
1). 19 Ianuarie a. c. va vorbi dl N!chifor Crainic, prof. univ., scriitor - despre: "Rolul muncitorilor in statul nafional".

16 Februarie a. c. dl. dr. Ion Moga, prof. la univ. din Cluj despre: „Românii in viała industrială şı comerclală innainte ssi dupx răsbolu"

15 Martie a. c. dl. prof. univ. Silviu Dragomir despre : „Incercarea de impăcare a Ungurilor cu Români şi tragedia lui Dragos in anul $1849^{\prime \prime}$. Pentru Brad dl, prof, $\ddagger s ̧ i ~ v a ~$ anunta ulterior subiectul.

26 Aprilie a. c. dl. prof. Pompiliu Nişca va vorbi la Tebea. Sublect rezervat. La Brad in aceeiuş zl va vorbi dl. prof. univ. I. C. Cătuneanu. Subiect rezeivat.

10 Maiu a. c. dl. prof. univ. I.Lupas, despre: „Inţelesul zilei de $10 \mathrm{Mai}^{\text {". }}$.

31 Mai a. c. dl. prof, univ. Onisifor Ghibu, despre: „Avram Iancu şi Universitatea româneascǎ"

## Festivalul artistic-cultural din Baia de Criṣ

In seara zilei de 26 Dec. 1935 a avut loc, în saloanele hotelului Central din B ia de Criș, un frumos festival artistic-culfural organizat de DI. prim pretor Turuc în unire cu un grup do intelectuali entuziaști

Serbarea s'a început la ora $9 \mathrm{cu}, 0$ ce veste minunata" co ind de Craciun. S'a reprezentet ..Căciula" comedie in trè tablouri de Ion Sântimbreanu. Am remarcat cu satis factie rolul de figanca jucat artistic de D-na Dobrogeanu care a fost viu aplaudatâ de oublic. Frumos şi vioi a jucat D.soara Aurica Vuc și Mmi Pecica. D-şoarelc Marioara Sàvuc și Mmi Pecica. D-şoarat plàcut rolurile natescu sio Og Ric au jucat placur rolurie
incredıntate. Artistic şi simf̣itor au jucat d-nii Simon Petru și Const. Vuc. Deși roluri mici, totuşi au jucat mulţumitor și d-nii Moraru, Grozav, Oncu Lazăr. Corurile reuşite.

Fatà de alte centre mai mari unde n'au fost reprezentaţii culturale, înregistrảm cu bucurie initiativa d-lui prim pretor și entuziasmul tinerilor din Baia de Criş.

Publicul a rămas satisfácut de programul ssi de petrecerea care a durat până dimineata.

Felicitări d-lui prim pretor, domnişoarelor, domnilor cari au muncit pentru reuşita festivalului.
G. M. D.

## Dela Soc. „Principele Mircea"

Societatea ",Princtpele RMircea" multumeşie tufuror acelora cari au contribuit cu micul lor obol, pentru propăşirea materială a acestei institutli, Cu ocezia seratei din 26 Decemvrie 1935, s'au incasat următoarele sume:

| na Sofia Gherman | 50.- |
| :---: | :---: |
| Dl dr. Ştefan Feier | 100.- |
| D1 irg. Roman Cornel | 100.- |
| Dl Emil Ftgata | 200.- |
| DI Szatmarı Samuil comer | 100. |
| Dl Mihail Carol farmacist | 200. |
| D1 Auer Emeric | 100.- |
| D1 Kovacs Ludovic | 100.- |
| DI Woblich Francise | 100.-- |
| Dşoara Kö ösı Ella | 100.- |
| Dl Ambruş Valeriu dir. | 400.- |
| D1 Fărcaş Sabin | 60. |
| DI Finding lacob | 200.- |
| D1 dr. Erdős Ignatie | 100.- |
| Dl ing. Klein A fred | 200. |
| Dl Ioan Liger | 100. |
| DI Veseli Petru iun. | 100. |
| Păr. Iosif Comşı | 50.- |
| DI Lt. Chiracescu B. | 60. |
| Păr. Andron Bogdan | 100. |
| D1 Puşcar Emanoil | 150.- |
| D1 Pratsches losif | 100.- |
| D1 dr. Cornel Glava | 100.- |
| DI Nistor Vasile primpret. | 200.- |
| D1 Svoboda Oscar | 140 |
| DI Radovici Ioan | 60.- |
| D1 Pădurean Cornel | 60.- |
| DI Murăşan Constantin | 60. |
| D1 Bocăiescu Ioan, primar | 100.- |
| DI Ronta Nicolae | 100.- |
| D1 Beligan Nicolae | 100.- |
| D! Impărat Dede | 100.- |
| Păr. Keresztes Ioan | 100- |
| D1 David Ioan comerciant | 100. |
| DI Polgar Ladislau propr. | 200. |
| D Matiscs:k Eduard | 100.- |
| Dra Suba Maria | 80. |
| DI Ghişa loan | 300.- |
| DI Căpitan Rảdulescu N. | 100. |
| D1 Lt Stănculescu C-tin | 100. |
| D1 Impărat Cornel adv. | 100. |
| DI Roth Bela | 60. |
| D1 Prof. Lupel Nestor | 100. |
| DI Pantea Oheorghe | 100.- |
| DI Prof. Gheorghe Pârvu. | 100. |
| D1 Maior Suciu | 30. |
| DI Căp. Linescu | 40.- |
| D1 sef. jud. Traian Berbeciu | 100.- |
| Dl prof. Valer Figaxa | 100.- |
| D1 Buşa Doru | 40.- |
| DI Roth Gheorghe | 100. |
| DI S.huster Wihhelm | 140. |
| D1 Pratscher jun. | 100.- |
| DI Sublt Munteanu | 30.- |
| Dna Irina Damiau | 100. |
| D! Sublt. Buzetcanu | 100. |
| Dl Cozac Mişu | 50. |
| DI Tisu Mircea adv | 100. |
| Dl ing. Mastero V. Eugen | 200 |
| D1 Sublt Drâgh'ci | 150.- |
| Dl Lt. Balan | 100.- |
| D! Karabin Carol | 300. |
| DI Braun Gheorghe | 150. |
| Familia Deac Alexandru | 100.- |
| DI Vlad Ioan | 20.- |
| Dl ing. Ulmanu Octavian | 100. |
| Dl ing. Mihalache Emil | 200. |
| Dl ing. Popescu Gheorghe | 100. |
| Dl prof. Sima Horia | 100. |
| DI Brana Viorel | 100.- |
| Păr. Fugaxtă Alexandru | 100.- |
| Dl dr. 1.iviu Oprişa | 200. |
| D1 dr. Tisu Cornel | 100. |
| Dl Ioan Cutean | 100.- |
| Parr, Protopop Ioan Indrei | 300. |
| DI dr. Vasile Boneu adv. | 100.- |
| Dl N. N. | 40.-- |
| Dl Cornel Bejan | 100.- |
| DI Pflug Petru | 60. |
| Dl dr. Peir Gheorghe | 100. |
| D1 ing. Minovici Gheorghe | 100. |
| D1 Rosprim Carol | 100. |
| DI Toma Aurel | 100. |
| Dl ing. Emanoil Ambrus | 200.- |
| Dl Ioaf Dabreteni comerciant | 100.- |
| D1 Pavel Lazar inv. | 100. |
| DI Alexandru Kugel | 200.- |
| Dl Alexandru Draia | 100.- |
| D1 Incze Andrei | 50. |
| Banca „Crlşana" | 500. - |
| Sosietatea „MICA ${ }^{\text {a }}$ | 2500. |

[^1]
## Studenții hunedoreni au un cămin în București

Din iniţiutiva cunoscutului sprijinitor al studentilor, dl C. Bursan, deputat de $\mathrm{Hu}-$ nedoara si cu concursul dlor parlamentori din judet, precum şi al dlui dr. Romulus Miocu prefect de Hunedoara - al cărui zel de a realiza câte ceva de folos obş̣tesc in timpul trecerii Dsale pela conducerea acestui judef, ii Indeobşte cunoscut, - a luat fiinṭă un cămin al studentilor Hunedoreni din Bucuressti.

De importanţa acestui cămin nu șt u dacă multǎ lume e pătruns 1 pe deplin.

Numai cine cunoaşte grcuta̧ţile prin care trece studenfimea din Bucureșit şıl cât de dificilă e problema locuintei acolo, - din care cauză mulţi studenți sunt siliti sy locuiaǎcă priu mahalale Indepărtate, cu ulitị desfundate, in camere necorespunzătoare, fără foc, etc... acela poate aprecia cum se cuvine valoarea unui astfel de aşezământ.

Dar valoarea lui crește dacă-i privită ssi din alt punct de vedere:

Ne dăm cu tołtii seama cât câştigă neamul nostru românese din punct de vedere al deš̌vârşirii unificării sufleteşti dintre provincil, din cunoaşterea reciprocă intre Ardeal si Tara Veche.

Numai cunoscâadu-oe bine unul pe altul, la noi acasă, ne putem cunoaşte și cântărì cum se cuvine, numal atunci vedem că pe lângă multe scăderi - care adeseori se exagerează fie in wod intenfionat, fie dintrio cunoaştere superficială, - mal avem și oarecari părti bune, care formeaza fundamentul nostru sufletesc, comun tuturora, părṭi vrednice de stimă şi simpatie.

Acesta e câştigul pe deasupra al stutdenţilor hunedoreni dın Bucureşti.

Pe lângă cultura universitară - care şi-ar putea-o face poate cu acelas succes si in alte centru universitare, câştigă o cunoaş̧tere mai temeinicắ a reahilatulor 10 mâneş̧ti, a spiritului romannesc nealterat - sau in tot cazul, mal puţin alterat ca in alte centre foste sub slăpanniri străine. Şi sfera lor de cercetare nu se mârginește numai la Bucureşti. Maitołi caută prilejul de a vizita cât mai multe sate - la depărtări mai mari sau mai mici, de a cunoşte felul de trai de acolo, productiunile muzicale, jocuri, obiceiuri, postul, etc.

E lesne de inch puit ce atmosferă curată, de frăţietate, de românism vor creia aceşti tineri in sfera lor de activitate "tn roluri de conducători spirituall, la intoarcerea lor acasă.

Iată in câteva cuvinte de ce ar trebui incurajată și sprijinită pornirea studenţlor hunedoreni - şl ardeleni in general - de a-şi face studiile universitare in Bucuresti.

Ori, cảminul studentilor hunedorens răspunde in mare măs ară acestei trebuintı şi nădåjduim că numărul studentilor hunedoreni in Bucureşti va fi din ce in ce mai mare, odatả fiindu-le uşurată cu mult existenta, prin gratuitatea cameril cu iluminat, incalzit, etc.

Caxminul trece printre cele mai confortabile şì bine org nnizate căminuri studentesti din Bucureşti. E in Bulevardul Elisabeta 40.

In urma celor expuse aci, socotim că infăptuitorii mal sus amintiti, cari pe lârgă munca depusă au contribuit și cu sume importante de banı - merită multă recunoştinfă şi... din partea celui care și-a ingăduit să amintească aci despre Domniile lor, ca prin semn de recunoştnităa, îi scuteşte de orice laudă.

Ar fi s 1 calc hotarrarea de mai sus $\$ 1$ sh̆ nu respect dorinta dsale de a se degaja de orice merit in aceasta chestiune, dacă as stărui mai mult asupra muncil depuse de dl deputat C. Bursan.

Aşa că n‘o fac..
Nı putem trece cu vedere acontributia mai multor societăṭi dintre care - ca de obiceiu - nu poate lipsi „Mica* din Bucureşti.

Redăm mai jos condiţunile de primire In cǎmin, după regulamentul căminului :
${ }^{n}$ Oricare student hunedorean lipsit de mijloace are dreptul să fie primit in cax min, numai dacǎ sl-a trecut examenele prescrise de r-gulamer.tul facılllăţii respective. Cei dela se-
minarul pedrgcgic trebue să prez inteo dovadă că sunt inscrişi la seminar.

Pentru a fi primit in cămin, fiecare student trebue să facå o cerere câtre prefectura judejului. Odată cu cererea se vor mai prezenta: 1) Acte doveditoare că este sludent sau la sem. ped. 2) Acte doveditoare cal este din judeful Hunedoara. 3) Un certificat de paupertate. 4) Foaie de sănâtate completatã at nci de către medicul jud. Hunedoara sau ait medic oficial.

Această fn tot timpul şederli stud. In cẳmin, va trebui vizată de cel putin 4 orl pe an, de cattie unul din medicii mai sus mentionafi.

Fiecare student, la intrare in cămin va depune o garantie de 500 lei la prefectura judejului, care, dacă nu i å'a imputat slu tentului nici o stricăciune in timpul şederii in cămin, se va restitui la ieşirea din cămin.

Tot odať fiecere va da câte o declaratie cal va respecta intocmai regulamentul cảminului.

Dobton

## Publicație de licitație

Subsemnatul esmis judecâtoresc prin aceasta publicà cax in baza decisulusi No. C. 1830, 931 jučecàtoría rurala din Brad in favorul reclamantei Olimpia Radovits repr. prin Dr. P. Böhm pentrts incasarea creanţei de 4080 lei cap. şi acc. fixează termen de licitaţie pentru ziua de 17 Ian. 1936 la oarele 17 p. m. la fata locului in com. Brad unde se vor vinde prin licitaţie judiciară una casă de fan in valoare de 50.000 Leí.

Brad, la 3I Dec. 1935
esmis judecaltorese: C. Ciolofan

## Patimí și răsbunări.

Bảnatul e finutul unde se cântà ş̣i petrece mai mult unde nasterile sunt aproape d soarente, fetele sont càsstorite la 13 și 14 ani, unde în sfàrșit toztà fata are dràgụ̂ de tânărà... Dar in B inat sunt și cele mai multe patimi și cele mai crude rắsbunări。 ,Bana-tu-i fruntea la toate".

In comuna Ciuta trei feciori au atacat pe pr marul comunei, in timp ce se afla in cârciuma lui N. Stanescu. Comerciantul 1-a aparat și impreuná cu ciienţii au dat afarả pe scandalagii. Tinerii nu au cedat ci în aceași šarà au venit din nou la cârciumà unde au provocat un scandal enorm, lovind cu sàcurea pe comerciantul Stănescu, provocànd in acelaşi timp leziuni grave și altor oameni, Cel mai grav lovit a fost locuitorul Opreanu.

Jandarmii au condus pe doi din agresori la post, iar unul a reuşit sł dispară. Flacàii bânâfeni sunt mândri de estfel de intâmplari, cáci sunt în credințá ça fetele ii adoră, vàzându-le curajul. Victimele, oameni cinstititi, sperảm cả îşi vor relua in curând ocupaf̧iile, iar agresorii pedeapsa meritată, cu toate cá în drumui spre post nu încetau sà cânte:
,"Cântảti mândrà cântecul
Cá mi-e drag ca sufletul.
Poate a lácrimat cineva in urma lor, o mamả bảtrână și o fată firavă îmbrǎcata in negru.

## Citițịi și răspândiți

„Zranadul"

## Privire asupra Francmasoneriei

 (Contincare din pag. I-a)Din Anglia ş̣í Franṭa inslítuţía francmasonică, trezitâ la o nouă viaţă, se råspandf până in America, in a dora jumàtate a vea. cuslui al XVIII-lea şi panà in ţările din orientul Eurropei, inclusiv in principatele romanesti, pe la maijlocul veacului trecut. Rolul acesteí puterniee institutuii in viața popoarelor nus a fost numai acel religios, pe care 1 -am relevat maí sus, cí şí unul de naturả polittccà şí cultura،ă。Spaţiul nus ne permite sầ intraxm in amănunte; nu putem totuşi sà nu accentuaxm cus deosebità vigoare răspândirea prin ea, in toate tarile, in veacul al XVIII-lea, a conceptiei Whig engleze, precum şi rolul ei de inspiratoare a revolutitior din acel veac. Nus se poate pune la indoiala nici rolul istoric jucat de organizația masonicà la declanşarea marei revolutii americane, - caxreia tot dansa i-a furnizat cei trei mari şefi: George Washington, Benjamin Franklin si marchizul de La Fayette - nici influența francmasoneriei la pregatirea si axapandirea spiritului revoluţionar in Franţa, premergãtor marel Revolutyii, cand ilustrul "frate" Franklin era vazzut totdeauna alâtusi de Voltaire sid de Mirabeass. Tot lui Franklin se datoreşte şi raxppandirea in Europa a nouit noţisni despre , dreptul popoarelor la revolutgie"; căcí pană la el revoluţiile erau privite drept niste crime sociale. De fapt nu francmasoneria face revoluţile; ea numai le pregateste si le continua; in momenierl isbucnifii lor, dansa dispare pentru a se ivi dupa aceea mai stràlucitoare si maí vie.

Dar nici rolul ei de promotoare a culturii nus poate fi fgnorat. S'a sugerat ca Franta ii datoreaza Enciclopedia, ceea ce e probabil, căcí primul gest de seamă pentrus a reclama publicarea. unei Enciclopedii a fost discursul masonic al cavalerului Ramsay; dupa cum despre un foarte mare numar din redactorii Enciclopediet se stie sigur cat at fost franemasoni, dacả nu chiar Diderot insuşi. Astfel Enctelopecia a crescut şi a apärut in lume intr'o atmosferả masonicaz,

Trebuie să recunoastem, impreunà eus di Nícolae Roşu, cà şi in Románía - respectiv in principatele romane - francmasoneria a apărut incả de acum douà secole, fârả̉ să putem insă constata vreo influența pernicioasă asupra evoluţiei paţionale a poporului nostres. Mai cursand credem că idefle de libertate umanitate, precum şi credinṭz in ştifnṭa sî progres, la promovarea cărora au contribuit, bine inţeles, in largà măsura asociaţille cus caracter masonic existente, nu au facut decat să ajute sà intrăm cus un ceas mai de vreme in familla popoarelor civilizate Dacă e stabilità existenṭa societatyii masonice „Dreptate - Fràtiete, la Bucurestí, din 1843, iar a unor loji masonice la Galaţi şsi Iaşí incă din aní 1734-1735, nu trebue sả uitảm că din acestea din urmă fäcea parte insuşi Domnul Moldovei, Constantin Mavrocordat, numeroşi boerí de seamà, ca Bals, Cantactuino, Sturza, Rosetti, Sutu, Moruzi, Brâncoveanu, precum şí unif chiar dintre chiriarhií clerului ortodox, in frunte cus episcopul Melchisedec.

Cat priveşte faimoasa societate masonică ", Dreptate-Fràtife". - infiinţatả in 1843 de un Ion Ghica, un Nículae Balcescu, un căpitan Tell, - aceasta număra drept membrii cei mai zeloşi, afarà de intemeietoril ei, pe Ion C. Brătians, C. A. Rosetti, Bolliac, Bolintineans, Alecs Golescss si altii, cari dack au fost ,zidari" in sensul masonic, apol aus zidit foarte bine la temellifle statulu! romanere modern şi raxmàn of fala pentrus istoria near mului nostrus.
lar ca incheiere a succinteí priviri, cu care am incercat să cuprindem intreaga evolutie a francmasoneriei mondiale, credem cal putem folosi, cel mai bina, cuyintele profesorulusi francez Faij, din concluzia recentului sĭł studius asupra francmasonerieit
,Masoneria, dispretuitoare a dogmel, neatarnatả faţa de regí sí de religií, dar inviiuitaz in secretul ei, care o iflumineazả ca un nimb, are suprema iscusinṭă de a substitui misterului Divinitađ̧ii, divinitatea Misterulsi"'.

14 Ianuarie 1936.

CINEMA ${ }^{\text {OORIENT T }}$ BRAD.
Duminică, în 19 Ian. 1936.
, Papradisul alim
dupa romanul lui HANS RICHTER
cu = Walther Rilla Sepp Rist, Ana Markart, Hans Schnell, Fridrich Ettel, etc.
Sportiví puternici care se avântả cui skyarile lor


[^0]:    (Continuare in pag. 6.-a)

[^1]:    Total Lei
    13.330.-
    (ss) Letitia Ambrus

