## Duhul de intovaัrăṣire

Istoria paxpintelui care sit-a chemat fiil la patul de moarte sit i.a dat un maxnuchitu de smicele pe care nu 1-a putut rupe níci unul, apoi lc -a desfacut una cate una sil aşa a fost rupte uşor de fle-case, din ce el 1 i -a scos lnvaţatura, sà fie tof-d'a-tina toṭi impreună şi atuncí nu vor putea fí răpuşí de greutatile viefuii, dar de se vor răsfaṭi, vor fi franţ̧i uşor, ..- ràmane iot-d'a-una adevăratã, sio o mare inṭelepciune a vietii.
Pornind de la acest adevăt, oamenii cus tragere de inima pentrus inaintarea mulțimii şi smulgerea ef din braţele staryčeié, aus staxcuit mereus ca cutare Iucrare bună, pe care unul singuratic nus o poate indeplini, deşi vede că e bunả şi folositoare, så o facả doí, trei, zece, o sutx. Căcl ce unul nu poate, mai mulfi impreună vor putea cu bună seamả.
Starruirile de acest fel n'aus rămas farpă răsuncef; duhul de intovărăşire s'a trezit, si cu timpul au inceput a se tvi mai un fel maí altul de intovarad. sirí. Azi, mai ales in ṭarri inainte, sunt pline cetătile si satele de fel de fel de insoṭiri. Ceí bogatyi sí puternici se insotese ca si ajungà şi mal bogaţi şị mai puternicí; ceí sărací pentru-ca cus puterí unite sa maî scuture sărăcia de pe ei. Și atat unii cat şí altii işí atíng scopurile in mare parte.

Spiritul de intovärăşire şí de econo mie este la Romanii de peste munṭi

## Cuvinte pentru suflet

Despre Post.
Cus ziua de Duminica am inceput cele şapte sapptảmani de post hotărate de sfintele canoane ale Bisericei noastre a fí ţinute de toatå lumea creştina ca timp de ajunare ce premerge sfintelor sărbătorí ale Paştilor. Cum cà acest post de şi mare, trebue ṭinute de toṭi credincioşli e lucrus netăgăduit, intru cat pe de o parte porancile bisericer cu privire la el, care trebusesc indeplinite, pe de alta practica lumei cresstine, care ne arata cal el a fost finut totdeauna de la aşezarea lui şi panã astazi, sant doua temeiuri destul de puternice spre a ne arăta aceasta. Ca nişte adevăraţí creştini, când e vorba bunioarà de post
 cu ce scop 1-a asezat Biserica, cat tine dar neapàrat mai e trebuinṭ̣à a ştti chipul cum trebue să-1 pazzim decí chipul cum trebue să postim,
Sf. Biserică cand a asezat cele patru posturi de peste an cusm sí postirea mercurilor si vinerilor, a avat in vedere ca ele, afarả de folosul ce aduc trupulus prin infrânarea sí prin schim. barea felurilor de hrană, de care fărä cea maí micả indoialà trebue să fínem seamã, maí aduce şí următoarele treí foloase pentrus suflet: e un mijloc de
mult mai desvoltat de cat la noi. Acolo zilnic se fac societattí.
Intre altele, affam interesante amaxnunte despre societåtạile de lăptarrie. Mai muliti săłení s'aus intovărăş̧it ; aus adunat lapte au fäcust unt, smântană sil au trimes la oraşo cantitaṭi mari ş̣i ats luat sume bune.
Dacă un tăran singur s'ar fi dus la oraş cus o turticaz de unt orí cus niṭicicả smintană, cum fac la noi, nu s'ar fi ales casstigul din pagubar. Lucrul se intelege lesne.
Muite sint scopurile pe cari le pot urmăní societâţile acestea. Ele sânt necesare la sate ca și la oraşe.
In primul rand, fácand societaṭi de economie, omul se invaţa să fie strangător, issi face un mic capital, fărả să bage de seama, si scapa din mana càmâtarilor cand are nevoie sà se imprumate.
Se mai poate apoi să-şi facá továrassii aceştia provisiuni pentru ale casei; adică sả cusmpere de la toptaganif cus preţuri scăzute in loe să cumpere cus putinul de la neguţatorí maí mici.
Tovarraşsile acestea pot intreprinde diferite negutyatorí, carí dau totdeauna câştiguri bune. La noi s'au incercat sà se facła baceăní aşa cis tovarăşí multí, sau incercat brutărií, şo a. Toate aus mers şit merg bine.
Sã urmăm pe calea incepută, căcí de aci va resulta imbunaxtaţtirea stării noastre economice!

Gh. A.
infranare a poftelor rele, e oforma nemerită a pocǎinţii şị apoi, din aces. te douả pricini, el ne este un mijloc de a ne face să inaintaxm in virtuţi in loe de paxcate sí a ne impăztåsi de har dumnezrese.
E lucrus netăgăduit cà noí cinstim intrus cat-va posturile, ne dăm seamà că ele sânt aṣezate de sf. părinţị aí Bisericií sis câtutàm maímult saus mai puțin a le tine. Trebue insă să secusnoastem cå nu le tinem aşa cum trebue pentrus ca ele sà ne fie in adevă de folos. Şi ca si putem inţelege şi sti pe viitor acest lucrus, să vedem cum cere Biserica a le tine.
De regula, noí credem că a postí in timpurile hotarate de Bisericar inseamnă numai a nu mănca de loc carne, frup alb şi alte măncarí oprite de sf. canoane. De ací saxtacirea mare a tuturor de a nu le tine cum se cuvine. Pentrus ca postírea să se facă după invartaztura Bisericii si spre folosul nostrus trupese ş̣̂ sufletese, să ştim cả postrea trupească trebuic unită ca cea sufletească, adicà cus o luptà impotriva păcatelor sí a selelor porniri, cu o pocàíả din tot sufletul, cu o silinṭà de a face nurmaî fapte bune şi rugăciuni.
Căcí iatả de pilda ce ne spune sf.
loan Gurà-de-Aur despre post: Cel ce
maxgineste postul numai in oprize de bucate, mai mult il necinstesc. De postescí, aratx-mí cus fapta, zice sfantul. Şi iatả cum: de veži un sărac, sâ aí mila de el; de vezi vriun vrǎjmaṣi, impacax-te cu el; de vezi vr'un prieten in cinste, nu-1 pismui ; vezi ve, ofemee cus bun chlp, cautax-f̣i de drum. Nus numai gura sà posteascà ci şi ochií sí urechile, picioarele sit manile sil tot
 mânând cusate de raxpiri şi alte nelegiurirí, picioarele să posteas:ă nemergand la desfatări necuviincioase, ochii neuitănds-se cu pofta și aprindere. Dumnezess nus voeşte infanări nefolositoare, cum ar fí bunicarà oprifea de a manca carne, ci voeşte sả traxim in nevinotảłic, să ne pazim cugetul curat să tinem poruncile Lui şi să credem câ ferindu-ne de ori-ce gand raxu, de oricce faptă rea, vom traxi potrivit legilo: Sale.

- Acesta e adevãtatul post plăcut inaintea lui Dumnexeu sịi aşa ne invață şi sf. Biserică sả-1 ṭinem. Dar tocmal aşa cum as trebuí nut-1 tine. Ba unii merg aşa de departe cus ințelesul greşit al postirei in cat nu dă nicí bolnavilor sx maxnance decat tot de post, farax sax gandeascà lucrul sta tocmai din potrivà, adică că tocmai acum se såvarasete un pxacat, când, nedànd bolnavului cele de trebutinta - adica pe langà caxtare şi o mâncare hrănitoare ca cea de frup (dusice) .-- calcà datoriilor ce are de indeplinit faṭả de trupul şi sufletul aprpapelui, căci in asemenea caz in loc sã-i dorim sănătate, din pricina unei greşite ințelegeri a postului, if pregatim moartea. Acest lucrus a și fâcut pe sf. părinṭi ai Bisericeí ca in unul din sf. canoane cu privire la post sả spună laxmurit cà bo!navotor şt prancitor le este lertat a manca de frupt (dusce) in timpul posturilor. Cacei, afară de aceasta, să nu uitåm vorbele spuse de insuşi Domnul nosturu Isus Christos care a zis cax: Nes este níci un lucru de din afară care intrand in om sầ-1 spurce, ci cele ce es din el (adicả din cugetul lui), acelea sant care 11 spurcǎ. Adicả gandurile rele, desframaryile si toate felurile de paxcate.
Aşa dar, in felul arătat pană aci trebue inteles postul sis ast-fel trebue sâ 1 tínem ; căcí ce folos are cel ce, pe deoparte posteşte cu hrana, iar pe de alta săvarşeşte tot felurl de păcate? Se intelege cå ar fi asemenea talharilo care, ucigand un drumeţ sii cautundu-1 de baní, găsirả in traista luí o bus catả de caş pe care insà nu o luată să - mănânce fiind-că zíceau că se găsesc intrio vinerí, zi de post. Decí duspả ei a mănca de dulce in o zi de post era un paxcat mare, far a ucide sif a despuia oameni la drumul cel mare, nus era nimic. Vedeţl cat de greşit inţeleg unii postirea ?... Şi s'ar putea pomení aci incax o mulṭime de pilde ca acesta. Insar, cu nädejdea cax, din cele spuse
până ací, am putut vede fíc-care, i, deajuns, care e adevărata postíre doritả de sf. Bisericã şí nouă aducâtoare de folos, incheí cele zise pană acum rostind --- spre finere de minte -.incal odată cuvintele prin care ni sezice: ,Postind fraţilor trupeşte să postim ş̣ dushovniceşte" ; adicả postind cus trupul sİ nu uitảm a postí şi cus suffetul, precum s'a aratat.

Oictor Paia

## Inarmarea navală a

 SovietelorSovietele iṣi construesc o formidabilla f!otă in marea Balticr.. E vorba de 40 cruclşetoare, 76 submarine și 3 flotile de distrugătoare peste cele existente. Cât priveşte flotele aeriene, Sovietele dispun de 9000 de avioane şi e vorba sẩ aibă la sfârşitul anului dublu.
Inarmarea navală are menirea să in treacă fortele germane pentru a nu lăsa statele baltice sub presiunea hitleris mului.
Super oritatea navală sovieticả ar atrage lărrile din nord spre o politică filo-sovietică.

Câr priveşte fortele sovietice, ele ar deveni cele mai form dabile din lume cu consecinfele poltice pe care şlim cà le dă intotdeauna $\mathrm{In}^{\text {º }}$ echilibrul international.

## CINEMA <br> ッORIENTYBRAD。

Duminică 1 Martie 1936.


HARRY PIEL intr'un film din
viajă de circ cu
Susi Lanner si Hans J nkermann

## Știri din Zarand

Pentra Dum. - Invăţătosii din cercul Brad - au organizat o serbare şcolarâ ce se va tine in sala festiva a liceuluti.
$\qquad$
Afflăm cus plăcere câ simpatíca Dra Aniţa Draía şí-a sărbătorit logodna cu di. Alex. Olariu, licentiat in drept, Dus minica 23 Febro c. Le dorim si no



Dra Lucia Bocan ssí-a saxpbatorit 1ogodna Sâmbătax, cus d1. Tírica, funcṭ. la societatea Mica. Felicitảrile noastre.

## E

La Oalea Brad aproape in fiecare Duminicà se intamplá certurí, batáácu urmărí grave - la carciuma satuluf. In Urmari grave - a carciuma satusui. In cus Nicula Peters.

Tot in Valea Brad, Vineri Bota Ní colae a lovit cu toporul, pe Oprea A. vram 1. Gh. Cauza? S'au certat pentrus cateva lemne ce le a taiat din pă dure Bota Nícolae. Se crede cà Oprea Avram nu va scảpa cu viaţa.

## Dragostea lui D-zeu

Intreaga fire ne vorbeste despre nemarginita dragoste a lui Dumnezeu faţí de omenire. Tatăl nostru ceresc este isvorul vieții, al ințelepciunii şi al bucuriei. Sà privim minunatele lucrảri ale firii şi sā meditảm puf̣in, cât de mu't sil cât de bine se potrivesc aceste lucrări cu nevoile nu numai ale omului, ci chiar şi cu ale oricărei alte vieṭuitoare. Lumina soarelui care face sí rodeascá țarina, plosia care înmozie pảmântul, mårile, pustiurile toate vestesc dragostea lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Acela care înzestrează cu nevoile zilnice toate creaturile, duoă minunatele cuvinte ale psalmistului : »toate cảtre tiae aşteaptá, sỉ le dai lor hrană la bună ureme. Dându-le Tu lor, vor aduna, des-chizându-Tı Tu mâna Ta , toate se vor umplea de bunătâte«.
Dumnezeu a creat pe om la început fericit. A iest pàmànt frnmos, care a eşit din mâinile Ziditorului, n'a purtat nici grija boalei, nici povoara blestemului.
Ceea ce a adus insă suferinṭa, neindestularea şi moartea în lume $\epsilon$ ste càlcarea poruncii dumnezeeşti. Dar cu toate acestea dragostea lui Dumnezzu şi in mijo:ul celor mai cumpllte suferinte nu înceteaza sà se arate. Este scris cả Dumnezeu a blôstảmat pământul din cauza pảcatului strămoşes:. Spinii şi pălảmida, greulafile şi incercàrile de tot felul, care fac ca viața omu'ui sả fie nesuferità, grea și plinà de osteneli, toate au fost puse in slujba oamenilor, ele fiind in acelaş timp instrumente de educatie în purtarea de grije a lui Dumnezeu, ca să-1 ridice pe cm din mocirla în care l-a scufundat pàcatul. Deși lumea a deca̋zut, totuşi mai trebuie sả aibe nădejde. Pentrucả îns:şi firea este vestitoarea nảdejdii ş̦i a mâng lierii. Intre spini sunt ssi flort.
Dragostea lai Dumneseu o vesteşie fiecare floare, fiecare fir de tarbă. cheral este plin dé rântecal vesel al pasàrilor. Florile mirositoare inmiresmează întreg aerul. Stejariti pădurilor cu verdeafa lor màrturisesc deasemenea dragostea nemărginită a lut Damnezeu, gata ori.şi când să facă cât mat fericite fäptaritile Sale.
Insuşi Dumnezeu și-a manifestet iubirea și milostirea S3. In timp ce Aloisi se ruga: »rcgu-Te, Doamne, fá ca sl vảd màrirea Ta«, Dumnezeu i-a rảspuns: >voiu face ca sì treacả pe dinaintea ta toată bunstatea mea* şi trecând pe dinaintea lui rosti: "Dumneseur este indurat ss! milostiv, indelung ràbdător, plin de mila şi dreptate, păstrează mila in mut de generatrt, iartă nedreptatea, fără de legea sit pàcatul. Domnul este milostio şt îndur ător,
pentrucă it place indurarea".
Ziditorul a toate ne-a legat de El cu nenumảrate semne ale cerului și ale pǎmântului. Aceste semne însả nu simbolizează î mod desảvârșit iubirea lui Dumnezeu. Deși oamenii s'au împartăşit de aceste marturii, totuși, mintea lor fiind întunecatá de Sałana, l-au privit pe Dumnezeu cu fricá. Il credeau sever şi neîndurat. Satana î îndemna pe oameni sà-L creada pe Dumnezeu ca pe un judecảtor neiertảtor. Ca sa disparà aceasstá închipuire deşartá şi ca sã se manifeste iubirea lui Dumnezeu cu și mai mare amploare a venit Hristos în lume.
Fiul lui Dumnezeu a venit din_cer, ca să ne facá cunoscut_pe Tatăl. »Pe Dumnezeu nimeni nu L-aidàzut ureodată; Fiul unui nảscut, care este in sânul Tatâlui, Acela a spus (despre EI). Pe Tatal nu-L cunoaşle nimeni, numai Fiul şi cảruia va voi Fiul sa•L descoperea. La rugàmintea învăfaceilor sa le arate pe Tatăl, Isus le spune: sunt cu voi de atâta ureme, Filipe și tu nu m'ai cunoscut? Cel ce m'a vazut pe mine, a văzut pe Tatal. Cum zici fu: aratà-ne pe Tatal?
Şi cu privire la misiunea Sa pámânteasca Isus Hristos ne spune: ",Duhul Domnului este asupra mea, pentro care m'a trimls să tămăduíesc pe cei sdrobitic cu inima". lata lucrarıa mântuitoare a lui Hristos: sà umble pretufindenea, sa faca bine tuturor, sà vindece pe cei de sab stảpânirea Satanei. Fiecare faptà a lui Isus era tsvorită din oragostea şt mila nemărginita fală de fäptuirile Sale. A luat asupra Sa firea omeneascà, ca sà înfeleaga toate necazurile oamenilor. Toṭi îndràsneau sà se apropie de El. Chiar și cei mai sáraci. Până şi copii veniau cu drag la $E$, sa sí stea pe genunchii Lui, ca sà se uite în ochii Lui, cari reflectau iubire și bunảtate. Isus n'a oco'it niciodata adevàrul pe care-L mảrturisea insá cu cea mai mare dragoste. In contactul cu poporul, to!deanna se purta cu cea mai mare grije şi atenţiune. Niciodalá n'a fost dur, niciodatá n’a agrảit cu răsteală pe cineva, niciodatá n'a provocat suferinṭ inutila vreunei inimi sensibi e. In schimb a infierat f tạrnicia, necredinṭa, rảutatea. A plâns deasupra lerusalimului, deasupra acelui oraş pe care l-a iubit atâla, dar care se ferea sà-L primeascá pe Ef care era Calea, Adevărul și Viaţa.
L-au nesocot.t pe El ca Màntuitor, dar cu toate acestea ii dep'ângea cu milă.
Toatı viaṭa lui Hristos a fost o jeıtfa vie. Toatá viaṭa și-a pus-o în sluiba deaproapelui. In fiecare semen vedea un suflet pier.ut a cárui mântuire o ține ca cea mai mare şi inalt
(Va urma)

## Din Sarmisegetuza

Cerc celtural. Cercul cultural ${ }_{n}$ Sar misegetuza" sub preşedeņia dlui Ni codim Toderas. a tinut sedintă la 16 Febr. a. c. in comuna Valea-Dalji. La şedinja intimă, d. T. Bal n - Râu de mori, a desvoltat conferinta ${ }_{n}$ Regionalismul educativ", bine documentatã. D1. Dtru Bordan a tinut o lectie de Saris cetit la cl. I. tratând cuvântul normal „jug". La cr.tică, lecţia a fost declara ă de bine reusită. Publicului foarte numeros a vorbit d. Ctin Enescu - Cârneşti, despre „Foloasele şcoaleı", după care a urmat un program variat şi bine executat de elevii şcoalei, sub coュducerea Drei şi dlui D. Bardan.

Populutia com. Valea-Dalji a fost frumos impresionate de serb sc. ràsplâtind cu aplauze munca neoborită a invotătorilor.

Agresiune. Intr'una din serile premergătoare alegerilo:, locuitomul Dumbravá Iovită din Brazova, frontist, a lovit mortal cu o greutate, pe guardul comunal Biriş Petru. Iată cum s'au petrecut lucrurile: Guardul comunal avea misiunea din partea notarului comunei, să adune lumea la Primărie. Intrând in cârciuma agresorului, unde era lumea adunată, l'a invltat să meargả la Primarrie. Cràşmarul frontist Dumbravă Ioviţă, văzând că acesta î strică intrunirea, 1-a dat afară. Urmă-rindu- 1 prin intuneric, doi prieteni ai săi 1 -au prins ssi finut, iar el $1-\alpha$ dat lovitura de graţe la tâmplă.
Incă o victimă a nfrontului" șil Incă un propagandist cu prosedee... democratice.

Suspendare : Notarul comunei Sarmisegetuza Balas D. a fost suspendat din serviciu cu data de 23 II. 1936, pentru molive ce le vom relata in numărul viltor.

## Incorporarea contingentului 1936

Incorporarea tinevilor cari fac parte din contingentul 1936 (născufi in anul 1914) precum şi amânatii medical găs fli buni de serviciu, fie la recrutare, fie la corpurile de trupă, va avea los pe ziua de 1 APRILIE 1936.

Tinerii se vor prezenta la cercurile de recrutare in zilele cand au fost chemafi şi cel mai târziu pâna la 5 Aprilie 1936.
Aprilie 1930.
Cei ce nu
Cei ce nu se vor prezsnta pană la aceasta datã, ми vor beneficia de concediile bugetare si nici nu vor ji trecuti in prisosul de contingent.
Cei re nu se vor prezenta pană la
10 Aprilie 1936, vor ft judecafi sipedepsifi cu inchisoare dela 2 la 6 luni, conform ayt. 224 din codul justitiei militare.

## Spicuri

din scrisoarea poetului bărlădean G. Tutoveanu adresasată nouǎ
Şi te rog să 'ncredintezi pe cei mai mândri vulturi ai Ardealului, că le voiu trimit negreşit, câteva strofe pentru „Zarandul"

Pdnă atunci, citaţi rândurile de ràspuns pe care le-am dat studentului Radu Vicol dela Cluj, prin ${ }^{n}$ Scrisul Nostru", din care 'ti-şi „expediez un exemplar...
Radu V. Cluj. Eroismul lui Ursu de OMargine și "sacrificiile" lui Aloram Lancu, nu suint doar singurile fapte de arme ale românilor transilvăneni, depe urma cǎrora Habsbutgit, și.-au incrustat multe pietre prețioase, la coroana lor.
Am fi tare bucuroşi să ne convinge că $t o \not t i$ - aşa cum s'ar cuveni-to $\ddagger$ colegii domnieivoastre, studentii arde leni, şliu bunăoară, că vestita pupte dela Arcole, unde © Napoleon şi-a 'nceput carlera lui glorioasă, in Itptele din Italia, a fost aparałă la 17 Noemvrie 1796 de-un batalion românesc, şi os-teanul-căpitan care aştepta cu sabia ridicată, năvala francez lor şi care-a si fost uciss chiar pe punte se numea Rotara ; sau că Napoleon, in raportul pe care 'I face Directoratului, spune cả făr'acest batal on , „indrăcit", care l-a tinut in loc trei zile, ar fi inconjurat pe Austrlaci, sfărmându-1 cu desăvâ'şire: ori că Augereaư, unul din cei mai vrednici generali ai lui Napoleon, şi care-a luat parte la baxtâlia dela Arcole, a povestit, la întoarcerea triumfală din Italia, unor prieteni cari'1intrebau despre „Nemf̣ı"; că Austriacii sunt "interesanl" numai pentrucă auin armatele lor şi oarecari batalioane de , ,un fel de soldafic", cate voibesc o limbı ciudată şi sunt de-o bravură sălbatică. Aceştia, cum zăresc pe inamici , se reped in rândurile lor, fáră nici o altă comandă, urlând grozav: "dame, damel", și intre ei nu este nici o femee..
Aceşt oşteni, admiraţi de Francezi, crau grănicerii români din Năsăud şı Făgăraş, cari svârlindu-se nebunește‘n luptă, strigau Inverşunaţi : dă !má! dă má"! !

## Mulțumire

Consiliul parohial ort. rom. din comuna Nevoes jud. Hunedoara, aduce vii multumiri pe această cale, Societăţii "Mica" din Brad, pentru fapta creştinească de a fi donat suma de 2000 lei, in vederea cumpărării unui rând de odžjdii pentru sf. B!serică ort, rom. din această comună

In numele consiliului parohial
Pavel Dimís
preot ort. rom.

## Cântă-mi cântecul..

## de $\mathrm{G}^{\text {. Micu Delabăseşti }}$

,,Te-am adorat o vială'ntreagă Și cât eram de fericit,
Dar introo zí de Mai frumoasă,
Ne-am scris sit-apoí ne-2m intầnit...
Natura s'-a 'mbrăcat haina de sǎrbători.,
E luna Mai.
Păsările se 'atrec in cântece, dar toate par prea vesele. Mai serioasă pare privigh toarea, care cânlă cu neintreculă măestrle fn teiul din marginea pàrâului. Jos - In părău - vrăbii gurese se cearta. In nuc - tocmai in vârf - un cuc íşi spune numele. Soarele se lasă obositor spre apus... Un aer plăcul cu miros de flori pluteşte
paste tot intinerind orice fiintă.
A'nceput så insarez z... Sxtenil se'ntorc veseli dola prés t. Ce mai veselie, ce mai chote printre fete din cauza unui flăcău mai îndrăs siet, care le ia pe după cap şí... le sărutá.,

In centru e mai linişte-
Toată frumusetea de mal sus se petrece la periferia tàrguşorului Mereni.

Tàrguşorul Mereni numără vreo mie de locuitori. Datorită unul bun primar \$! unul proprietar de inima, din lozalitate, târguşorul are străzi frumoase, trotuare şi lumină electricǎ. Majoritatea din locuitori sunt negus'ori. Numai cei dela mahalale - unde predomină veselia |ărănească - se ocupă cu agricuiltura.

A 'noptat.
Dela răsărit se ridică leneşă, printre sxlciile din luncă, luna vagabondă. Prin parc perechi de'ndręgostiti, se plimbă, soptindu-s! cuvinte tainice. In mijlocul parcului pe o bancă sub un bătrân tei, stau doi indrăgostititi sịi se uită printre frunze la luna ce le zầmbeşte printre crengi, sau la o şăgalnică privighetoare, ce - poate - le auzia tainicile soapte de amor.
E Ancuła Bujoreanu fica notarului din localitate ssi Ionel Marin functionar la bancả in acel lârguşor.
Ancuta e de-o frumusefe cum rar
se'ntalneşte. Parrul negru, ochii negri şi fata-i brunǩ, un trupuşor svelt, peste care pune - din obişnuința - fotele
si iea, fti face impresia că e cel mai reuşit tablou al pictorului Grigorescu. Are 18 ani ss. e absolventă a unei sscoli profes'onale din Bucuressli.

Ionel e fiul unor agricultori gospodari din Vereşti, un frumos sǎtişor moldovenesc situat la vreo 50 km de Mereni.
După ce tăcuse şcoala de cântăreți, Ionel, dornic de invăłătură, se inscrise la liceu unde fäcuse şase clase, după care ịṣi luase serviciu, pentru a-şi putea continua sil restul claselor in particular. Ele un baxiat bine, poariă mustała scurtă - ce de abia mijeşte - şi favorlte.
In Mereni a venit de un an. Pe Ancułta a cunoscut-o la o serată. Ce amintiri frumoase din acea seară! Era o noapte frumozsă de Mai... Aceiași

## Monumentul lui Avram lancu la Brad

In sfârṣit, vom avea in cuiând un monument maxret, al regelui muntilor, fala neamului nostru, Avram Iancu, şi care va fi \&şezat in piata cu acelas nume.

Era necesar acest luctu, şi ne mirăm că aşa de tàrzin s'a luat initịat.va, tocmai in această regiune unde parcă mai auzim ecoul paşilor viteazului martir ce-a iub.t atat de mult Bradul.
Este un gest mărret si pilduitor pentru generat ile tinere şi un sirm bol al dragustei ce ştim să păstrăm eroilor ce s'au jatfit pentru natiunea noastră.
Aşteptåm cu nerǎbdare ca aceassă lucrare să se poată infăptui cât mai curând sil astfel sà as stă m la serbările naționale a desvelirei ș̦i la care suntem sguri că vo: lua parte membrii guvernului și multe of cialităł̣i de seamy̆.
Peintru ca acest act să fie cât mai mărel și să rămâte neşters din memoria Zârândenilor șị a naţiunii intregi, se cere multă muncð..
Monumentul susamintit, in dimensiuni mari, va fi cel mai precis $\$ 1$ mai real chip al lui Avram Iancu, din câte lucrări sau făcut până acuma.
Toate luciările falcute pınă in prezent, nu corespund cu realitatea şi singur, talentatul sculptor Radu Moga, a fost in stare sax ne redea un portret aşa cum f! dorim noi şi cum 11 descrie istoria, prin urmare i-a precizat starea sufletească adevărată, aşa după cum ne spunea şi marele nostru istoric, d-1 profesor Ioan Lupaş dela Cluj, cu oz z'a trecerli sale prin Brad, când a fel.citat callduros pe sculptorul Moga pentru reusita bustului lui Avram Iancu din Tebea.
După această lucrare s'a plămădit un nou Iancu şi mai măre! decât cel dela Tebea, de astă dată in dimensiuni
mult mai marl și care este in prezent terminat in gips sil urmează să se toarne in bronz, după ce se vor strânge fondurile necesare.
Admirăm foarte mult frumoasa inl(iativă a d-lui primar Bocăescu sii spunem că este un gest indrăsnet din partea d-sala, când nu sunt mijloacele suficiente şi tot a pornit la un drum atât da greu.
Ne întrebăm, cum se va duce la bun sfârṣit, această operă ?
Totuşi nu ne îndoim că d-1 primar care a făcut pentru Brad atâtea lucruri frumorse, nu va duce la bin sfàrşit și această operă.
Pe dealtă par rte, ne bucurăm că simpatecul sculptor Moga, care a impodob.t Lugojul cu monumentele lui I. G. Duca, compozito:ului Ion Vidu, cântărejului Grozăvescu si monumentul Unirei sil care e alat de mult apreciat de cunoscătorii de artă - mal cu seamă de bănăteni - a ajans să ne facă şl nouă la Brad, o lucrare de artă.
Iar In ce priveşte fondurile, cu idei gazetarreşti, putem să servim şi nol: să sa lanseze o listă de subscripții, să se organizeze serbărl, conferinte, concerte, etc.
Credem că se va bucura de concursul tuturor Zarandenilor, fiindcă o asiffel de inił̧ativă măreaţă, va fi lăudată de toată lumea.

Iar când această operă de artă va fi desvelità cu tot fastul cuvenit, vom simflpe Iancu intre nol: oor plânge bàtrânit şi se vor entuziasma tinerii.
Şi atunci, vom da dovadă de adevăraţi urmaşi ai eroilor ce s'au jerlfit peniru ideia nosstră nat'onală și vom dovedi duşmanilor, cât de mult şstim să-i prefuim pe acei, pe cari ei iau schingiuit.
G. $\mathscr{A M}$. Db.

## APEL!

Intr'un colṭ îndepărtat al TTarii noastre se gìsesc trei sute de copii cari, deși au supt odatá cu laptele mam i lor, vraja unei poezii populare, vijelioasà dar melancolicả, doina bulgarà, ar dori totuşi sà poatà mai adânc iubi tara care 'i adaposteşte și care este acum și tara lor...
Imprejurarile și faptelo oamenilor sunt mici... doar scrisul lor mai are puterea de vrajá, a unei báuturi de dragoste...
Pacatul e că această báutură e scumpá, grozav de scumpí pentru aceşti copii cari se duc desculṭi la scoalà, şi lasi pete de muncá pe fruntea lor, când, la auzul unor versuri de Eminescu, îşi sprijinà capul in palme...
Scriitorii nostri, $s^{*}$-si scuture rodul sufletului lor, şi pentru acei cari vor
lun̆a, aceleaşi pľsări, aceiași veselie.. Ce amintiri frumoase din timpul dansului, când o lipea dureros de el şi când - după dans leșiau sub farmecul lunei !... Si câte nu $i$-a spus in prima seară, când a cunoscut-o!.

Ce fericire e să cunoştio fată in luna Mai, şi sắncepi un roman de dragoste. Şi ei s'au cunoscut in luna Mai, Intr'o seară plină dこ posz'e sị de-atunci sil-au citit tainic in ochi, privirile lor și-au vorbit şil si-au spus totul..

Dar, ce repede trece timpul!.
Parcă a fost leri. Peste puţin Ionel trebuia să plece la armatax. Trebuia să plece toamna, deoarece făcea cu termen redus.

Au inceput zile de supărare, serile

Plata amenzilor şcolare
Ministerul tnstructiunii, avand in vedere că părinții elevilor amendati pentru lipsă nemotivată dela scoală, nu pot răspunde băuesti la plata amenzilor din pricina sărăciei, a luat următoarea hotărive:
,Amenzile scolare aplicate părinfilor elevilor dela scoalele primare, cari nu pot fi plätite in bani, se vor acoperi prin lucru de mana san transporturi de materiale la clădivite nouilor construc $\ddagger i i$ scolare din comunele lor sau invecinate.
Prefacerea acestor amenzi bănesti se va face luandu-se ca măsură preturile ce se dau in acele părti.

## Deşti de peste hotare

Şeful partidului socialist francez dl Leon Blum a fost bătut în ziua de 13 Februarie cu bastoanele, iar maşina lui făcută tăndâri de către un grup de membri ai organ zattiei „Açiunea Francezắ".

Se vesteşte din Bulgaria că au mai murit incả 50 de persoane din pricina gerului cumplit ce bântue aco'o.

Din Turcia se vesteste că acum trei zile o furtună ne mai intâlnită s'a deslănṭuit asupra Mării Negre şi a Mării de Azur.
Şase vapoare sunt in primejdie. Două din e'e şi-au pierdut cârma, iar trei sunt impinse de furtuna spre colsta româneascǎ.
Din pricina viscolului 48 persoane au murit de frig. 22 s'au înecat far opt si-au găsit moartea in alte nenorociri.

## Stiri diferite

Ministerul instructiunii a intormit o lege care opreste pe toţi elevii dela scolile secundare a nu mai face politică.
Cei ce vor fl găsịíi vor fi daţi afară din scoaľ.

Săptǎmâna trecută s'a semnet şi aprobat contractul de armament cu fabricile noastre din tară.

La ministerul de industrie şi comert se cercetează felul de cum se vor pltea face plătile comerciale dintre fara noastră și Ungaria.

Pentru terminarea unel părți din datoriile Statului pe anul financiar 193435 se va tnlocmi z.lele acestea un decret cuprinzând plăţi in sumă de 120 milioane lei.
Au fost înscrise pentru plata întrea gă datorile mai mici iar cele mai mari au
era cântecul nostalgic al durerei, căci : ..„Darinntr'o zi de toamnă tristă, Amplans și-apoi ne-am despărt t t" - Ancu!po, auzi tu privighetorile din parc? Cântecul lor şi cântecul tău, îmi sfâşie inima, îmi pure tabloul tecutului plin de poezle; In fată. De ce fericirea aceasta nu dureaza la infinit?...
Pral lui se'ncâlc:se in părul ei, iar câte-o frunzlı cădea din tei ca o mână protectoare.

- Ce copil eşti tu, lonel, zise ea lipindu-se de pieptul lui. Voi fi alături de tine, ori unde te vei duce.

Drept răspuns el o strângea la piept. Se priviau... privirile lor vorbeau și-şi spuneau multe..

El o strânse mai tare şi două guri
fost trecute cu 30-40 la sulă din totalul lor.

Piătile vor incepe să se facă dela 1 Martie inainte.

Min'sterul de interne a hotărât sus. pendarea ziarului unguresc „Bukaresti Lapok ${ }^{\text {e }}$, deoarece din rea vointă, $n^{\prime} \mathrm{a}$ t'păr.t in intregime declaraţile M. S. Regelui făcute unui ziar din străinătate.

Ministerul de agricultură şi domenii Inştiinteezză pe cei interesaţi să inceapă culegerea omizilor si a culturii pentru a preintâmpina $z^{\text {ºpădirea lor din pri- }}$ măvară.

Ministerul de Egricultură şi domenii a intervenit la directiunea C. F. R. cerând ca în afară de cantitatea de 11.400 triunchiuri de lemn de nuc trebuitoare societății de explosibile să nu mai facă nici un fel de transport din acest lemn.

Directiunea generală a caxilor ferate a aprobat ca muncitoril agricoll in grupuri de cel putin cinci persoane se cálătorească cu 75 la suă reducere din taxele tarifare.
Reducerea se acordă pe bază de certificate eliberate de primăriile de cari depind regiunile unde muncitorii vor fı intrebuintaf! la lucru.
Cà låtoria se va face in vagoane complecte, de clasa 111 -a, sau in vagoane de marfă cu bănci, atąsate la trenurile de persoane, mixte sau cventual şi la rapide de coletărif. In aceste cazuri se va plătio o taxă de 4 lei de osie și kilometru.
Certificatele pe baza cărora se va face reducerea, vor fi emise de consilierateje agricole sau camerile de agricultură şıl ele vor servi și la începerea grupului de lucrători la staţivnea de pornire.
Pentru trat sportul in vegoane complecte se vor avea in vedera următozrele dispozitiuni:

Vagoanele necesate se acordă pentru o distaņă de cel pufin 50 km 。, dacă se plătesc texele şi vor fi cetute cu 25 ore fnainte depunàndu-se o garanţie de 500 de fiecare vàgon.
Inir'un vagon de 10 tone sunt adm şi 40 muncitori şı în vagoane de 15 tone, 50 muncitor?.

Trenuri speciale cu asemenea vogoane se vor acorda după posibilitate tot in conditiunile de mai sus, dacă se cer şapte vagoane şi pentru o distan!ă de cel puțin 50 km .
D. Iuliu Maniu pleacă Sâmbătă la Viena, unde va rămane mal muit timp. Scopul călátoriei e in chestiuni absolut personale.

Cenzura şi starea de aseciu nu vor fi ridicate.
fâră a se căuta - séntâlniră dureros. Sărut prelung, sărut pătimaş, sărut plin de extaz...

- Cât e ceasul, Ionel?
$-111^{30}$.
- E târzilt; sur mergem, Vei dorıni la mine, căcl tata e dus la laşi la niş!e rude; e numai mama acasz.

$$
\stackrel{* * *}{*}
$$

Părintii Ancuţei fac parte, din assa zisă „lumea bunà" din târguşorul Meren!. "S ngurul lor copil era Ancuta. Pentru ea munceau foarte mult și voiau sâ-i pregăteas_ă o dotă cât se poate de frumoasă căci gândul lor era să ia de sol, un profesor, un avocat, sav, mai sol, un profesor, ut avocat, sau, mai ales, un ofiter. Pentruazaceasta no dal-
duse la o scoala Inaltă, ci s'au multuduse la o scoală fnaltă, ci s'au mulţu= mil să urmeze o $\$$ :oală
(Va arma)

## »CRIS A N A << <br> INSTITUT DE CREDIT ȘI ECDNOMII IN BRAD.

## CONVOCARE。 <br> Domnii acționari ai Institutului de Credit şi economii „Crissana" sunt invitaţí la KXVIII-a Adumare generală ordinară

 care se va tine la Brad, Sâmbătă în 21 Martie 1936, orele $15^{1}{ }_{2}$, in localul institutului, cu următorea
## ORDINE DE ZI :

1. Darea de seamă a Consiliului de admin'straţle şi Bilanţul incheiat pe iua de 31 Decemvrle 1935
2. Raportul Cenzorilor;
3. Descărcarea Consiliului de administraţie şi Comitetului de Cenzori ;

ACTIV
Bilant incheiat la 31 Decemvrie 1935

| Cassa: <br> Numerar efectiv |  |  | Capital social . |  | 10.000,000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Numerar efectiv Portofoliul de titluri : |  | 4.170,150 | Fonduri de rezervă : |  |  |
| Titluri româneşti |  |  | Fonduri filantropice : |  | 4.000000 |
| a) Efecte publice val. nom. $300,000-1$ |  |  | Fondul „I Ghissa" . | 800.000 |  |
| b) Titluri cotate la bursã val. nom. 143,500 - <br> c) Titluri necotate la bursà val. nom. 453,350.- | 896,850 | 495,580 | , ,,U. Damian" | 30,000 | 830.000 |
| Portofoliul de scont: Plătibil in tara |  |  | Depuneri spre fructificare: |  |  |
| a) Cambii cu giruri . . . | 10.159.167 |  | Din tarà <br> a) La vedere . | 68 99) |  |
| b) Cambii garantate cu ipot. | 1.813.958 | 11.973,125 | b) Pe termen . | 11.321,984 | 11.390,974 |
| Din portofoliul de mai sus se aflả reescontat plátibil în tarả. | 340,490 |  | Depunerea fondului de pen- |  |  |
| Debitori: Din tarả |  |  | siuni al functionarilor |  | 1.779,570 |
| a) Debitori fárả garanții | 5.660940 |  | Creditori: |  |  |
|  | 795,700 457,913 |  | Din țarà <br> a) La vedere |  |  |
| d) Debitori garantatii cu ipoteci | 174,847 |  | b) Pe termen. | 940,373 | 1050029 |
| e) Debitori garantatic cu garanții diverse | 348,713 | 7.438,113 | Angajamente de reescont: |  |  |
| Debitori beneficiind de legea lichidării datoriilor din 7 Apr. 1934 |  |  | La B. N. R. |  | 340.490 |
| (coła ràmasa). . . . . . . . . . |  | 5.419577 | Conturi diverse |  | 1.414339 |
| Imobile: |  |  | Conturi tranzitorii |  | 214,650 |
| Necesare comerțului propriu. |  | 1.960,000 | Beneficiul net |  |  |
| Mobilier |  | 50000 |  |  |  |
|  |  | 31.506,545 |  |  | 31.506,545 |
| ACTIV Conntur | 1 de | Ordin |  |  | PASIV |
| Cauțiuni statutare |  | 700,000 | Depon. de cauţiuni statutare |  | 700,000 |
|  |  | 5.888,000 | Depon. de ipot., mărfuri în gaj |  | 5.888,000 |
| Titluri in gaj . . iu bly |  | 1.227,000 | Deponenți de titluri in gaj |  | 1.227,000 |
| Efecte reescontate in conversiune (cota ràmasả) |  | 2.035,566 | Angajamente de reescont in conversiune |  | 2.035566 |
|  |  | 9.850,566 |  |  | 9.850,566 |

Fondul de pens. al funct. instituitului la 31 Decemvrie 1935.


## Consiliul de Adminisiraife:

| ss. Aron Roman | ss. Dr. Nerva Oncu | ss. Dr. Teodor Babbufia ss. Ioan Cutean | ss. Carol Schenk ss. Virgil Bulz |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

Comitetul de Censori :
Subsemnatul comitet de censori am examinat conturile prezente si le-am aflat exacte.
Brad, la 20 Februarie 1936.

