## Acordul dela Paris

Ultimele acorduri dela Pazis, inche fate de ministerul de finanṭe al României find de o covarşitoare importanṭă pentrus viata economicà şi financiară a statulus nostrus, credem ca reprezint deosebit interes, urmaxtoarele texte cari privese chestiunile principale:

## Schimbul de mărfuri

In domeniul comercial s'aus obtinut noul contingente precum sil o serie de uşuraxil care vor inlesní importel produsslor noastre in Franţa.
Scăderea expostului in Franṭa in cursul ultimilor doi ani nu trebuee atribuită numai lipsei de contingentare pentru Romania ci şí neîntrebuinţărif acestora.
Dat find regimul actual al comertslui nostru exterior putem spera ca in cadrul contingentelor sporire a exportului nostrua se obişnueşte, să se producà in 1936 in Franța, cus atat mai mult cu cât am omite uşuraxrí fiscale şi amenajazi de ordin administrativ vor permite o maí buna utilizare a acestor contingente acordate Romaniéf.
Guvernul francez a mai asigurat Romaniei un import anual de 35 mii ione benzina de aviaţie, pentris necesitartile servicililor sale a caxsor contravaloare de aproximativ 13 milioane franci francezi va fi làsată in intregime la dispoziţia României in devize libere.

## Acorduri de plăţ

Prin modificarea anumitor dispozifíuni ale acordulus de plaţi din il August 1934, guvernul francez, dorind să inlesneascả Romanié putinṭa de a-şi indeplini obligaţiile ei financiare, ne-a acordat o majorare a procentului de devize libere dela 40 la suta cat era in trecut la 50 la sutà din valoarea exportaţiunilar clearing. După cumam aratat mai sus la aceste disponibilitaţi se adaugă devizele libere reprezentand contravaloarea exportului de benzina de avion şi a exportului de petrol din redevenţă.
Procentul real de devize libere este deci sensibil superior procentului care figcreazax in acordul de plaṭi.

Dacâ la aceasta adăugăm cả cota de devize libere din exportal impus o perfecta obiectivitate. Exportul nostrus in Maroc sí Tunís este de 65 la sutã putem afirma cả a cordurile cus Franţa ne asigurà un procent de devize mai mult urcat ca in alte faxi.

Plata arieratelor a fost fixata la 5 la sutz din valoarea importului de producte romaneşti, procent prevăzut in toate acorju ife noastre de pintt. Deoarece insă, după cum am arătat maí sus o buna parte din importafịunile de produse romaneşti in Franta
nus sunt platite in clearing ci achitate integral in devize libere, s'a admis pentru a nus pune Franţa intr'o situatiune de inferioritate fata de celelalte ṭari ca sumele afectate plaṭii arierate lor sà fie calculate asupra intregului import de produse romaneşti in Franṭa sí nu numai asupra vaxrsămintelor in clearing.
In aceste condifituni, dacả tinem seama că pe de o parte creantele arieratelor blocate vor putea fi investite in Romania conform legii din 15 A. prilie 1935 și cà pe de alta exportul in Fianţ va creşte, thansferul arieratelor actuale se va putea efectua intr'un termen varitd intre $6-7$ ani dela intrarea in vigoare a a cordului. Vânzarea redeventelor

Independent de orice consideratuni politice vânzarea redeventelor din punctul de vedere al României, necesară pentru ca paralel cuasigurarea parţială a ang jamentelor noastre financiare in Franta, să permită obținerea materialtslui de apărare nafională de care avem nevoie intrun termen cât mai scurt fáră a Impovăra budgetul slafului și fără a agrava dificultătifle de trànsfer Singura pos bilitate de finanjare era garantarea unel anuităti fixe pe intervalul cât va dura plata comenzilor.
Redevenţ̧le urme 3 zăa a fi vândute pe - perioadă de 12 an pentru o cantitate de maximum 750 mil tone anual, cifră sensibil inferioară redevenţelor actuale.
Dacả productia petrolului brut va creste volumul redeventelor reafectate raxmase la libera dispoz'tle a statului va creşle şị el, deoarece vânzarea pe 12 ani nu privește de cât cele 750 mii tone mentionate misus.
Ceva mai mult, statul şi-a rezotvat facultatea ca după o perioadă de trei ani să denunţe oricând, cu un preaviz de şase luni, contractul de vânzare cu condiția de a achita comenzile făcute In Franţa a căror plată e garantata prin redevenţe.

## Angajamente financiare

Prin angajamentul financiar incheiat cu guvernul francez şi a unor intervenite cu Asociattia purtătorilor de titluri s‘au prevăzut modalıtăţile privitoare la plățile necomerciale şi anume la plata cuponului a legatiilor sil a celorlalte plâtl ale statului precum si a plattilor cu caracter privat.
Dispoz funile in devize libere rezultând din acordul de plăţi comerciale precum şl contravaloarea exportaţiunilor care nu se va vărsa în clearingul româno-france $z$, sunt toate concentrate intr'un fond colector pinut la unul dn
(Continuare in pag. 4.)

## Monumentul lui

## Avram lancu

Intr'un refortaj trecut vorbeam cu insufleṭire despre frumoasa in țiativä luatả pentru ridicarea unui monument al lui Avram Iancu.
Am admirat iniţiativa luatả şi-am admirat şi pe talentatul sculptor Radu Moga care executả lucrarea.
Dar lovitura de graf̣ie, pentru a duce la bun sfârsit această operả, e de ordin financiar. Se fac sfortari, dar greutătile financiare impiedica totul. (Assa e împedecatã realizarea tuturor operelor culturale.
Zilele acestea o distinsă persoană din elita intelectualilor din Brad, ne-a informat - din sursà sigură - cả "Reuniunea femeilor romane"t din 10 Calitate are un fond de 130:000 lei depuşi la Banca Crişana, suma care e strânsả din uremuri indepảrtate, oentru ridicarea unui monument al lui Avram Iancu.
Frumoasă initíativả a luat această reuniune, dar gândul mìrȩ̧ a ràmas acoperit cu giulgiul uitărei...
N'ar fi bine ca aceastá sumă sà fie depusà imediat, pentru realizarea cât mai urgentả - a acestei opere?
N'ar fi bine ca fruntașii Bradului sá punả mâná de ajufor şi vorbe frumoase, pentru a avea gata - cât mai curând - figura legendarului erou?
Avem în fruntea comunei un primar care a facut lăudabile realizảri pentru Brad. De ce nu i s'ar încredinta suma să ducă la bun sfarsit această operā ?

Suntem convinși că toł̧i sunt dornici pentru realizarea acestei lucrāri şi cả admiră frumoasa inițiativă; dar de ce atâta întârziere?
Timpul trece cu paşi de pisică și e dureros...
Sunt atâtea localităţi unde chipul voevodal al lui Auram Iancu privește mândru culmile carpatine... şi la Brad nu-l avem.
Initiative s'au luat multe, dar de ce se duc, cu atâta greutate la bun sfârsit ?
De ce realizarea unei asemenea opere întârzie?
Frumoasa sumă de 130.000 lei depusả la Banca Crisana de ureo 15 ani e pentru acest scop.
E pacat de realizarea artistică a sculptorului Moga, care cu un deosebit talent ne-a dat un adevảrat Iancu, rege al munfilor.
Noi aşteptam (ssi cu noi toată suflarea româneasca depe aceste meleaguri) sa ved:m in piata mare fig ra regeascả a lui lancu. Realizarea cât mai urgentả va fi o mare sărbảtoare pentru tof̣i romànii şi sufletele se vor umplea de entuziasmul de altà dată... \$i acum... fie-ne permis sả zicem un sfios „Doamne ajută

Inteligenta socială si psihologia conducătorului

## de GRIGORE POPA

Intr'un volum de o sutá și ceva de pagini, frumos tipárit în editura revis tei ,,Satul ssi scoala" din Cluj, d. Popa ne desvoltà pe larg si analizeaza, in teligenta socială si psihologia conduteatorului, dacindu-ne documentate exem-
cal catorului, dandu-ne documentate exem-
ple din marii invațaţi și pedagogi ai ple din
lumei.
In primul capitol, în linii generale ne vorbeste despre , Problema inteligenții. Inteligenta ca dispoziție formalá generalá".
Inte igența dupả Claparéde, cu toate cà defimutıa e cam scurtă şi mai pregnantă, este: „Inteligenta este capacitatea de a deslega, cu ajutorul gândirei prob'eme noui".
Și mai departe ne arată că, ,gradu si limita de desvoltare a inte' igentii depinde de etate sau de nivelul de ma turizare al organismului."
de inteligenta intelig nta socialł̀, alà turi de inteligenta teoretica, pracica si artistica, este una din formele de $m$ nifestare ale inteligentii generale. Ca atare, nativitatea şı realitatea eí, sunt asigurate ${ }^{\text {c/4 }}$
Iar inteligenta socială, ca instrument de adootare a org nismului uman, în-deplin- ste o functiune foarte grea: „adoptează indivîdul la mediul social, care reprezintă cele mai variate, mai complexe si mai surprinzătoare situafii si probleme ${ }^{\text {sis }}$
Deci avem, pe latura comportamentului social, trei feluri de adoptāri: tului social, trei feluri de adoptāri:
„o adoptare inferioară sau desadop. "o adoptare inferioara sau desadop. tare superioarat
Crearea valorilor sociale ar fi in cazul unei adoptări superioare, când dotația intelectuală este însof̧ită de aptitudini speciale.
Vorbind despre "Problema condu càtorului", între altele spune: „facto rul cel mai importai: $t$ in aparifia conducătorului este, pe lânğ sentimentul răspunderii şi inifitativei, prestigiul personal, sau mai bine zis, prestigiul personalităłii, după cum spune Allport pentru a sugera superioritatea conducătorului.
Prestigiul conducătorului se bazează pe insusivi si capacităłi intr'adevăr superioaret.
In concluzie "privitả in acest sens, ascensiunea inteligenţii so.iale, dela cel mai simplu fenomen de adaptare - o iala pâna la crearea valorilor s promovarea progresului, constitue una din probl mele cardinale ale psiho:o giei sociale".
Regret foarte mult că spaţiul restrans al acestei gizete, nu-mı permite a vorbi mai pe larg despre aceasta carte.
DI. Grigore Popa e un bun mânui ${ }^{-}$ for al condeiului, fiind cunoscut din multe reviste
Cartea de fatăe utilă oricảrui intelectual ssi-ar trebui sà nu lipseascá din nici o bibliotecă.
D.sa a adus un mare serviciu sstiin tei pedagogice româneşti, şi meritả cele mai frumoase laude.

## Grădinile cu zarzavat de pe lângă case

Fie-care sătean, are pe lângà draguta sa cảsicioarà câte un mic petecel de paxmant, care prefueşte tot atat de mult ca toate locurile sale de la camp. Acest pământ - pot zice -- e cel mai fericit dintre toate locurile, căci fiznd lângà casă e foaste gras şi ar putea să ne producǎ mult, mult de tot, dacả am căuta sà -1 intrebuinṭăm bine.

Atát iarna cat şi vara noi avem mare nevoe de legume sii zarzavat, ca: fasole, bob, mazăre, cartofi, ceapa, usturoits, ridichi, mărar, pătrunjel, leustean, etc. síca să le cumpărẳm ne trebue bani multi.
Din locşorul de langa casă, care aproape la tof̣i sâtenií stả ințelenit şi plin de toate buruenile vatux maxtoare cat holerả; laur, cucutã, pelin, mătrăgună, etc. am putea forma o feumoasă gràdina de zarzavat şi astfel ne-am scuti de o insemnatà chelturealá, am economisi baoi dafti bulgarului pe veştedul sí scumpul său zarzavat.
Dacă am forma pe losşorul de langà casă o mica grädiniţà de zarzavat, dín primul an am vedea cus multa bucuric calt de folositoare este şí cat de mult pretureste: n'am mai fi nevoifti ca atuncí cand avem trebuinṭa de zayzavat asteptam grädinarul, care adesea nu vine; am avea in tot-d'a-una un zarzavat proaspăt, verde şi nici bani mulţi us ne-at costa.
Bulgarii, vazand neglijenţa noastrax, in fiecare an pleacă cu duiumul din

## Din Sarmisegetuza

Oisità: Joi în 24 Februarie a. dl primministru Gh. Taxtărescu, insotit de dnii P. Bejan, subsecretar de Stat, I. Nasta, Bocanici, Sfetescu, etc. a vizitat săpăturlle arhoologice din comuna noastră. Explicettile necesare au fost date de dl prof. univ. C. Daicoviciu. conducătorul sǎpăturilor şi d. Octavian Floca, directorul muzeului judet tean.

Serbare. Duminică 23 Fe bruarie a. c. Subcentrul de pregătire premilitarà Sarmisegetuza, sub comanda dlui Gh. Crişan, a aranjat o reuşită productiune teatrală urmatả de dans, în sala muzeului local. S'a jucat piesa „Păcala argat" comedie îu 4 acte de P. Dulfu, bine interpretată de premilitari și adulți.
Rezultatul moral și material a confirmat îucǎodată frumoasele aprecierea de care se bucură acest subcentru.

Caraiman
Vă rugãm sǎ achitaţi
abonamentul

## Cântă-mi cântecul...

profesională din Bucureşti şi acum, erminând=0, o tineau acasă. Mama el era o femeie prea corpolenta pentru asemenea vârstă, de statură mijlocie şi se cunoştea cắn tinerele fusese de-o frumusete, cum rar se'ntâlneşte. Era un suflet nobil de femele şl o devoată mamă. Avea o cultură vastă, dat find că parte din timp și-1 petrecea in lumea romanelor, pentru care, sii vorba-1 blândă şi orice cuvânt spus mai mult recitativ, te făceau s'o admiri.
Gcǎ Bujoreanv, tatăl Ancutei - notar in localitate, era un bărbat frumos, Inalt, dar de o seriozitate rară. Locuiau intr'o frumoasă casă împrejmuită cu o g'ăd'nă de flori d'n cele maif frumoase din lârg ş̧or. Casa era moşlenire dela
ara lor, vin la noł şí dupá o vara de muncă, pleacă iarna cus chímíraşul plin cu baní, daṭí de bună voe de noí pe nişte lucruri carí nus costă aproape nimic.
Şt drep să và sptsn, că mulṭi baní caştigă aceşti streini de pe spinarea nozstex! Ca sù vả dovedesc cà este asa, să facem o micả socoteală: Peun pogon de pămant el pune mail bine de zece mii de căpäţâní de vazză. Toamna, vanzand fie care varzà cu 5 leí ia dupar pogonul de varză de la 50000 00000 leí, baní peşin, cus care pleacă in tara luí.
Romanul de ce n'ar face sit el aceasta? Ce, nu se pricepe? Mai mult şlic Bulgarul, care e infeiorul Roma. nul? Nus, dar Romanul s'a invâtat să primească totul de-a gata de la streini sí el să scoatà parale
Să nu zicc ca sâtenii sâ se ocupe cu cultivarea legumelor pe o scarà intínsâ, dar cel puţin locşorul de lângă casă sax-1 pue cus zarzavat. Aceasta nus cere multă cheltuialà sí muncã, singură femeia sí copí pot a o munci şí a-i da ingrijirile ce necesitả.
Incercaţi, íubiţi săteni, şí o să vedefi singuri cat pref̧ueşte, cât va rămâne in punga ssii ce plăcere mare găsiṭí ocupandu-vă puţin şi de aceasta. Vă strius destul de harnici sí cred că nu và veti da inapoi de la ceea-ce và este folositor.

Panait 1. Volănescu.
Anuarul presei din

## România

Agenţia .Serviciul Gazetelor", de sub conducerea confeatelui nostru, d. Emil Samoila, autorul lucraxiii „Ziaristica", va pune in curand surb tipar "Anuarsl presei din România". Acest ansar va constitui un bun prilej de reclama pentrus toate publicatitile romanesti si va fi pus gratuit la indemana celos cari vor så faca insetfluni in presa provincialá.
Lucrarea va cuprinde ssi interesante studii asupra psihologiei reclamei ṣi faturi pentru inserenṭi. Ea va fi in acelas timp on indreptar pentrus directorii de publicatiit, prin cuprinsul eí bogat de invatalaminre trase din viata si faptele marilor societâţi de publícitate din Occident sis din America.
Dírectorif de ziare şi reviste urmează sar trimita cate un exeplar pe adresa Serviciul Gazetelor, Calea Victoriei 29 , cu menfiunea „pentrs anus at"" şí vor primi amaxnunte complimentare.

SERVICIUL GAZETELOR
Agenţie internăţionalả de presă și publ. director: Emil Samoilà

## Raze de lumină din Sfânta Seriptură

Fumeilor, fitị supuse bărbaților voş̧ri!
Bărbatilor, iubifi femeile voastre si nu fiṭi amarnici fał̧a de ele.
Copiilor, ascultaţi pe părin!̣li voştri intru toate, căci aceasla este bine plăcut in fała Domnului şi ca să trăıți ani mulṭi pe pămân!.
Părintilor, nu innăritatł! pe copii voştri ca să nu se desnădǎjdulască.
Vorbirea voastră să fie totdeouna plăculă, cu sare dreasă.
Mai departe, fraţilor; câte sunt adevǎrate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt de iubit, câte sunt cu nume bun, orice faptă bună şi orice laudă, la acestea să vă fie gardul.
Din gura voastră să nu iaqǎ nici un cuvânt tău, ci numai care este bun, spre z'dire şi unde e nevoie.

Orice amărăziune, supărare, mânie, izbucnire şl defăimare să piară de la noi, fmpreună cu orice răutate.
La mânle, nu păcătuilji. Soarele să nu apună peste intărîtoarea (supărarea) vos stră.
Pană când avem vreme, să lucrăm cele bune fată cu toṭi ş̣ mal vàrtos faţă cu ai noştrl cei de o credintạ.
Iubeşte pe aproapele taxu ca pe tine însułj.
Să nu fim iubitori de mărire desartă, Intărìndu-ne unii pealtii ş pizmuindune intre noi.
La urmă, fratilor, jifi sănătosi: cântati desăvarsirea, mangăiati-vă, fiti unifi in cuget, trăifi in pace si Dumnezeul dragostei si al păcit va fi

Culese de Paxintele Stefan

## Localizarea după Franz Karsten

Dela locul ei, unde stătea, se vedea exact în oglinda mare de perete din faṭa ei ssi aş̧, netulburatá, îṣi admira reliefurile superbe. Conștientả de frumusetea ei frapantă, de valorile interne, aşlepta ceata admiratorilor ei. Da ! Dela seara asta, aştepta victoria vieṭii ei tinere, nevinovate. Priveliştea n'a fost de toate zilele. Și nu singurả voia sả fie fericită, ci voia să fericeascà si pe cei ce se vor strânge in jurul ei.
Preocupatá cu asıfel şi similare gânduri, stâtea minunata frumuseṭe nemişcată în faţa privirilor arzảtoare. Stia că aceste priviri fierbinţi, sunt toate pentru exteriorul şi formele ei, dar mai slia şi aceea că, dacả prezența amfitrioanei n'ar fi fost o piedică formidabilá, mulṭi din cei ce o admirau, s'ar fi repezit sá guste avizi şi plini de dor carnea ei rozà şi dulce. Dar să fim sinceri, in adâncul sufletului ei, aproape aştepta aceastá brutalitate si ar fi råmas mult mai satisfacutả decât de stima și consideraṭia limitatā, cu care o înconjurau totiti.
Simtea cả frumusefea ei neasemănatà se interpunea ca un zid de neescadat intre ea şi viataă. Privea cu invidie rivalele ei care erau centrul rasfatárii, deşi erau mai puṭin frumoase si doritoare, din contră! la unele descoprise par'cả şi defecte de frumusefe.
A fost martoră tristă la fapta unui tânăr care dealıfe! nu-i displăcea nici ei - când, cu una dintre tovarảşele ei suelte, Se refugiase intr'unul din colţuri şi zâmbindu-i dràgästoş, îşi infipse buzele avide in buzele ei,

Camera frumos mobilatax. Peste to se observa un gust. artistic; pe perefi tablouri, intre care multe, peisagii. Deasupra patului, două tablouri ale părintilor ei. Spre fereastră, de-asupra unei mesute, dour tablouri frumoase a lui Eminescu (după o fotografie din ultimii ani) şi a lui Coşbuc, doi posţi preferaţi ai ei, Pe masă o fotografie a lui Ionel Teodoreanu, tǎaałă din vre-o revistă sıl pusă intr'o ramă frumoasă. Pe acest scriltor ea îl credea un făt-frumos pe care nu-l vâzuse decât în fotcgrafie, iar din romanele gustate cu nesof il vedea - prin ochii minţei un tânăr de 18 ant iubit de fete.

Intr'un colţ, in partea de apus a camerel era biblioteca destul de bogată. In ea vre-o zece-cincisprezece volume Ifgite cu o panglică roş: pe care
lảudându-o mai târziu nestânjenit unui prieten, că ce dulce a fost!
Oh, cum o ividia pe fericita aceia! Cu cât trebuie să fie mai frumos, mai in 3 lfảtor sá iubești cu pasiune decât ca sì trảieş̣i mândră, rece şi firầ nii o tinta !

Si seara trecu
Ce mare decepție fusese pentru întreaga seara. Adevàrat că dintre toate celelalte, premiul de frumusete i-se decernuse ei, in mod tacit, pe ea o admirau toṭi cei ce au fost de foṭh, dar nımeni nu îndràzni so atingả. Par'cả se temeau toti să nu-i deterioreze podoavele mândre și rochita superbả, garnisita cu flori

Si seara trecu..
Mosafirii, rând pe rând, pảrǎsirả sala, plecând. Câte unul, din uşả, mai aruncả o privire setoasă, în timp ce buzele ei sopteau imperceptibil: ,,Sunt aici! Sunt al têu! Ureau sà fiu al tau !" Pe unul dintre ei, chiar șì amfirrioana îl întrebả: ,,Nu urei s*o iei cu tine?" Raspunsul rigid al tânảrului fuo loviturà de pumnal pentru ea: Mergi, da numai am loc în tròsură ssi dealffel, de aci merg la Cluj, iar acolo, cu toatà plăcerea, nu o pot lua insa!
In fine, plecǎ şi ultimul oaspe, iar ea, locul mare în sala era locul de frunte, îl schimbà cu unul mai modest, cu odaie cameristulor. Puterea ei de vraja îşi avu și aici efectul, cảci elegantul primcamerist spuse plin de nerabdare camarazilor sai! "In fine, acum e a noastra
Pe urmà:... i-se împlini dorinṭa. Deodată, 8 braṭe se întinserà spe ea - opt culite î-i despicara trupul svelt si primcameristul grai din nou, de astả dată plin de mulṭumire

- A fost nu numai cea mai frumoasă dar si cea mai delicioas $\ddagger$ dintre toate tortele!
era scris: „acesslia sunt tovarăşii mei de copilărie"... Erau operile lui Creangă şi a povestitorulul Virgil Caraivan.

Alături de bibliotecă un alt pat.

- In seara aceasta vei dormi la mine, căci mai ai câteva săptămânl şi trebuie să pleci, iar eu voi rămânea singură, uitată - poate - şi de tine, micuţul meu Ionel.
Se aşezară pe pat, uitându-se tăcuti, unui in o.hii celuilalt.
- De ce-ai legat aceste volume, Intrerupse taxcerea Ionel.
- Acele caxrt! m'au crescut pe mine. Sub farmecul acelor poveşti am crescut. E târziu, Ionel, desbracă-te. Eu iti fac patul.
Şi Ionel incepu să se desbrace.

un buntc al d-nei Bujoreanu si se spune că în camera - astăzi a Ancuļei - ar fl dormit marele poet Eminescu In timpul când a fost revizor şcolar. Bunicul d-nei Brjoreanu fusese învătattor sil poetul, cu ocazla unei inspectii a fost gazduit vreo douǎ zile la el...

Luna e aproape de amlază. Două umbre trec incet - łinându-se strâns - spre casa notarului. Ajunși in fała casei, Ancułta descuie uูa şi intră inncet înăuntru. Aprinse lampa şi apoi se duse de ascultă pujin la camera mamei sale. Era linişle. Se 'ntoarse către Ionel: - n'avea nicl o teamă; viitorul de aur trebuie să fie al nostru. Apoi incuie uşa și desbrăcandu-şi pardesiul se duse in fata oglinzei. Ionel se uita mirat împrejur.

## Culturale. <br> Baia de Criṣ

Tinerii intelectuali din Baia de Criş sii jur, sitau tinut Dum. 1 Martie, a doua şedinfà generalá. După. cetirea sil aprobarea procesului verbal luat in şedinṭa anterioarà, s'a trecut la desbaterea şi aprobarea statutelor. Pe langa cateva schimbari şi precizări, statutele ats fost aprobate in intregime.

Pentru-ca cei interesaţi sax-şi poata forma o idee oarecare, despre rostul acestel asociaţuí, daxm mai jos, câteva articole din statute, cari privesc in parte ; numele, scopul şi organizarea.

Ast. 1. Tinertí intelectuali români din plasa Avram Iancu se consttoue in: ,,Asociaţia Titeretului Intelectual Român - A. T. I. R. din plasa cAuram Iancu.
Art 2. Scopal asociatiei este: Ridicarea nivelulut moral, nafional ssi central, se urmăreste deci o intreită ed $\alpha-$ caftie, menită să creese şi sä caltive, suffeteşte dintre cele mar utile, atât pentru individ cât ş̣t pentrus societate. Va lupta deasement impotrioa oricàret primejdit exierne, precum sit contra curentelor subvensive din năontru, cari par a-şi găsi teren şi la not. oAsociafia incearcă să îndemne toate manifestările vieftri amane spre un ideal, decretând ca dogmă: Dragostea de D-zeu, devotamental pentru Rege si jertfa pentru Patrie. A. T. I. R. prin definiticunea scopuluí, elimină politica de partid din sânul săa. SMifloacele prin carí va incerea realtsarea scopulut sunt: Sezätort culturale ; conferinte, differite serbărí, etc. elc.

Art. 3. Sediul as ciatiei este in Baia de Criş. Art. 4 Durata asoc'aţieí este nelimitata. Ast. 5. „A. T. I. R."-ul se compune din : membrí activi, aderenṭi si de onoare.
a) Membri actioi sunt tinerí intelectualí românt de pe teritorul plaseí Avsam Iancu, cari posed cel putin patroc clase secundare şi cari aderă la aceas'â asociaţic ş̣i sunt admişi de adunarea generală.
b) SMembri aderentit sunt toṭi acei intelectuali romaní cari se vor inscrie in asociaţic după data infiinṭării ci de finitiv şi vor fi admişi de adunarea generală.
c) Membrt de onoare, pot fi acei intelectuali romaní, cari sprijinesc moraliceşte sau materialiceşte aceastå Asociatie sit aus merite superioare pe teren moral, cultural sì naţional. Eí vor fi propussi de comitet şi aprobaţi de adusnatea generala.
art. 31). Daca vee-unul dintre membrí incearcả să micşoreze sau sa sfideze activitatea Asociaticí, care are un scop atat de inalt, fie prin graius viu, sau pe cale ziaristica, Comitetul va propune excluderea imediata al acelui membru din sanul Asociaţiei.
stânse lampa şi desbrăcându-se, se aseză pe pat alături de el, inlặņuindu-1 cu fermecâtoarele brate.

In intunericul camerei, buzele se ' $n$ tâlniră și se'nfiorară de extasul tinereţii.

Sǎrutul plin de patimă le spunea cǎ́n no ptea aceasta, trebuie să guste suprema fericire a t nereții, trebuie să guste din potirul tinerettio..

Ionel o strânse pătitmaş ta plept. Erau un singur trup şi trupurile lor se 'nfiorau de bitfa tineretili.

Intinse mâna pe làngă trupuşorul ce tremura de emotli in bratele lui şi Ea il lovi peste mână, lipindu-se mai mult de dilnsul.

- Vai, Ionele, aşa de repede.. Dar dacă..., mă vei părăsi... și ru mă vei lua de sotie...

Art. 32. Asociattia se va putea di. solva numai in caz excepttional sí numai in cazul cand ${ }^{3}{ }_{4}$ din membrí activi rateaza disolvarea. In caz de disolvare intreaga averea Asociattieí trece asupra Societaţtilor de binefacere saus Culturale romaneşti, in proporţiile ce se vor decide de calre adunaxea generală de disolvare.
V. Secăşeanu

## Dragostea lui Dumnezeu

(Continuare din Nr-ul trecut) chemare a $\mathrm{S}_{3}$. Isus este milostivul Mântuitor prin care Dumnezeu s'a întrupat. Isus a venit pe pàmânt tocmai, ca sà ne isbaveascả. S'a facut „omul durerii« ca s3 fim noí pártași ai bucuriei veşnice. Dumnezeu a binevoit, ca preaiubitul Sàu fiu sã coboare din Inălțimea cerului. Dumnezeu a binevoit, ca Fiul Sáu sa parăsepscà sânul Tatalui, ca sà suiere în schimb rusine, umilinṭa, ura și moarte. "Pedeapsa aducătoare nouă de pace era asupra Lut. Şt prin rànitle Lut not ne-am vindecar". Sà-1 privim pe 1sus in pustie, in Getsimani, pe Cruce. Fiul Lui Dumnezeu a luat asupra Sa pacatele lumii. El, care a fost una cu Dumnezeu a simțit in inima Sa acea ruptură pe care o aduce păcatul între Dumnezeu și om. Din cauza aceasta striga Isus: »Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m’ai parásit? ! \& Po voara pảcatului, neobi nuinṭa cu acel pecat, ruptura de Dumnezeu chinuia inima lui Isus în acee cline.
Aceastá jerifa insa n'a fost adusà cu scopul, ca sà isvoreasca dragostea din inima ceres cu'ui nostru Tata faţ de om sau ca si-ld termine pe Dumnezeu sà mântuiascá pe om. Nu! -Deoarece Dumnezeu aşa a iubit lumea încât a dat pe unul născut Fiul Sius. Tată-l ne iabeşte pe not. Isas a fost numaí instrumentul prin care Dumneseus sit-a revàrsat ca prisosinţa dragostea Sa faţă de omenirea decăsutà. Pentruca Dumnezeu era întru Hristos și a impácat lumea cu sine insizși.
Isus s sunea: , Pentruaceasta Tatal mà iubeste pe mine fiindca eu îmi dau viaṭa mea, ca iarași s'o „jau", ce ace urfa si zicả, cả Tatal meu aşa Và iubeşle pe voi și de aceia ma iubeşte și pe mine mai mult, 10 cmai pentru ca mi-am jerıfit viaṭa pentru mântuirea voastră. Iar intrucât mi-am jortfit viata, am luat asupra mea toate datoriile şi pàcatele voastre, am devenit Inaintea Tatalui mai iubit.
Nimeni altul numai Fiul lui Dumnezeu putea sầvârşi màntuirea noastră, pentrucà numai El singur a fost in sânul Tatàlui. Numai El care cunoaşte a dâncimea şi inalṭmea dragostei lui Dumnezeu, putea sà ducá la îndeplinire o aşa de mare jerfá pentru omenire.

## Råspunsul, fu tacerea camerei.

- Cât de plăcut să stau lân gătine, Ancuṭo 1.
Ce bine à fi s'avem o putere miraculoasă şi sả sburăm in impărâtía fericirei...
Ancuṭa plângea... El o strângea la piept, şi ' $n$ tăcerea noptii, când luna trecuse cuminte pe la ferestre, cei doi amanţi, uilând de fericirea de mai înainte, plângeau ca doi fraţi rălăciţi noaptea - prin m jocul unei pustletatti.
Ancuta se ridică, stâtu puf̣ía gânditoare. Apoi se culcă din nou si 'nlăn-fuindu-1 cu bratele zise : - Ionel, micutul meu Ionel, nu te duce. Vai... mai ai câtcva săptămâni şi trebuie sẳ plect; te vei duce, lar ©u voi rămânea singură.

In afară de jerıfa fárả de seamản a lui Hristos pentru omul càzut, nimic n'ar fi in stare sa arate nemàrginita iubire a lui Dumnezeu faţa de omenirea c zutá. »Dumnezeu aşa a iubit lumea încàt a dat pe Fiul Sou unul nàscut«. Nu l-a dat numai pentru ca sá trảiasca intre oameni, ci sá poarte pàcatele noustre și sá moarà ca jertfı a lor. Hristos s'a identificat in interesele și lipsurile omenırii inntregi. El care era una cu omenirii intregi. El care era una cu Dumrezeu s'a întàlnit cu fiii oamenilor cu - leg tura indestructibilá. Histos nu se ruşineaza sà-i numeasca fii ai parintelui ceresc.
El este $\mathrm{j}: 1$ tfa noastră, mijlocitorul sii fratele nostru. Toate acestea le-a savârșit Hristos numai și numai ca sá ridicd pe om din stric ciunea și adâncimea påcatului și pentru ca iubirea lui Dumnezeu sà se reflecteze in lume şi acest chip.
In acel pret care a fost dat pentru isbavirea noastrà ne poate oferi un prilej mai luminos despre darul, cu care ne împărtaşım prin Hristos. Dumnezeescul apostol loan dupà ce a zàrit înallṭimea si măr $\in$ ția dragostei lui Dumnezeu faṭà de Omenirea decàzutà, - s'a umplut de slavà și adorafiune și temânưu-se cả nu va fi în stare sa talmaceasci prin grai omenesc splendoarea şi duioşia acestei iubiri, exclama cu caldurá ,,priviṭi și ved=tı cu ce dragoste ne-a inconjurat Tatal, ca sa fim fii ai lui Dumnez=u". Cât de pretios il face pe om aceasta declarafie. Fili oamenitor prin calcarea poruncii dumnezeeşti au devenit supuşii Satanei. lar oamenii cazuṭi prin unirea cu Hristos cu adevarat s'au invreanicit sa fie tii ai luminii, fii ai lui D mnez u.

O asemenea dragoste este fără pereche. Fi ai impiratulu ceresc. Obiect de cea mar profundă meartaţie: dragostea nemàrginită a luı Dumnezeu fafă de lumea care nu L-a iubit. Acest gànd exercita o putere cucerituare asupra sufletniui și rooeşle voinṭii aumnezeesti sufletele inţelegtoare. Cur cât studiem mai mult finta lui Damnesess in lamina crucif ca atât ne däm seama mat mult de milostroìea, iertarea, dreptalea, bunătatea st mat presus de toate ae iubirea nemárginità a lui Damnezeu fafà de omenire.

Părintele ştelan
"Cercul Studentilor Huncdoreni Bucuresteni" "Aurel Viaicu* \$1/ a ales, in adunarea generală, din 24 Ftbr . crt. urmǎtorul comitet :
Presedinte: Alexandru Georgoni, Vice Preşed nte: Nicolae Andrito u, Secretar general: Gheo ghe Urdea S:cretar de sedintà: Gheo ghe C gàreanu Cissie!: Viorel Suciu, B bliotecar: Vasile Berinde, Membrii in comitet: Ioan Vlad, Nicolae Savu, Hle Moşic, Cenzori: Ion Mesarosiv, Nicolae Rodeanv, Nicolae Và deanu.

Coitul vesel.
Căsătorie din dragoste

- Intro z. prourictarcasa mea, discuta cu foc, cu vecina.
--- Aud ca fata d-tale, vrra să se maxrite c'unfunct onar del3 judecǎtorie

De sig ir, din dräguste se măritẵ.
Da, răspunse vec na, din dragos'e pentrut copiii ei... Vor şi ef, हărmanılf, să a bă un tată.

## In munti

U i prieten al meu s'a dus cu softa intr'o excursie în munti. Soł̧ia era foatte rea de gură şi spera că aerul de munte o va face să vorbească mai puţin.

Ajangând intro regiune foarte p.torească, zise sofiei:

- Ei, draga Viorică, ce zici de priveliştea asta ?
- Splend dă, drıgă... Nu găsesc cuvinte... Sunt muta de admiraţie...
-- Zău? Atunci putem să rămânem toatä vara aici...


## Intre mincinnsii

Titı si M tica se laudă cax au simturile foarte fine.
-- Vezi musca ceia care umblă colo pe acoperis? zise Titl.
-- Nu răspunse Mitică, dar aud sgomotul pe care-1 face umblând pe figlă.

## Stie el ce stie

La un hotel din târgul nostru, târziu noaptea se aude glesul inui trecător -- D-le hotelier!
-- Ce doriti ?
-- Vino imed at in camera Nr. 10, am de fácut o reclamatie.

N'am timp acuma, răspunse ho telieral, dar gàs ti praful de puricl intr'o cutie in nopticeă.

## Curiozitate

E ugruztur de curioasă măsura luată de foşta dn lozalitale, spuse inti'o $\mathrm{Z} \mid$ amicului X . unei tinere fete.

Dar de ce ?
Spun fetele dela poşlă că foate sarisori'e -- mai ales cele de d g )ste -- trebuie si fie desfácute de primitor Ș de ce ?
På... alffel cum o să fle cif to.

## 1500 km. cu skiurile

Zece tinere functionare ale tizinelor electrice din Mosecva, au dat dovada de o îndrăzneală și tenacitate vrednică de laudy.

Tinerele fete care fac parte din cele mai bune skore ale Sovietelor, si-a propus să parcurgă ds'anta de 1500 k lometri dintre Moscova şi oraşul Tinmen. Şi după 31 de zile au ajuns in oraşul fixat.
Curagioasele skore se vor inapoia la Mos ova pe acelas drum.

- Nu fi copilă, Ancuṭo. Ori unde mă voi duce eu, vom fi alături. Datoria câtre tară, trebuie să mi-o fac. Ce va fi un an de zile. Și poate o da D-zeu să fac armata inti'un oraş mai apropiat șii vom fl alături.
- Cred... cred... și o voi crede, chier de m'ai părăsi pentru totdeauna. O cred, draga Ionel, mai ales cǎ... sunt sofia ta şi vom avea copii..
Un cucurigu puternic deşteptă tăcerea noptii.

Luna se ascurse după pădurea Merenilor.

In clopotniţa bisericii, două cucuvele se strgau sinistru. Pe cer se iveau nişte norl subtiri.

- E ziuă. Trebuie să plec. Vizi rât e ceasul.

Ancuła, in cămars şuta-i de $z^{i}$, sări din
pat şı ducând-vse la masă aprinse un băk de chibrit.

- E patru fără un sferí, cessul meu.
- Du-te şi vezi pe al meu-din buzunarul vestej.
Ancuta se strecură tiptil prin cameră. Patru lovituri de clopot o făcură să tresară. Era pendula din perete.
- Al tău, e patru şi un sfert.
- E mai harnic al meu.
- Da, ca şi tine.
- Mu'tumesc, dar deschide capacul si citeşte.
Ancuja aprinse un nou byt de chibrit sii citi silab sind: ,Ancuła Bujoreanu ssi Ionel Marin"
(Da urma)
G. Micu Delabăsesi


## SIT(1)

## „Mica" învinge cu 3:2 pe

 "Dulturii-Textila" din LugojDuminică 1 Martie s'a disputat pe arena Crişcior-Gurabarza matchul amical de foof-bal dintre echipa noastră sportivă Mica si Vulturii-Textila din Lugoj.

Această întâlnire a prilejuit atât publicului, cât sì jucâtorilor o mică doză de emotie, întrucât oaspettii contează printre cele mai bune echipe ale „Diviziei B."
La fluerul domnului arbitru PetricăSimeria, se aliniază jucătorii în următoarele formaţii
Vulturii-Textila: Ludvig, Cionca, Ignuța, Maier I. Chiroiu, Hambalko, Schira, Popescu (Parducz) Iorga II, Maier II. Mustetiu.
Mica: Mocuţa, Sturek, Zastău, Trifu, Nedicí, Haiduc, Barcsi, Maier, Aliman, Bortos, Teucean.
Jocul incepe. Oaspefji au mingea şi intr'un atac vertiginos Popescu shutează peste poartă. Acum ai noştri atacă și după câteva minute Cionca acordă corner, Barcsi îl bate, dar fâră rezultat. Jocul devine extrem de schimbăcios cu atacurile rapide ale oaspettifilor, incât ai noştri pare că şi-au cam pierdut busolă. Aproape că nu poṭi urmări mingea cu privirea, atât de instantaneie fi sunt alternaţilie dela un om la altul. Oaspetii au passe-uri scurte si fac incursiuni dese spre poarta lui Mocuţa dia fericire bine apărata de rigida bară Zaslău-Sturek.
Al noştri iși revin și dominează. Păcat numal car mingile lui Teucean evitǎ poarta lui LuJvig. Continuarea atacurilor provoaca oaspeţilor dnumin. 24 un hands in careu si arbitrul acordr un 11 metri. Trifu soothează la colł̧ ş̣ umple poarta adversă cu intầiul gol, iar pe coechiperi cu un val de curaj.
Mica mereu in atac, mai provoacă in corner, pe care-1 serveste Teucean, dar Chiroiu trimite mingea la jumătatea terenulul lui lorga II, care prin joc lung cu Mustetiu ajunge la poarta lui Mocuta. In Invalmăseală Mica acordă un corner pe care-1 bate Mustejiu lui

## Acordul dela Paris

cele mai marl stabilimente financiare din Franta. Fondurile astfel constituite sunt destinate plătilor statului, serviciul Datoriei Publice şi plăţilor particulare in conditiuni bine determinate.
Prin aceste aranjamente se constineşle politica adoptată de Românla faţa de toate celelalte tări şi anume că devizele realizate intr'o tară servesc la plăţile de tot felul ce trebuesc făcufe in acea tară.

Ceva mai mult, aranjamentul cu purtătorii prevede că in viltor plătule pentru Datoria Pablică vor avea loc pe mǎsură ce disponibllitaţ̧le noastre în Franta vor permite constituirea proviziunilor necesare pentru fiecare scadenfă。
In ce priveşte arieratele de cupon ce s'au produs dela 1 August 1936 problema a fost solutionată satisfăcător dat fiind că transferul se va relua începând cu scadentele cele mai vechi.

> S. "Románul"

Pierderile suferite de Italia, in lupele din Abisinia ar fi, până la 31 Ianuarie 1936, de 2275 morti. Dar comuntcatul abisinian pretinde a ssil cal numai in jurul oraşului Makalle ar fi fost ucişi peste 20.000 soldaṭi italieni. Tofuşi s'gur că Abisin'a a avut pierderi mult mai mari.

Popescu. Aceaste trimite o minge grea lui Mocuła, care o scapă şi cade, apo Popescu trage în poarta liberă și egalează.
In minutul 40 Teucean mai serveşte un corner, dar direct pe dinafara portii. In repriza a doua jocul reîncepe cu sil mai mare inverşunare. Emotía a dispărut, Cunoaştem pe adversarl. Teucean, care in prima repriză era un jucâtor oarecare, acum este iar nomul fără splină" - fuge de-1 bıgăn-n sperieţi pe Schira și pe Ignuta.
Cu drept cuivânt, căci in minutu 62, o admirabilă minge dela Barcsi este transformată de Teucean. Mica conduce cu 2:1. Peste câteva minute Barcsi driblează pe Cionca şi trimite balonul in bratele lui Ludvig, care cade sil în loc de balon prinde piciorul lui Barcsi, dar acesta predase lui Teucean, care ilariant de comod de odată marchează al trellea punct.
Urmează atacuri alternate, până în minutul 80, când Parducz profitând de vigilenţă puţin adormită alui Haiduc si Sturek marcheaza ultimul gol. Restul atacurior adverse sunt mereu respinse de ai noşstri, astfel că Mica rămâne învingătoare cu 3:2.

Cei mai buni jucătorl dela oaspetti au fost Chiro'u, Maier II, Maier I, Schira, Popescu, Ignuţa.

Dela Mica s‘au comportat foarte bine Bortoş, Nedici, Zaslău, Maier util ca niciodată, Barcsi in plină ascensiune, Teucean bun numai in repriza a doua. Dar mai bun decât toṭ a fost Trifu care a intrecut toate aşteptilirile.

Decât, in acest match omogenitatea caracteristică Micel a fost aproape nulă, mai ales in repriza întâia, care dacă mai dura vre-o 10 minute, apoi cu toată abilitatea lui Mocuta, sfârşitul ar fi fost dezastruos. Dece? Pentrucă lipseşte mâna forte - anteriorul care să coordoneze açiunile personale şi putjin cam egoiste (și ca atari nefolositoare), în actiuni unicel şı sustinute cuminte in comun, aşa cum fi şade bine nobilului sport al balonului rotund.
In orice caz, cedarea de Duminicǎ a Lugojenilor, a fost pentru echipa noastră un mărṭişor de 1 Martie. Bun noroc „Mica" și să nu pierdeṭi nmărtişorul"

## Publicațiune de licitație

In cauza de executare pornita de urmăritorului Dr. Paul Böhm contra urmaxritului Demian Iuon şi Moise Măriuf̣a m . Demian la cererea urmăritului Judecătoria ordonă Licitația executională in baza §§ 144, 146 §̧i 147 din legea LX. din 1881, asupra imo bilelor cuprinse in cf. a comunei Hărtăgani din circumscriptia judecătorie Brad No. Pf. 1474 No. top. 382831/3 parte alui Demian luon gǎlusca cur preful de strigare 2500 Lei, in prot, fund. 1570 No. top. 2559 Casă, curte si grǎdină $\frac{1}{2}$ parte a lui Moie Măriuta c. Demian cu preful de strigare 2500 Lei in baza art. 14 din legea conversiunei creanta redusă 2950 Lei cap.
Fixează termen pentru tinerea licitatiunli In ziua de 19 Martie 1936 ora 4 p . m. în casa comunală a comunei Hărł̣̆gani.
In baza § 150 legea LX. din 1881, conditiunile de licitattie se stabilesc după cum urmează: 1. Imobilele supuse la licitaţie nu pot fi vândute dacă la primul termen nu s'a oferit un pret mai mare decât valoarea redusă cu $25^{\circ}$ 2. Cei cari voiesc să liciteze, sunt datori să depoziteze la delegatul judecătoresc, drept garantie $10 \%$ din pretul de strigare în numerar ori să predea aceluiaşi delegat chitanta de depozitarea judecătorească prealabilă a garantliei si să semneze conditiunile de licitatie (§ 147, 150. 170 legea LX din 1881, § 21 XLI. 1908).
Brad, 17 Dec. 1935 T. Berbeciu m. p. jud. A. Medgy ssy m. p. dir. cf.

## Stiri diferite

Dl. dr. Angelescu ministrul instrucfiei publice si-a prezentat demisia.
Primul ministru se află intr'o situatie foarte delicată.
Nu stim precis dacä demisia a fost primită.

Petrache Lupu dela Maglavit doreşte să plece pe jos la Ierusalim.

Judecǎtorul supleant supranumerar Enea T. Olariu, dela Tribunalul Deva, a fost permutat la Trib. Arad.
DI. Tătărăscu, primul ministru şi d. Victor Antonescu, ministrul finantelor, au primit o delegaţie de inv. în frunte cu d. V. Toni. Delegatia Corpului didactic primar a expus dlor miniştri dezideratele cerpului didactic.

Scandalul Skoda a fost pus din nou in d scuṭa parlamenlului, în urma deciziei Curţii de Casaṭa, prin care, d. General Cihoski a fost achitat.

Zilele trecute d. Gh. Tătărescu à Inspectat ùzinele „Resitia* din Banat. A fost insofit de d. P. Bejan, subsecretar de stat \$1 d. gen. G. Petrescu.

Alegerile partaile din jud. Arad se vof ține in luna Mai.

Ziarul Delly Telegraf anunţă că Marea Britanie in exerciţul anului curent va fabrica 12 avioane săptămânal.
Semne că ră:boiul nu-i departe.
Italienli, dupǎ datele oficiale venite dela Roma, continuă mereu fnaintarea, apropindu-se tot mai mult de capitala tării Adis-Abeba. Negusul, impăratul Abisiniei, ar fi dispus să fnchee pace cu italienii.

In Spania s'a format un nou guvern, in frunte cu seful Frontului popular, care a ieşit învingător in alegerile din săptămânile trecute.

Grosz soseşte aztăzi in fară. Faimosul escroc Grosz Cagero va fi adus în capitala, in seara zilei de astăzi ş̣ depus la Văcăreşti unde i s'a amenajat un „APARTAMENT" porrivit cu ${ }^{\text {nRAN- }}$ GUL* său social.

## Situaţia financiară a Italiei

Dacă se aplică sancțiunea petrolului lucru cert dacả ducele refuză uiltima incercare de conciliere - ea va da efecte abia in Iulie sau August. Dar atunci situația financlară a Italiei va fi atât de grea încât nu va putea rezista efectelor sancțiunilor. \$̦i atuncl va capitula.
Dacă nu va face-o inainte.

## Primul comerciant român in Soviete <br> Cu vegonul cu care a trecut frontiera in Rusia d. Ostrowsky, ministrul micului. <br> Sinuciderea unui notar din Hotin

 sovietelor la Bucureşti, a plecat si d. Samy Sadlgursky, mare angrosist de blănuri din Chişinău. Comerciantul este trimisul unui consortiu de negustori de blănuri care intentionează să reia legăturile de comerṭ din Rusia. D. Sad gursky, este primul comerciant român care a trecut frontiera in Rusia după reluarea legăturilor României cu U. R. S. SCrima dela Tebea
Primarul Tebei d. Petru Tisu, a fost impuscat de gospodaral Ion Barna
Fapta s'a petrecut in imprejurările următoare: Soł̧ia lui Ion Barna a părăsit casa trăind in concubinaj c'un tânăr, ne scapă numele, tot din Tebea Femeia a dat toată partea sa din avere tânărului, Acesta mergånd la locuinta lui Barna - poate pentru a-s lua bunurile in primire, a fost intâmpinat cu focuri de armă, de către lon Barna, care căuta să-şi apere rodu muncii lui din anii de muncă gre dela mina de cărbuni a Soc. „Mica"
Unul din gloante, cắci s'au tras tre focuri de armă, care a lovit in fată pe tânăr a trecut In abdomedul primarului
D. T su este internat la spitalul din Arad, iar celălalt avànd răni mai putin grave a fost pansat la spitalul din Baia de Cris.
Ion Barna, pe care il cunoaştem ca pe un om liniştit și cu scaun la cap, a fost în legitimă apărare.
S'a deferit cazul parchetului.
Administraţia financiară de constatare a dat ordin perceptlei să facă o inspectie inopinată fabricantului de sifoane S. Blum.

Au gls!t la fabricant un litru sirop de zaharină, pentru a fi intrebuinfat la limonadă. D. perceptor Busceanu la amendat cu 30000 lei.
D. Dr. Mlocu a fost numit prefect al jud Hunedoara.
Audientele la d. prefect au fost f'xate Joia intre orele 11-13.

Ana Glurgiu din Birtin a fost mus. cată de un câine turbat.

Miercuri noaptea răufăcători au pus foc clătlor de pae ale locuitorului Petru Stana din Tebea.
Vecinii au sărit in ajutor la timp, lo calizând focul. Dacă ar fi bătut vântul paguba ar fi fost mare. Focul ar fi mistuit multe gospodăril.

## Negusul va lua comanda armatei ?

Addis Abeba 3 (Rador), - Cores pondentul agentiei Reuter semualează cǎ in cercurile palatului imperial domneşte Ingrijorare. Deşi guvernul abisinian declară că nu este măsură sh̆ confirme sau să desmintă ştirile despre victoria italiană din Tembien, se recunoaşte că comunicaţiile cu Nordul tạrii sunt intrerupte,
Impăratul ar fi plecat in spre lacul Ashangl, in fruntea unei armate cuprinzând elita trupelor abisiniene si garda imperială.
Unii observatori neutri cred că daca va socoli că situaflia este desnădăjduită, Negusul se va pune in fruntea armate şi cul îşi va risca și viata şi impărătia intro sforfare supremă impotriva ina-

Hotin. -- Notarul comunei LargaHotin, Consfantin Meica, s‘a sinucis prin impuşcare. Sinucigaşul sil-a tras două focuri de revolver in regiunea frontală şl temporală dreaptă. Cazul s'a cercetat de seful de post respectiv. In urma cercetărilor s'a stabilit cauza acestui gest disperat. Numitul a fost implicat in sustragerea mai multor carnete de identitate dela primăria.

