## Din trecechinl han mandullui

Nus mai departe decat acum 70 de $\mid$ poporului pe care- 1 condureau. ani, judeţul Zarand era orealitate vie, un organism constient din punct de vedere naţional, care a adus mult bine si nesfarssite servicif populaţiei romanessti din aceasta regiune.
Urmele despre activitatea desfaşuratæ̉ de conluserea romanească a judetulusi Zarand sz våd şit astảzi; n'avem decat să ne gandim la contribuţia pe care prefectul I. Pipos si subprefecţii Francussi Hodos audat-o la infiinṭizrea gimnaziului ortodex:toman din Brad, in prezent licest "Aviam Iancti".
Existenṭa judeţului Zarand se plaseaza in vremuri foarte indepartate, acoperite de negura trecutului intunecos, dar luminatả de faptele de croism sí de luptà pentrus a pâstra specificu! naṭional şi drepturile unui popor de incallcările unor venetici, cu pretentii de stapanfe si condue exe, lis folesul lor, a caxtorva milioane de romant.
Stràmoseş̧tife lăcaşuri de inchinare in sensul ortodoxismului-românes: din Ribifa sil Criscior ale voievozilos Bàlea si Ladislau de pe la anul 1400, pe cari dintele şi urgia vremii le-a pàstrat pannă astazi, sunt cea mai puternică şi nestrax mutatâ dovada despre puterea de creaṭic a suffletului românese din ṭinutul Zaranduluí.

Amintirea voievoz lor dela 1400 ne indrumà cus gândul că eí nu sunt decat continuitatorif inaintaşilos los cus mult maí vechi, a căsor inceputuri sunt de calutat alaturi de inceputurile

Aicí gǎsim argumentele de bază a continusităţii noastre in Arieal, ce trebue sa le infațisăm in orice moment vecinilor noştri revizionişti. In secolul al XV. asupra Ardealului volevodal și prín aceasta şi asupra Zarandului se intinde tot maí mult stax pânirea coroanei ungureştí a regelui Ştefan cel Sfânt. Anul 1526 aduce caderea Ungariei sub Turci, in urma dezastrului dela Mohacs. Vastul regat al Ungariei se desmembrează in treí păsṭi $\ddagger$ Ardealus devedind dela aceasta data Principat autonom sub sureranitatea turcească. Treburile Transilvaniei de acum inainte sunt conduse de Principe ales de Dietă şi aprobat de Sultanul turcesc din Constantinopol. Dista este compus din membrii celor tręi națiuń príyilegiate:

In accastă situaţie raxmâne Ardealul pană la anul 1699 , când piin pacea dela Coslovitz trece sub stăpánirea monathiel Austriace.

In decursul acestur interval de timp hotarele Zarandulusi sunt foaste intinse, astiel un hrisov din 1561 arata pe teritozius judeţului şi oraşul de pusta Gyisla. In veacul al XVIII Zarandul se intindea dela Baiţa peste Brad, pe Valea Crişului Alb, pana la Bichiş, avand 226 de comune cu patru plase puternice: Brad, Halmagiu, Ineus si Zarand.

Cornel D. Rusu

## Conferintă preoteascä la Brad

Preotimea protopopiatului Zarand organizatå in asociația clerului "Andrei Saguna" sî-a tinut obişnusita conferinţă de primăvarà in zilele de 17 şit 18 crt . in Brad sabb preşidenţia păr. protopop Ioan Indzei.
In ziua de 17 crt . dupaz Invocarea Duhului Sfant, s'a facut o dare de seama asupra activitàteí cercurilor religioase in numare de 4, de prin difesitele parohif ale protopopiatulus.

S'a hotarat, in special, organizarea unui pelerinaj maí mare la Maglavit, in vara aceasta.

S'au facut diferite propuneri pentru activitatéa viitoare a despărţămantulut asociatié.
S'a insistat foarte mult asupra educatiei tineretului sita aducerii lui cat mai des la biserič.

După masỉ s'a oficiat vecernia sí paxtintele V. Floruṭa a predicat. A urmat martturisirea tuturor preotilior.
In ziua de 18 crt. s'a celebrat Sf. Liturghie inainte sfintita de un sabor de preotic in frunte cur par. protopop Indsei. A predicat părintele I. Biradu.

In decursul Sf. Liturghii s'aus cuminecat toṭi preoṭii, cantarefii depe sate sii o parte din ostaşii Domnului venitit pregatiṭi special pentru primirea ace stei Sf. Taine.
A urmat apoi maí multe discuţiuni de ordin administrativ in casa cultusrala a bisericei punandus-se - in special - bază unui fond de ajutorare reciprocaz.

Db.
Examenul pentru definitivat începe la $\mid$ Aprilie
Ministerul instructiunii a cerut telegrafic tuturor revizoratelor şcolare sã-i comunice numaxrul candida ṭilor inserişi la examenul de definitivat al invăłáa torilor. Numarıul invăţatorilos va fi comunicat separat de acela al conducâtoarelor grádinilos de copii.
Dupà primirea acestor date, ministerul va fixa centrele şi comisifle de examinare.

Examenul va incepe fa I Aprilie.

## Sărmană lineretă!...

Cus mare grestate am putea fi optimistif, in situatía de astrazio. E prea cruda realitate, e prea tristă soarta tineretuluí.
Mite de absolventí ai liceelor ssi universitattilor, ce vor face maine? Care e menirea acestuí tineret? Care e chemarea ?
Nu este zi lăsata de D-reus in care cotidianele sá nus integistreze sintscideri din cauka mizerié ce-o duce tineretul. Nus este zi in care să nus inregistram sinucideri de ordin sentimental. Nu este $z i$ in care sax nu auzim cum in centrele mari, mai ales in capitala, se formează cete de cleve şi elevi pentrus a da lovituri nocturne. Te cuprinde mila cand te gândeşti la educatia aceluí tinezet, care aruncả fara şovaize uniforma şi imbracand hainele nopṭi, s: furisceazả pe strǎzi, sparg magazine, iar mai tarziu, in anturajul ofeméfor de moravurí uşoare, 1 ̧̧i ruincazá sănâtateâa:

A fácut cineva o statisticã a bolnavilor de boli venerice? Nus ştim dacă avem o asemenea statistică, dar credem ca ne-ar ingrozi. Se spune ca in Danemarca, la o populatie de 3500.000 locuitorí, nu se gảsese nici 20 de bel. navi de bolí venerice. Pecand la noi...
Sărmană tinertctǎ!... Sărmane tineret!..
Cinematografele cu filme obscene, sporturile exagerate si cafenelele vos ruina tineretul.
Se iaul diferite măsurí de indreptare,
dar nus vedem nici o schimbare.
O foarte bună revistà culturala, ne afuce urmatoarea informatic: ,,politịia oraşului Constanța, în urma hotărârei Ministerului instrucţiunei publice a luat măsura arestărei zilnice a elevilor și elevelor găsite pe stradă la ore târziß din noapte şi cari... din neglijentă nu-şi vor fi schimbat uniforma.
Eleve și elevi ai şcolilor secundare dela București, au fost dovediţi alcătuiți în bance, cari vindeau obiecte de furat şi 'mpărteau pro dusele int e ei.
Pânả când nu vor fi luate cinematografele şi sporturile exage. rate din calea şcolarilor și cluburile politice din calea profesorior generaţiile care se ridică amenín tã viitorul României"
Iata o bunà dovadá.
Dar cine a uitat asasinarea avocatului Eusebits Popovici? Cine au fost autorih, decat elevi de liceus din capitala, fili unos oameni de elítả?
Tinetetule lasat in parasire sit e foarte dureros.
,,Vremurile noastre au nevoie de oameni, in cari principile cele vesnice ale adtvărului si dreptălei să stee neclintite ca stauca", zice marele pedagog Vitotino da Felle.
Ce ne facem cu tineretul? Unde ne sunt pedagogiis?
Dati-ne tineret sit vom avea totul..
G. M. Cetină.

## Răsboi sau pace?

In urma sedintelor tinute de delegaṭii țaxrilor semnatare a tratatuluí dela Locarno, se pare ca situaţia se imbunatateste. Ba unele ziare ne asigurả că ,,nu vom avea răsbot".
Ulimele stiri venite dela Londra, potrívit caroza Germania este declasata de catre consiliul Ligiil Naţiunifor egala celorlalte puteri ca si tritumful in conferintăa a tendinţei care a impus moderatía şi calmul in hotarraxi, denotă că pasiunile au fácut loc bunului simt.
In urma invitárilor făcute, Germania va trimite delegaţi $\mathrm{s}^{2}$ ia parte la con-
silius Societăţei Naţiunilof. Aceasta inseamna cả Germania a acceptat hotaxrarea luatả de Consiliul Societăţii.
S'a ţinut o şedinṭ̊ secectă care a durat 4 ore. Punciul de vedere al reprezentantulus Franţeí a fost susţinut cus vigoare de d. Titulescu in numele Românici, de c. Rustis Arras in numele Turciei, d. Litvinov in numele Rusiei Soviet ce, d. Beck in numele Poloniei side d. Garcia in numele Spaniei.
Depinde care va fí rezultatul. Surprize putem avca in orice moment...

Negocieri de pace intre Italia și Abisinia
Delegații celor două tări beligerante se vor întâlni la Djibuti ADDIS-ABEBA (Rador) Timisul special al Agentleí Havas anunṭă :
D. Aftwork, fostul ministres al Abisiniei la Roma a plecat la Djibuti, spre a incepe negocierí directe de pace c'un reprezentarit al givernului italian. Contratis primelos stiri cari anuntaserà cal d. Afework ot áuns la Diibutí şi va continuia calaforia, trimisul Negusului va rămâne io capitala So-
maliei franceze, unde se va 'ntâlní cu d. Liverati, trimisul guvernului italian, care va sosí la Djibuti, avand desigur - misiune asemănătoare din partea Italié.
In cercuri bine informate se confirmă cảd. Afewoik ar fi primit o foarte Importantă misisne din partea guvernulus abisinian in momentul cand

## Duras.aste de animale

Creşterea animalelor este o ramură legată slrâns, printr'o firească Inlăntụuire, de agriculfură. Ea se face pentru a folosi vitele ca animale de muncă sau plăcere și ca animale de speculă. Firele vieții plugarului se impletesc cu acelea ale vitelor sale; de aici s'a născut dragostea adâncă pentru aceste folositoare fiinte din jurul gospodărie..
Mulţi din plugarii noş̧ri însă nu numai că nu inţeleg să ingrijească b ne vitele 1or - adevăraţi tovarăşı de muncă şi suferinṭa - dar le tratează cu cea mai mare cruzime. Iţi vine să plângl de durere când vezi plugari bătându-şl vitele ş̣ trântind injurături cari tree hotarul omenirel.

Trebue sà se ştie un lucru: Acolo unde dragostea pentrux animale este adânc înrădăcinată în sufletul crescătorulut, această ramurà - cresterea vittelor - este intr'o stare infloritoare. Este şi această mlădiṭă de largă inteelegere, un secret in cresterea animalelor.
Ca orice lucru, ea trebue sà fie să-
dità intr'un aluat sufletesc, unde sà-şt inalfe coroana brodată cu proaspeft mugurit de tubire.

In plămădeala sufletească a copilului, in acest rǎzor girgå̧, să Incercăm a împlínta sământła dragostei de animale. De multe ori copiii işi arată această dragoste prin mângâierea animalelor din curte : datoria noastră este de a lucra pentru lărgirea acestei incăperi, pentru cimentarea fundamentului ei.

Temelia plugăriei noastre suferă adânci prifaceri pentru a face fał̧ă cerintelor noui, cari ajurg din ce in ce mai stărultoare. In această nouă aşezare a agricultarii, vitele de tot felul se vor bucura de mai multă atenţie, de o mai largă îngr jire.

D:agos'ea de animale este o primă latură care va ajuta in chip hotărltor imbunătătirea cond țiunio o: pentru cresterea vitelor noastre.
„Poporul Românesc" G. ŞICLOVAN

# Angajarea supusilor stràini în întreprinderi 

## Comunicatul ministerului muncii

Ministerul Muncii, Sănătăłtii şi Ocrotirilor Sociale aduce la cunoştinţa intreprinderilor de orice fel şi patronilor:

1. Că nu pot tine sau angəja in serviciul lor salarlaṭi supuşi strǎinı dacă aceştia nu posedả livret de exercitarea profesiei ca salariat vilabil:
2. Că nici un supus străin nu poate exercita o profesie pe cont propriu fáră a poseda livret de exercitarea profesiei valabil (roşu).
Aceste livrete se eliberează numai de Ministerul Muncii sau de inspectoratele regionale ale muncil.

Contravenienţii vor suferi tigorile legii pentru proteguirea muncii indigene (publicata in Monitorul Oficial din 3 Aprtlie 1930), care prevede următoarele sanctıuni:
Amendă dela $5000-10.000$ lei de f ecare supus străin, iar in caz de recidivă cu amendă de 20.000 lei pentru orice intreprindere sau particular dovediţi cab au in serviciul lor supuşi străini cari nu posedă livret de exercitarea profesiei sau posedă asemenea livrete perimate, ori eliberate pe numele altui patron, decât acela in serviciul căruia se găseşte in prezent.
Amendá dela $10.000-20.000$ lei, iar in caz de recidivă cu amendă de lei 40.000 pentru orice străin doved.t că exercită o profesie pe seama sa sau

## Cântă-mi cântecul...

## de G. Micu Delabăseşti (Continuare)

A doua zi, au yizitat locurile pitoreşti de unde lonel avea frumoase amintiri.

Ce amintiri!... Ce zile fericite şi lipsite de grijl erau atunci!..
Au vizitat lacul, unde isi făcea baie zilnic in tovărăşia altor prleteni ai copilăriel.

An vizitat câmpul pe unde păşteau boii şı caii, cu atâta dragoste. In faţa fiecarrui loc cu frumoase amintiri, li venla sǎ se descopere sis sà se'nchine ca 'n fała unei toile. Dar feecare luc - atât de poetic - era schimbat, era pustiu parcă şi nu mai avea farmecul de altă dată. Se simfia ruşinat in fata floritor $\$ 1$ holdelor de grât. Pierise farmecul de altax dată... Se opri la o fântână, unde dăduse primul sôrut Virgin e , drígălaşa fatả a agentului
in tovarrăşie cu alte peısoane fară a poseda livret de exercitarea profesiel pe cont propriu sau având un asemenea livret perimaf.

Acceptarea bonurilor de impozite şi lichidarea arieratelor
Bonurile de impoz te, al căror total se r.d.cl la aproape 450 milioane lei, se vor bucura, in cuisal anului 1936, de aceleaşi drepturi ca și titlurile de rentr ale împrumutului de consolidare.

Din informatiunile primite dela ministerul de finante, bonurile vor fi acceptate într'o anum tă proport e, care urmeaza a se stabili prin legea ce se Intocmeşte, la lichidarea restantelor de impozite din exercitiile inchse anterloare datei de 1 Aprilie 1934.
După aceastá dată, adică pentru exercittile 1934-35 şi 1935-36, bonurile de impoz te nu vor mai avea curs, intrucât, datoriile arierate ale Statului vor fi lich date in numerar.

Se vor pufea face, totuşi, şi pentru aceste exercif̧ii compensaţii in bonuri de impızite, in cond $\ddagger$ unile pz care urmează să le slablească ministerul de finante.
sanitar din localitate - astrozzi studentă la consenvator - $\$ 1$ pe care o iubise atât mult!.
Ce amintiri și ce emopii din acel moment!..
Fata il iub.a mult şi parcă o vede, cum, cu o multime de flori in mână, se odihnea pe o piatră de lângă fàntâna şi care, cum l-a vǎzut, i-a aruncat florile in fajă... El a cuprins-o de m jloc sii a sărutat-o. Apoi au stat mult timp lângă fântână, el finând-o pe genunchi ş1 spunându-1 vorbe dulci... S. câte nu şi-au vo bit!... Planuri pentru viitor, căsatorie si câte altele. Dar au d spărut ca şi frumoasele vise nocturne, odată cu farmecul copilăriel.
Numai amintirea arde ca o candelă si tine trează acea vreme inmormântatả In sicriul uitărei...
Au stat mult timp la fàntână, mai a'es că mai veni un prieten scump al acelor timpuri.

Tineretă, poezii

de G. Tutoveanu

Nu de mult, $d$. G. Tutoveanu, seninul poet al brazdei, cum sugest. v il numeşte marele critic $M$ hail Dragomirescu, m'a'nunfa, printr'o scr soare, din care s'au publicat câteva rânduri in acest ziar, că va trimite volumul de poezii "Tineretã". L-am aşteplat cu neržbdare, deoarece acest volum s'a bucurat de un mare succes in lumea cifitorilor.
Nu târziu după aparite a fost tradus in rusoşte de d-rul B. Axinoit şı alături de alte poezii, a fost tradus in nemteşte de A. Flachs,
Toate poezille din el sunt de-o gingăşie şi graţie de neîntrecut. Inceputul volumului il face printr'o entuziastă chemare către tineri, la iubire, cântec şi viaţă, din care cităm ultima strofă:

Cantafi acum, că'nlargurile vietii
Cat tin in zări campitle aride,
Numai odată foile'şi deschide,
In vici slăuita floare-a tineretii.
Poezia „Primăvara" aré strofe îrvăIu'te inti'o Ca'dǎ g ngăşie ș̦i fra̛gezime:

Când vioła e atât de frumoasă,
Păcat să pui patimi jrau,
Copilă cu ochi de cicoare
Şi plste ca spicul de grâu.
Primăvara! Ce nume scump şi sfâat pentru nol!... NI se umple ochii de lacrimi când s'ṃṭm mirosul de primăvară, când simfim torentul de tinerete sii o viatảa nouă se revarsă petntinsul firii. Atunci sufletele noastre intineresc, iubirea, sfanta ubre infloreşte și ni se deschide paradisul visului etern. Numai atunci finfa iubita o simțm aproape dz noi şi emoționaţi fi sorbım nactarul de pe buzele de fragă.
Sil atuace ne'mbatarn de frptura dornicá a fecioarel, căci poetul néndeamnǎ:
$T e$ du atunci să te-adoarmă la
Sub bolta de crang inflorit,
Cän abuciumul vremii trăi-vor
Doar clipele'ncari-am iubit.
Iar acum, sufletul cuprins de fericire, ne va'nflorl pe buze cântece de primǎvară :

Cântă cucule, şi-mi spune
De noroc ssi de iublt;
Lumea 'nireagă să răsune
Sub vazduhu 'ntinerit:
A :eastă poezie émbrăcată in haina cea mai aleasâ, mai curată şi mai clară „ca un fagure de miere ${ }^{\text {ts }}$, cum spune marele poet Eminescu.
Alexandri, care mai mult ca ori cine, $\mathrm{a}^{\prime}$ ateleles că sdevarratele si nepretuitele comorl se ascund In poezia sufletului poporan, ne spuee : „Românului îi place când vine primăvara cea veizie, a

Vorbirå pånă seara tâtz u, poves-tindu-si, cu duiosie, toate scenele din trecut. Ionel plângea, căci pleca pentru totdeauna de pe acele locuri si totul era pustiv, totul era strein...
Unde era sburdalnicul lonel de altă dată, t nereł̧ea de altă dată, copilul răspătat al zefirului primăvăratec ? ! ... Copilărie... uitată și acoperită cugiul giul negru al uitǎrei, şi pe care n'o va putea răscumpăra cu tot aurul lumei...
Toate parcă au fost vise nocturne, ce se pierd odată cu deschiderea ochilor.

E ora 12 In gară, tatâl, mama sị fratele, alăturı de cei doi caxlători, asteaptă plini de emotii, sosirea irenului.
„lată-1 că vine, zise Ionel" şl mama sa isbucni in plâns. Cei dol işi luară rămas bun si: se pierdură în zărı necunoscute.
se intinde pe iarbă, a pocni din frunze a se scălda'n lumina soarelui sitn aerul parfumat al crângului",
Aceasta-i simflirea curat românea scă.
O porz'e a cărel versuri vorbesc inlmei şi entuziasmei $z$ 各, nu numai pe cei tineri, ci și pe bâtrâni, e „Ridicaţi-vă paharul", din care - din lipsă de spaţiu - reproducem numai o parte:

## Lăutare cântă-mi hora

Zbuciumărilor de foc,
Si le spune tuturora
De 'ndrăgire ssi noroe
Lasă coardele să plangă
Şi să râdă‘n voea lor,
Toată jalea să ne-o stanğă
Si nelin:sste si dor
Aceiaşi maxestrie și frumusete e sij'n ,,Sub şstreaşina pădurii", „Cântau şi stelele", „Acol J", ,La nuntax", "Printre plopii troeniti", "Ea coase" etc. etc. Mai ales in "Vreau să uit":

Mier $l$ ̆, flueră-mi odată,
Viers adanc, făr de stäpân,
Să se nărue uscată
Frunza codrului bătran
Și aşa, niciodată nu te mai saturi citind poezile d-lui Tutoveanu.

Regretàm că spaṭul restrâns al acestei modeste gazete nu ne permite a vorbi mai mult şi a sp’cui mai multe strofe din acest volum.

In literatura noastră, cantecul, poezia lirică cea mai simplă, in care se concentrează o at tudine sentimentală, un s mftimânt vesel sau trist, exprimat in mod sabt 1, are ca maestru pe St. O. los f.

Geo ge Tutoveanu, prin posziile din acest volum, ne reliefează sentimentele fireşti, de iub re, pline de-o gratie aleasă, astfel că poate sta alături de losif.
G. M. Db.

Când a apărut omul pe pàmânt?
Intr'o peşterả din provincia engleză Semerset s'a g st scheletul unul om care, după evaluările savanţ̧lor, ar fi trăit acum 80.000 de ani. Majoritatea antropolog for sustin astěz cil antichitatea rasei noas're nu atinge 100,000 de ani. Scheletul omului găsit in peştera din Avglia poate fi considerat, aşa dar, ca apartinand primelor fiinte oineneśti apărute pe pământ.


Pe peron, tatăl şi mama \şi ş̧terg cu mâna lacrimile ce se furişau abondent intre gene

Pe sus norii de toamnă aleargà neobositị pe imensa câmpie cerească.
Un stol de cocoare trece pe de-2supra gărei. Bătråna mamă se uită după ele și-şi şterse lacrimile zicând: „Se duc si ele, tot In directia In care s'a dus Ionel". Apoi se suiră in cărufă şi porniră tăcuti spre casă.
III.

Cum a Imbrăcat haina mil tară, pentru Ionel au inceput greutăţile inerente vielei de cazarmă.
D n cauză că era o fire recalcitrantă, Inceput să f.e rău privit de superiori lucru ce-i aducea pe fiecare zi tot mai mari greutăti. In indărătnicia lui, spunea cả e bảiat invèţat şi nu trebuie să-i facă mizarie și să-1 pună la corvezi. Ii mai scotea el la raport, dar totul se agrava.

## Instalarea noului preot gre.catolic Madan loan in comuna Bucureșci (Hunedoara)

Duminică in 15 Martie a. c. după săvârșirea serviciului divın care sa oficiat de călre P. S. S. Par. Protopop Radu A:gust $n$, ajutai de fostul ad tor al acestei patoch i P. Cristea şi de noul Părinte Madan Ioar; de fał̧ă filind un număr destul de mare de credincloş carl au venit la acest laxcas Sft. de in hinare, pentru a salula cu plecăciune pe noul lor păstor.

După explicarea şi tălmăcirea Sft. Evanghelii care sa fâcut de câtre vrednicul Păr. Protopop Radu, care a rosit cu multă evlavie şi însflett re Evanghel:a zilei, după care recomandă şi predă credincioşlor pe vrednicul şi tânărul păstor Madan loan un fiu al plaiurilor noastre, care la tândul său salută modesta turmă ce ia fost fincred ñală cu salutul Dumnezeesc „Pace

## Stiri diferite

Generalul Dumitrescu, fost comandant al jundarmeriei, a fost condamnat la un an in hisoare pentruabuz de autoritate.

Prin aceastí pedeapsa nu-şi pi rdo nici gradul şi nici drepturile politice.

Muncitorii agricoli, in grupuri dela 5 inşi în sus se bucurà de $75 \%$ reducere pe calea feratá, in calatorii dela un loc la alful, pentru muncł.

Bolnavii de artero-sclerozá, bolnavii de inimà şi nervi, copiii cari au viermi intestinali, sunt pou țuiṭi sá mánânce usturot (ai). Farmaciile au inceput sá facà felurite preparate cu usturoi, spre a inl tura mirozul greoi. Insa cura de usturoi este mal folositoare când e luat pe cale naturala.

In Norvegia o lege de curànd întocmitá, dà drept temeilor care au urmat teologia, sả se preoteascá.

Intrucât şı la noi sunt fete care urmeazı teologia, se aşteaptả legea care sà le dea dreptul sa se preoṭeasca. Fereasca D-zeu.

## [

Cooperativa *Adonis* din Cluj, Str. Manaştur Nr. 3, aduná felurite plante medicinale şi seminṭe. Raspunde la orice intrebare a cultivatorilor, dacá se trimit cheltueli de poşta.

Proectul de lege pentru lichidarea datoriilor fiscale cu titluri de rentá a fost remis, eri, Consilului Legislativ.

Dela un timp se certase c 'un sergent, un oltean ce ştia mai mult să 'njure. La scos de câteva ori la raport, dar pe urmă vai de el.

Câte culcări nu făcea cu el seara In dormitor, il punea de făcea bocancii la toti gradații, ba şi la cei mai prost soldat din companie, il punea de fắcea broasca in râsul tuturor, iar după ce sdrobit de oboseala zilei şi cea suplimentară, se culca.
Sergentul se ducea la patul lui şi striga „avioane inamice", după care Ionel trebuia să se facă nevǎzut sub pał.
Apoi frecatul pe jos prin dormitor şi diferite vu'garitãti ca: raportul la becul electric : „ss tråiṭi d-le bec, Imi vine dracii să plec", sau la sobă : „să trăiṭi doamnă sobă, de militărie sunt tobă ${ }^{\text {a }}$
„Suferă omul o zi, două, o lunnă, dar zile nenumårate? B.ne, mă voi ăs buna, îşi zise el".

După aceasła prea cucernicul Păr. Piotopop prin cuvinte innălıătoare, if predă crucea cea Sft. a lui Cristos ca semnul b’ruintei precum şi Sft. Evenghelie pe care le pimeşte ca mu'ta insuflet re.
Urmează apoi Paxr. Cristea. cere in cuvinte alese se adreseaza colegului său precum și credinctoşitor sy̆i care până mai eri au fost păstoritịi de dânsul, § le muljumeşte de tot concursul ce 1 -au dat până in timpul prezent.
Apoi noul Păr. salută şi multumeşte Prea Cuccernicului Păr. protopop, pt. că a binevo t dea lua parte la fotroduccrea sa in această parohe, urmånd apol luarea socotilor B sericeşii prin dresarea unui proces verbal.
N. A.

Eri a inceput plata salatiler funcfionarilor publici pe luna Martie.

La Banca Națională au fost conceoiați 72 funcționari inferiori și oameni de serviciu. In cursul acestei sảptàmâni vor mai fi concediaṭi încả 120 de functionari.
Numai cá s'a 'nceput concedierea dela funcţionarii inferiori. Se va ajunge și la functionarii superiori care incaseaza lefuri grase?

## (20

Cancelarul Hitler ameninţ̧j pe Mussolini c c) daç voteazà sanctiuni contra Germaniei alunci nu-l va mai aproviziona cu petrol și fier.
Sancṭiuni la sancțiuni... şi aceasta soune mult.

## O nouă minune

## la Maglavit

De mult n'am mai auzit veşti despre Maglavitul minunilor.
Zilele acestea un surdo mut anume Goga Radinovici din com. Sbara jud. Arad, dupà trei no sṭi petrecute în post și rug̉ciuni, la locul sfânt sịi a recapatat auzul şi-a putut pronunfa cuvintele scumpe: ma-mi și ta-tá.
Nebun de fericire el merge prin sate și povestește minunea s=vârșită.

## Pentru Plugari

In sedinta de Luni a delegituiei economice a guvernului s'au luat frumoase màsuri care vor məti vânzảrile de porumb și mazáre ptste hotare.
DI Ministru Sassua aràtat cà aceste douả articole sunt foarte cảutate in
alte tảri.
Prin aceste màsuri, produsele agricultorilor se vor bucura de simṭitoare s oriri ale preturilor de azi.
Frumoasa ini iliativà!

## Colțul vesel

## Aplauze

Nu de mult a fost ofrumoasă şezatoare in localitate, dată de elevele scoalei primare Publicul sati\&făcut de reușita sezătoarei a aplaudat furtunos. Niculescu Felicia a recitat o porzie si seara fu întrebatr̄ de mama s3:

- Dragă Felicla te-a aplaudat publicul când ai spus poeza?
- Da... ce-i acela, aplaudat, mămico?
- Adič̌, au bătut din palme.
- Da... au b:tut..

După câteva zille, Felicia vine foarte supărată dela şcoală.

- De ce eşti supărată, dragax Felícia

0 intrebă mamăsa ?

- Am fost obraznič̌a şi doamna m'a aplaudal...


## Durerea Turcului

Se povesteşte cá era odată fntr'un sat, un Turc, căruia fi murise de curând sotia.
Oamenii, văzându-1 mereu trist, incercau in tot chipul - de câte ori il intalneau - să̌-1 mângâie.

Unul intro zi vǎzåndu-1 tot trist, if zise : Nu mai fi tot trist. maxi Turcule căci și noi ne vom duce unde este sotita ta - când nì-a sosi ceasul câci nimeril nu va tră aici pe pământ cat va tine lumea!.
Ia taci din gară, mải Române, răspunse Turcul.

La mine nu trist că a murit femeer; la mine supărat că n'am cu cine culcal.

## Din grabă

Un Ungur a venit cu niste treburi la Bucureştı şi findcă a brodit o zl când era nu știu ce mare adunare in capitala tărei, hotelurile erau injesate de lume. Bietul Ungur abia a gasit un pat intr'o odaie cu un preot.
Când să se culce, Ungurul chiamă pe portar şi-1 spune ca a doua zi să-1 s coale la ora 4.
Apol se culcǎ la jocul lui ; popa adormise de mult.
Dimineata vine portarul şıl scoală pe ungur cu noaptea ' $n$ cap, cum a fost vorba la ora 4.

Grâb $t$, cum era, dă să se îmbrace cât mai repede; si mai din juţealる, mai din pricina intunerecului, somnoros cum era, luă hainele popil.

Când să iasẳ, trece prinfała oglinzii şi rămânâcd loculul uluit, strigă supărat către portar:

- No vite mare la tine. Eu $z$ is se scoale pe mine şi tu, sculat pope!

O încercare de furt nereușită Individul Mihe! Toader din com.
Crisan in noaptea de 12-13 Martie Crijan in noaptea de 12-13 Martie şana avànd zece chei false și o daltá pentru a sparge casa de fier. In timpul când vroia sá deschida uşa dela camera unde era casa cu bani, a fost auzit de femeia de serviciu, care a dat alarma.
Au venit mai mulfi locuitori cari l-au prins înảuntru si finut pảna la sosirea jandarmilor. In urma cercetărilor ficute de seful postului, numitul a m rturisit fapta în înlregime. Cu actele dresate a fost inaintat parchetului Deva.

## Nu e reclamă! <br> Eun adevẵ! O nountafe sevzatională Incălzirea cu sobe de teracota

Cus acest ncus sistem de sobe de teracota, cus o cantitale
de 10 kg . lemne, se face o incalzire suficientă pentru 24 de ore. Incălzirea se face repede și căldura se mentine!


> IGNATLE VERTES
> maestru de sobe
> PETROSENI, Str.A. Vlaicu Nr. 7.

Gândul răsbunârii, îl ch nuia in orice moment. Nu găsea nicl o metodă ds răsbunare şi-apoi legle sunt foarte aspre in armata, fałă de respectul ce trebuie să-1 portii superiorilor, fie el cine-ar $\mathrm{f} /$ in civilitate.
Umbla zle 'ftregi robit de gândul de a se rảsbuna şi de a fi iarăşi in libertatea pe care a iubit-o atât de mult.
E toamnă. Mai avea vreo două sẳpt³mâni până la eliberare, Primi, poate, a suta scrisoare dela Ancuţa. Cuprinsul ei 11 făcea să facă multe ilegalităṭi şi să scape mai repede. Ce gånduri sinistre se incarnase in el !...
,Totul e strein, frunzele ingălbenite de zilele toamnei, au carzut. Parcule gol si trist. Lipsa ta e o durere ireparabilă. De-ar veni mai repede ziua eliberăreı"... ii scria Ancuta.
O frumoasă zi de toamnă. Un soare frumos ce pàseste trist printre fugar-
nicii nori de toamnă. Ionel fácuse vreo trei zile de inchisoare, tot din cauza sergentulul.
După ce-a ieşit din inchisoare şi-a cerut voie în oras,
S'a dus la o cârciumă sì-a băut până noaptea pe la ora 11 . Se 'ntorcea spre cazarmă... Beţia î ajunsese și mergea pe şapte cârrări. „Acuma să-mi iasă inainte idiolul de oltean, să-i arăt eu", zise el scotłând cuffitul din buzunar.
Nu merse decât vreo sutà de paṣi şi ajonse pe sergent, care era şi mai beat. Ajingând in dreptul lui, trecu inainte.

- Cama... ra... de..., dece nu saluiţi, strigă sergentul isbindu-se de un stalp de telegraf
- Mai salută şi tu, răspunse Ionel, intorcându-se către el.
- Culcaṭ… Calcǎ-fe dobitocule, crucea s! biserica maxti. Acesta-i res-
pectul ce-ai invăłat să-1 ai fałă de superiori, sill apucă de haiň̃.
- A, d-ta ești invătalule; Marin Ion cel mai deşłtept din armata română și-i dǎdu o palmă.
Ionel il isbi intr'un sants. Sargentul se scula şi scoland baioneta, se repezi la el. Atunci Ionel il isbl din nou si-1 Iuă la bx̌taie. Răcaetul lui nu putea fi auzit, findča scena se petrecea in câmp, regimentul fiind la vreo cincl chilometri de oras.
O bǎtaie oribilă, Ii astupă gura cu batista sill bătu, pànă ce bietul seıgent nu mai putea nici vorb:
Apoi dispăru.
A doua zi sergentul fu găsit in zgonie. Il duse la spital şi după vreo două ore de delir, muri.

Ionel fug'sa. O groază nebunà îl cuprinse ia gåndul că a bàtut un superior și mai ales mortal.

# SIP(1)T 

Campionatul districtual de football

## C. S. Lonea învinge Nica 2-0 (1.0)

Din matchul de campionat de Duminecả, echipa nosstrà scortivà, a ieşit înfrântã, nu de echipa Loniei, cu care jucase, ci de fluerul d-lui arbitru Barabas - Vulcan, secondat şi de fanioanele celor doi arbitri de linie.

Zic de fuer, pentruca ai no;tri erau impiedecafi regulat la 20 m tri depàrtare de poarta adversă de fluerul arbitrului. Incorectitudinea şi pirtinirea arbitrului a alimentat conduita Loniei ssi asa agresivă dela inceputul jocului, deslàntuind din partea aces. teia o continuă și biņeorganizatá brutalitate. Numai aşa putea câzitiga prin pârtinire şi forfa brutalà.

Dacả arbitrul ar fi fost corect ssi ar fi pus la lozul lor pe cei agresivi, jocul ar fi fost o manifestare sportivà din care Mica ar fi lessit sigur cel pațin la egal cu Lonea, dacă nu chiar învingatoure. Cáci tânăra noastrà echipà, educatá cu unicul s:op al s,ortivit $\}$ ţii pure, este de obicei omogenă in aparare, iar in atac, de o elasticitate caracteristica aşa zisei tactice latine - cu actiuni foarte pericu.oase pe extreme, - dar toate acestea cu o condiṭie: arbitrajul si fie just şi impartial. Pentruca, indatace impartialitatea devine evidenta, sportul pur este deplasat ssi jucatorii noş̣trii deceptionaţi de atitudinea incorectáa arbifrului se deslâneaza și acṭioneazı fiecare de capul lui, aparându-si doar trupurile de loviturile gratuite cari şitiu ca nu vor fi sanctionate.
Latá de ce, ai noştri, cu toatả minunala comportare a liniei de halfi și a fundaşului Sturec, încheie Dumineca trecuta cu douá puncte pierdute, 22 picioare lovite și raslovite şi în plus cu obrazal desfigurat al bravului Nedici.
Dealifel in urma atitudinei arbitrului și a "Loniei", conducerea clubului nostru a contestat matchul. Dacả va fi admisi contestatia, noua disputa a matchului va avea loc pe o arená neutrà şi cu rezultat, ieşit numai din sfortatrile echipelor, iar nu din bunavoința arbitrului.
In clasament conduce tot Mica la un punct diferenṭá.
N. L. S.

Clasamentul districtului Valea-Jiului


Seria II.
Vulturii Textila-R.G.M.T. 1-0 Ilsa - C.A.T. $2-0$
Rovine Gr. - Craiu Iovan 1.0

## Clasamentul Diviziei A.

| C. A. O. | 14 | 8 | 3 | 3 | $26: 18$ | 19 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Gloria | 14 | 8 | 2 | 4 | $34: 26$ | 18 |
| Ripensia | 14 | 7 | 4 | 3 | $40: 26$ | 18 |
| Amefa | 13 | 6 | 4 | 3 | $21: 18$ | 16 |
| V:nus | 13 | 6 | 3 | 4 | $31: 20$ | 15 |
| C. F. R. | 14 | 7 | 0 | 7 | $34: 29$ | 14 |
| Chinezul | 14 | 6 | 1 | 7 | $29: 39$ | 13 |
| Juventus | 13 | 4 | 3 | 6 | $22: 24$ | 11 |
| Uictoria | 14 | 4 | 3 | 7 | $28: 38$ | 11 |
| Crissana | 13 | 4 | 2 | 7 | $25: 28$ | 10 |
| Un. Trico'or | 14 | 3 | 4 | 7 | $31: 40$ | 10 |
| Universitatea | 15 | 1 | 1 | 9 | 18.35 | 9 |

(2)

## Un caz inexplicabil de peinviere

Profesorul dr. Montin care a tràit orasul invecinat spre a se convinge $^{\text {and }}$ multă vreme in India povesteşte urma. torul caz explicabil de cat numai prin credinṭa spiritiştilor cari susstin o a doua revenire a noastră pe pămant.
Esoina acestuí caz este o fetiṭì de 7 aní din Lahora (India Britanick) născuta in apropiere de Pantslib dintr'o familie mahomedana. Copila era veselă, voioasà ca orice fetitả de seama eí. Deodata ea deveni gânditoare, melancolică şi incepu sa vorbeascà ca o femeic adultă.
Copila susținea intr'una cả ea a mai fost odată pe parmant şi iṣi aduce perfect aminte toate amaxnuntele din prima eí viaṭả. Ea sustuine câ e soṭía unuí Indian dintr'un orăşel invecinat
 eí băzbat.

La inceput paxrintiif nu luarả in seamă vorbirea copilei ba lṣi battea joc de dansa. Dar gluma se ingroaşă. Copila devení din ce in ce maí tristã, mai melancolicǎ. Medicul chemat a sfatuit pe părinţi si ducả copila in

## Stiri din Zarand

La locuinṭa primuluí şef minier dela soc. "Mica" Petrosan Níc. din Crişcios (Valea Morii) in urma unei percheziţii domiciliare facuta de secţía de jandarmi Brad, s'a găsit in una din dependinţile curţei lui, minereus in valoare de 8000 leí.
$\mathrm{Cur}_{\mathrm{u}}$ actele dresate, a fost inaintat parchetului.

## Ultimele stiri

DI. AI. Lapedatu minisirrul cultelor sí-a prezentat demis:a. Nu se ştie precís dacă va fí acceptatã.

Ministerul finanţelor a trimis o circulară tuturor percepţiile din ţară prin care face cunoscut ca in vederea lichidarel debitelor curente si restante, toate pasuirile se anuleaza.

In Monttoral oficial de astäsi se publicẳ decretul pentrue chemarea subb arme a ctg. 1936, care oa fi incorporat la 1 Aprilie crt.

DWarele bärbat de stat grec Elefterie Venizslos a incetat eri din diaṭă la París. Intr'o scrisoare din alttmele clipe adresată unui prieten, a scris:
,IRĂIASCĂ REGELE GEORGE al II-lea".

Mobilizare industrială
Ziarele ne anunț̣ă cảa s'a ținut la ministerul de industrie sil comert a doua conferinţa a mobilizarei industriale, la care a particifat sit d. Dinu Brătianu.
S'aus examinat posibilitatyile de productie ale fiecarrei industrii in parte, pentru a putea fí cunos:uta capacitatea de producție in eventualitatea unei mobilizări sau unui råsboí.
In prezent se lucreazax la intocmirea unor tablouri in care să se inscrie potenţialul de răsboi al industriilor, pen trus a se cunoaşte realmente cát va putea lucra pentrus rasboí sí cat pentrus populatiza civilla, fiecare industric.
poptiafia civila, fiecare industric.
Vineri urmeaza sà se constitue
teva sabcomisiunif, care sâ puna la punct lucrările realizate pana in pre$z e n t$.
singura de prostia vorbelor ei. Acum se intampla ceva foarte ciudat.
Cum fetitia sosi in gară, ea care nus vǎuse niciodatà acel oraş, recunoscut sträzile sii se duse deadreptul la locusința acelui indian pe care-1 pretindea că a fost sofful ei. Inainte de a intra in casa acestuia, ca descrise exact, cate incăperi sunt, cum sunt impărfite, ce mobile sunt.
Ea incepus să povesteassă nenumàrate intimitata̧i din viaţa indianuluí, incat acesta rax mase inmărmurit.
Ceva mai mult! ea vorbi despre scrisorile ei ce eraus introo casata sit pe care indianul nu o maí deschise dela moartea soţiel sale.
Indianul raxmas e convins că această fetiṭă este fosta soţie ssi voí să se logodeassă cus copila care era ha varsta de 7 aní. Pârinṭli mahomedani fanatici se opuserả şí smusisera cu forṭa copila lor dispàrutả din locuinṭa fo. stului ei soṭ.

Gr. Bărbulescu- Oâlcea
"Bărăganul"
Consiliul Societàţii Naţiunilor a ținut şedinṭă pannă asta noapte tarzius. S'a examinat un proect de acord general. S'a hotărât a se maí tine o nouă şedinṭă,
Se anunţă cả s'a realizat un proect simfitor.

Oraşul Washington este complect inundat de apa.
In tot oraşul apa s'a ridicat la 3 m . surprinzand sute de funcţionari in birouri, apa venind cu o mare repexiciune.
Aus axmas fara locuinţe 38.000 de familii.

Guvernul Cehoslovac va depune in sedintı 1 Camerii douax interesante proecte de legi: Ua proect pentru apårarea statului şi unul pentru a se pedepsi cu moartea toate cazurile grave de spionaj şi in timp de pace, atât pentru militari cât şi pentru civili.

Ultimile stiri sosite dela Londra, ne anuntă că Germania nu-şi va retrage trupele din Renania.

In timp ce se anuntă negocieri intre cele două ţări beligeraifte, pe frontul de sud a Inceput bombardamentul avioanelor si artileriei italiene.
Toate concentrările militare abisiniene sunt urmărite şi bombardate de av'oanele itslicue.

Semne bune pentru pace!.

Capsule pe linia ferată Arad - Brad

- Mare panică între călători -

In seara zilei de 16 1. c. s'a făcut mare panică între cǎlătorii trenului care circulă intre Arad-Brad.

Trenul care soseşte seara la ora 11 in Brad, după ce a trecut sta̧tia Hălmagiu, deodată s'a auzit o bubuitură mare, și se opri în loc. Cǎlătorii au sărit speriaţi din tren. Dar spre mirarea tuturor se constată că nu s'a 'ntâmplat nici o nenorocire.

Cazul s'a 'ntâmplat in felul următor: dela un conducǎtor de tren - la tren de marfă - în ziua aceea, a furat cineva capsulele din buzunar, cu cutie cu tot. Conducătorul, crezând cǎ e numai o glumǎ a cuiva n'a spus la nimeni. Dar când s'a aflat cauza imediat a fost anuntat postul de jand. din localitate.

Din cercetările efectuate, s'a constatat,
> ca doi indioisi din comuna recină au furat capsulele din
> bazanaral conducàtoralat sit
> le-atu asezat pe linia feratä.

Indivzii în cauză se aflau la câţiva metri aşteptând rezultatul. Trenul a ajuns in staţia Brad cu 15 minute intârzere. Cazul a fost innaintet parchetului.
S. 1.

Cǎsniciile scotiene dela

## Gretna-Green

Se ştie că pe baza unui vechíu privilegius in mica localitate scoțiană Gretna-Green, se putea incheia o căsătorie prin simplul consimṭământ al celor doi parteneri, formalitatea cununiei fiind oficiată de un meşter ferar.

Gretna-Green era ţelul tuturor perechilor romantice, fugite de acasă.

O personalitate marcantă a biscricei scoţiene, d-nul Hutchinson Kokburn, a ţinut recent o cuvântare prin care condamnă aceste căsătorii, arătând că in majoritatea cazurilor dau căsnicií nenorocite. El cere ca aceste cununii să aibe loc măcar in faţa a doí martorí şi să fie trecute in termen de trei zile la registrul ofical al stărei civile.

36 milioane muncitori se vor pronunța asupra situației actuale.

Sefii partidelor muncitoreşit din toate farile Europ i au ţinut o şedinfá unde au participat 36 milioane de muncitori europeni pentru a discuta asupra situatiei care decurge din atitudinea Germaniei.

Citiți isi răspândiți
,,Zarandul"

