

## Cuvinte către muncitori.

## Vin Sfintele Sărbători.

Odată cu primăvara, vin şi sărbătorile ei, timp de petrecere pentru tot creştinul.

Dacă pentru timpul de lucru în care, mai mult sau mai puţin Insuşi nevoile ne învaţă cum să sǎvârşim o lucrare oarecare, avem trebuinţă de sfaturi şi îndemnuri după care să ne călăuzim, tot aşa e de nevoie a avea oarecare îndreptare după care să ne conducem in a petrece după cum se cuvine și timpul săbătorilor, când, din pricina neştiinţei şi nedeprinderei în a le petrece cum se cuvine, uşor putem luneca pe căi greşite, pe care apucând să ajungem a ne face neplăceri in loc de plăceri și întristări in loc de bucurii.

De aceia să vedem, în puţine cuvinte, cam cum ar trebui să petrecem sf. sărbători din întregul an, dar mai ales din ale Invierii Domnului, ca astfel după trecerea lor să ne simţim mulţumiți sufleteşte cǎ le-am trecut cu multumire silic cuv fotos; cu calte cuvintes ca nişte făpturi cu judecată și buni creştini.

De regulă zilele de sărbătoare la noi, nu se cam serbează cum ar trebui. Timpul lor nue întrebuinţat cu chibzuială, iar petrecerile ce au loc atunci numai multumiri nu ne lasă multora dintre noj, cum ar trébui. Bunăoară cine nu ş̦ie câte petreceri nu se fac atunci cu necumpătare în mâncări şi mai ales în băuturi, încheiate cu gâl ceve sau alte tăutăţi. Ori, in cel mai bun caz cât timp nu se pierde în zadar, care s'ar putea petrece cu folos moral

Ce frumos ar fi să vezi într'o zi de sărbătoare, ¡venind din toate păttile satului bărbaţi, femei, tinerí sau bătrâni, indreptându-şi paşii cu smerenie spre biserică, care în zăngănitul clopotului fi chiamă duios la rugă! Sau dela biserică să vezi sătenii veseli zicându-şi câte o vorbă bună şi indreptându-se grupuri, grupuri, fiecare pe la casele lor. Si cât ar fi de frumos ca până in vremea prânzului să ştii că fiecare gospodar vorbeşte cu ai săi despre însemnătatea zilei ori despre cele auzite la biserică, în loc să meargă a.şi pierde vremea - cu pagube de tot felul - pe la cârciumi, sau in alte părtị. Cât e de frumos şi b’ne să vezi peste zi cum fiecare se duce sǎ-şi vadă rudele şi să petreacă cu judecată câteva clipe de mulţumire cu ele. Sau, cât e de frumos și vrednic de laudă să vezi pe unii ducându-se să cerceteze, să aj̣ute şi să îmbărbăteze pe nişte bolnavi - rude sau străini - cari din diferite pricini nu au avut fericirea a se găsi sănătoşi ca alţii în aceste zile de petrecere suffetească ; ori pe alţ̦ii să ajute, cu cât le dă mâna - măcar cu o vorbă bună - pe văduve, pe orfani sau pe săracii cari nu pot sărbători şi ei sf. sărbători din cauza lipsei!

Judece fiecare, cât de frumos, folositor și vredniclyde laudă este iarăşi să vezi oameni petrecând cu cumpătare sị linişte, fie numai intre rude, fie la un loc mai multe case de gospodari, iar petrecerea să fie petrecere cu jocuri și veselii măsurate, nu în mâncări şi băuturi peste măsură, nici în certuri sau in ${ }_{\text {。 }}$ clevetiri.

Fără îndoială, fiecărui om dez judecată, ii vor place numai ast fel de petreceri, căci numai unele cajacestea fac pe oricine să se simtă mulfumit în adâncul sufletului său, că a trecut'cu bine şii cu plăcere sf. sărbători.

Astfel să întrebuintăm Ytimpul̃lor și să nu ne închipuim că ele ne sint zile de petreceri nech bzuite. După cum sîntem datori a folosi cu judecată fiecare timp de lucru, tot aşa se cere a intrebuinta timpul cu chibzuire şi în sărbǎtori ca nu din zile de serbare să ajungă pentru noi zile cu prilej spre fel de fel de păcate și nemulfumire.

## O conferintă religioasăla Brad

In acest timp al Postului sf. Paşıt, când fiecare bun creştin ss nizuieşte sǎ-şi facă și o pregătire de ordin sufletesc, parcă se simfea nevoia și unei conferinte rel gioase. De aceea mai mult a fost binevenia conferinta P. C Prot. Nicolae Colan, rectorul Academiei teolog'ce din Siblu, ce a tinut-o Duminică, 29 Martie, in cadrele Despăıı̣̣̂mântului Brad al „Astrei", de sub conducerea Păr. Candin Ciocan, directorul liceului nostru.
Conferinta, care a avut de subiect "Hristos şi tineretul" a fost incadratả inıre 2 cântări, una religioasă si alta patriotică, executate ireprosab'l de corul elevilor de liceu de sub conducerea d prof. Gh. Pârvu.
Parrintele Colan și-a inceput conferinija spunând, că asłăzl frăim intr'un fel de zodie a t' haretului, care mincepe să se manifeste pe toate țưrâmurile mal mult, cloricând, de aceea se şi incearcă să se dea tineretului fel şi fel de indrumări. Găseşte şi motivează că Indrumarea cea mai sănătoasă e de a aduce pe tineret la Hristos şi Evanghella Sa, pentrucă iubirea lui Hristos fată de tineret e mult superioară iublrii părințtilor fală de coplii lor. Când ucenicil L-au intrebat nedumer'!!, cà cine ar fi mai mare in impărăţia lui Dzeu, Iisus a luat un copil de mână ş le-a răspuns: De nu veţi fi ca acest copil, nu numai că nu veți fi mai mari, dar nici nu vefti putea intra în împárătia lui D-zeu. Mântuitorul vorbind aşa, s'a gândit la acea curăţ̧nie sufle tească, ce caracterizează sufietul copilului imaculat, nepǎtat.

De ce iubeşte Hr'stos copilul?
Pentrucă copilul e sincer ca inima de mamă şi Hristos preţuieşle aceastã sinceritate mal mult ca ori ce și a luptat cu lărie contra nesincerilăṭii, făfărniciei omeneşti.
In fine Hristos iubeşte pe tinere pentru entuz'asmul lui. Dar dupăcum in ordinea viefil fizice e nevoie de mult antrenament pentru a câştlga lauril bruintii, tot aşa și in ordinea vietii sufleteşti e nevoie de mult antrenament. Aşa de ex. în acest Post mare antrenamentul consłă din aceea, că ne impunem anumite privatiuni trupului, pentruca spiritul să triumfeze mai uşor. Numal cel ce s'a răstignit cât de cât pe sine îu acest timp, im-punându-şi anumite privaţiuni, numai acela se poate bucura cu adevărat de sosirea unor sf. Paşli creştineşti şi româneştí.

Conferentiarul trece apoi la chestlunea legaxturii indisolubile, ce exista intre creştinis $n$ şi românism. Aşa e de stràns leg ită ideea creştină cu ideea neamalui nostru, fincât nu se poate concepe un român curat, ca să fle necredincios. Poate suntem singurul popor din Europa, dacă nu din toata
lumea, care ne-am naxscut creşt n. Toate popo arele inconjurătoarè s'au născut păgàne și numai ulterior au primit creştnismal. Noi - românii - ne-am pomenit în istorie creştini o:todocşi. Prin urmare acesta este drumul drept verificat de istorle, pe care trebue s? se desfåsoare viaţa tineretului nostru sub baldi h'nul acestor 2 conceptli: român ṣi creştin. Pedagogii zilelor noastre preocupafi de educet'a tineretului prezintă diferite metode educatlve. Niciuna lusă nu e ducătoare la scop, dacă nu se vor călăuzi de principiul bisertcii noastre, care spune, să creşti in scoală şi in vajłă suflete, carl să aibe frica de Dumnezeu şi ruşinea de oameni. - De această deviză ar trebui sả s? conducà statul românesc, ca sa si poata creste cetateni busi.
Conferentiarul a fost ascultat cu atentilunea incordsta sil a facut imprese profunda in inimile auditorului, care $1-\mathrm{a}$ răsplatitit cu aplauze indelungate și cu un cuvànt de multàmita prin Parintele C. Ciocan.
$P_{r}$ O. $P_{0}$

## Programul

slujbelor din săptämâna sfin telor Patimi la biserica ortodoxă din Brad

1. În. Dumineca Floriilor după masă dela ora 4 Sf . Maslu pentru intres poporul.
2. Luni, ora 7 dim . Ceasurile, ora 7 seara Denie.
3. Marṭi, ora 7 dim. Ceasurile, ora 7 seara Denie.
4. Mercurl, ora 7 dim. [Ceasurile ora 7 Denie.
5. Joi, ora 8 dim. Vecernia cu Li turghia sf. Vasile, sfintirea Paştilor si cuminecarea credinciosilor pregàtiṭi, ora 7 seara Denie cu citirea celor 12 Evanghelii.

Vineri, ora 8 dim. Ceasurile Do mnești și Paraclisul Maicii Domnului, ora 7 seara Prohodul Domnului (slujba Inmormântării)
7. Sâmbảtá, ora 8 dim. Vecernia cu Liturghia sf. Vasile. Dupá masà ora 5 Molitua sf. Paşti.
8. Duminecà dimineaṭa :̊a ora 3 Slujba Invierii Domnului.

Parohta bisericet ort. Române
Tren sburător
Pe caxile industriei, Ruşii fac uimitoare progrese.
Ei aus pus in miscare cele mai mari trenuri ale vazduhului: aeroplane legate unul de altul şi care stråbat marí depăstărı́.
Ruşif aus naxscocit ş̣̂ trenuri fxux roate: vagoane carí lunecă pe nişte ighiaburi de oţel şí mişcate cu putere electricá.

## Cum se pun clostile

Cu cât puii sunt mai timpurii, cu atât sunt mai bine plătifịi pe piałă. Puicile din rasele de gaxini imbunătatite, dacă in toamnă au 6-7 luni, inncep să se ouă; puicile dela gaxinile obis̨nuite se ouă mult mai tàrz u. Cum cei mai mulṭi g spodarl, pun acum cloştile pe ouă să vedem ce trebue să facem, ca munca și cheltuiala să f.e mai bine rǎsplăt te.
Cel mai bun loc de aşezat cuibul de clocit, este in casă intr'o cameră mai intunecoasă şi uscală. Nu este bine să punem cloştile in grajdul v: telor sau in coteful unde dorm saur se ouă găinile. Cuibul il facem din ocutie de scânduri sau char o cotărịă, pe fundul cărei punem cenus? sau pufin n'sip, căci acestea impiedecă să se facă păduch1. Deasupra cenuşii p. nem un strat de pământ înerbat sau chiar curat, şl peste acestea punem fân sau paie curate. Ouăle se pun nu mai pe un singur rând, deci in niciun ceaz unul peste altul.
Numărul ouălor dep ñde mărimea clostii: 15--21 bucăti. Luăm s:ama ca closca să nu aibe păduchi, cắci fuge după cuib, sau va umple şi pu:sorii, când aceştia vor ieşi. Cele mai butre closti vor fi gainile de doi ani Odată pe zi se scoate closca la mân-
 după cel mult un sfert de oră, o punem din nou pe cuib. Dacǎ, intâmplàtor cloşca murdăreste ouăle să le spălăm cu putłină apă căldicică.
Inainte de a pun ouăle sub cloşăa trebucs: alese. Mai intâi nu punem decât ouăle mari (sk aibe cel putin o greutate de 55 g .) Mu't crescători se feresc a pune ouă dela pulci, ci numai dela găini de 2 ani : săn ${ }^{\text {ratoase, }}$ mari, frumoase şi carl ştim ca au fácut mai multe ouă anul trecut. Ei au dreptate, cǎcl puicile nu au avut incå timpul ca să ne facă dovada că intr' $\varepsilon$ devăr fac ouă multe.
Ouăle trebue să aibă coaja frumoasă, curată, netedz, fără luciu şi fără pete Ouăle prea mari, cu două gălbenuşuri, nu se pun sub cloşcă.
Când strângem ouă pentru a le pune sub cloşcă, să le păstrăm întrcun loc aerisit, răcoros sii uscat. Deasemenea este bine să facem un semn pe ou, iar ouăle le vom tine o zi cu acest semn in sus şio o alta cu semnul In jos, deci le vom intoarce zilnic. In acest ch p putem păstra ouăle şị două săptămânn până le punem sub cloṣcă.

Satencele noastre calta la lumina lămpli, sau în soare, dacă ouăle au sămân.ă. Dar, aceasta nu se vede decât atunci când spargem oul. Ceeace dânsele vǎd, nu este decât bănutul, adicǎ à un loc cu aer, aflat la capătul mai bont al oului. Cu cât oul este mai
vechí, cu alât bănułul este mai mare in timp ce oul proaspăt are bănuful foarte mic, sau ch'ar lipseste.

După cinci zile dela pusul cloştii controlăm ouăle să vedem in cari au inceput să se desvolte puii. Astfel, luăm un caton de culoare neagră si facem in el o tăetură de mărimea oului. Assezăm oul în această deschizătură şi ne uităm prin el la o lampa aprinをă. Astfel, vedem că ouăle cu sământă sunt limpezi și bănutul este foarte mare in timp ce ouăle cu sămânṭă

Comisiunea centrala pentru aprovizionarea cu seminṭe de primăvará a inceput sà totalizeze cantitałțile de diferite seminṭe și de sumele alocate din fondul de 50000.000 lei, distribuite judetelor
S'au trımis: judefului Tighina, lei 9.500000 , jud-fului Ismail lei 7.500 .000 Cetatea Albı 8.000 .000 - lei. Cahul 7.500 .000 lei. Lapussna 2.250 .000 lei. Constanṭa 1.600 .000 lei. Or hei 250.000 tei. Gorj 500.000 lei. Tulcea 500.000 lei. Vaslui 1.250 .000 lei. Tecuci 700.000 lei. Falciu 750.000 lei. Covurlui 500.000 lei. Somes 500.000 lei. Vlasca 52.000 lei şi Do'j 95.000.

Separat de aceste sume urmeazã a se mai trimite unelor judete unde va fi necesar, noui sume pentru aprovizionarea cu seminṭe de primãvară. Printre aceste județe figureazá Lảpuṣna, cảrela i se va trimite încá un fond de 192.00 J lei, pentru a face fatá cumpàrăturilor.
Din sumele trimire judetelor ară ate mai sus s'a dedus valoarea se-

## Un mijloc contra sobolilor

Deşi sobolii aduc un folos nepretuuit câmpurilor şi grădinilor noastre prin stârpirea unor gândaci şi a larve'or acelora, totuși prin scoaterea roşinoaielor deasupra pământului, prin care mişcă, ràscolesc şi acopăr ureori legumele tinere din grẩdini, iar prin scoaterea acelora pe fânate, împiedicä cositul repulat, -- ei devin stricả cioşi.
De aceia economii cautá fel de fel de mijoace, pentru a se scăpa de ei împlânta soc prin gaaurile lor, ii pândesc pe când scot moșiroiul și cu o sapă î aruncă afarà şi îi omoară s. a. Acum de curând un econom din Germania a pus gunoiu de capre prin gảurile lor, pe cari sobolii nu l'au putut suferi, ci toṭi au fost siliți a fugi ṣi a pảrảsi locul pe care s'au fost încuibat

## Cântă-mi cântecul...

de $\mathbf{~}$. Micu Delabăseşt (Continđare)

- Ionel... Iooneeellil... Iooooneeel. strigă ea înecată de lacrimi.
Dar nu-i răspunse decât ecoul pădurei

Sdrobită de oboseală şi durere, se intoarse acasă. Soarele nu răsărise. Intră în cameră, se desbrăcă și ină-buşindu-şi plânsul în perine, adormi. Visă foarte urât.
Se trezi pe la ora nouă.
„A fost vis, sau realitate? A fost lonel în cameră la mine şi s'a dus pentru toddeauna?

Şi se îndreptă spre uşă. Pălăria lui tonel era jos.
O... da... a fost şl a plecat pentru totdeauna, îsicizise ea, ascunzând pžlăria într'un cufắr. Si prin minte

## Impărtirea semintelor

au o pată mică in m jloc din care pleacă mai multe firişoare cu sânga (se as eamănă unui păianjen. La acest control, ouăle cari nu au sẩmârṭ̆ le luăm, putând fi consumate sau oprite să le dǎm la puişori.
In ziua a $14 \cdot \mathrm{a}$, facem al dolea control, şi in ouăle cu puişorii morți se vede o pat î intunecoasă adesea lipită de coaje. Aceste ouă se vor lua de sub cloşă şi se vor arutica.
In articolul viltor, vom vedea hiana puilor în primele săptămâni.
M. Gâtan
minteior procurate prin Comisiunea centrală şi anume: 12 vagoane grâu, pentru judetele Tighina, Ismail și Tecuci în valoare totală inclusiv transporitul de 675.000 lei. Asemenaa s'au finut in seamá valoarea cantităṭii de 126.500 kgr . mazăre pentru judeţele Ismail, Tighina Cetatea Albả, Cahul, Lăpuşna, Do'j, Vlasca și Constanṭa, care a însumat suma de lei 670,900 .
Comisiunea centrală a mai fícut urmảtoarele cumpărături: 57.360 kgr . lucernă în valoare de lei 2.541.200 și 2440 kgr . sparcetă care a costat 41.480 lei.

S'au mai alocat sume: pentru cumpărarea a 5 vagoane bumbac ce urmează a fi distribuit agricultorilor cu preful de 1 leu kgr., diferenfa urmând ca sả o suporte Statul, diferenfă care reprezintá un fond de 100.000 lei: si pentru continuarea acțiunei de răspândire al culturii zarzavaturilor numai pentru procurarea de seminṭe suma de lei 300.000
"Poşta Tăranuluiu"

## Simi dilerite

Sâmbảtá M. S. Regele a promulga noul cod penal. Printre altele legea prevede pedepse destul de mari beṭivilor și cârciumarilor cari vând bảutură copiilor. Art. 591 spune:
*Se pedepsesc cu 15 zile până la - lună şi amendă de la 500-1500 aceia care fac bae în public, fáră costum, astfel încât jigneşte simful de pudoare publicá!
Aliniatul 2 din articolul de mai sus spune, cà primeşte aceeaşi pedeapsí si macela care se arată în public, intr'o stare de beṭie, ce provoacă scandal, precum şi acela care, cu voinţa, îmbată pe altul, fie procurân-du-i băuturi, fie făcând cu el prinsoare de a bea anumitá cantitate«.
De asemeni e pedepsit cârciumarul care servește băuturi unor persoane mai mici de 16 ani.

Incorporarea contingentului 1936 se va face pe ziua de 20 Aprilie 1936.

B igetul general al statului a fost votat de Camera deputatilor. El are la venituri și cheltueli suma de aproape 23 miliarde lei,

De teama rcsboiului Germanii cari aveau bani depuşi la bảnci, s'au grảbit sì-i scoatá. Dar, aproape toţi au fost refuzał̧i.

In editura „Pámîntul" Calảraşi-lalomita a apărut ,,Nimic despre Japonta" de Neagu Ridulescu. Capitala şi scriitorii vizuti de un fin literat şi un indemănatec caricaturist.
trecu scena din dimineaţa aceea.
Mamăsa o aştepta in sufrr gerie, nerăbdătoare. Se sperie când o văzu in aşa stare.

- Ce ai tu Ancuṭo, de eşti atât de tristă, o întrebâ ea.
- N'am nimica, dragă mamă.

Mama-sa se uită la ea şi lăsând capul în jos, oflă dureros. Ea bănuia mai de mull cal fata ei fi ascunde ceva, fiindsă vedea o schimbare corporală la ea.

- Tu-mi ascunzi o mare taină, dragă Anişoară zise ea ştergàndu-şi în ascuns lacrimile.

Trecu o săptămână, in care timp Ancuța nu făcea altẳ ceva, decảt tot timpul státea gânditoare. Părinţii erau foarte ingrijoraţi.
Intr'o z) la masả, tatăl său î il ze se

- Nu ştiu ce ai tu, dragă Ancuţa,
cx̌ de la un timp eşti atât de tristă,
atât de abǎtută. Ce înseamnă această schimbare bruscă la tine?
De ce nu ne mărturisestl ce ai pe suflet? Da ce nu vrei, când ş̧tii că tinem la tine atât de mult şll eşti singura noastrả mâtgaiere?
- N'aut nimica, dragă tată §' draga mamă.

Aşa e firea mea și inicepu a plârge. Se aruncǎ in bratele mamei sale: mamă, te rog să mă ierţi că nu tl-am spus nimica, să mă iertij, dar eu nu mal pot sta aicla. Vreau să má duc la schit, vreau să mă fac călugărrịă. Regret din suflet că trebuie să mă despart de d-voastră, dar te rog, te implor, ai milă de starea mea sufletească, aveṭi milă de mine, căci mă chiamă o putere nevăzulă

- Vai... draga Anişoară, vrei să ne nenorocesti? De ce să te duci la sch't? Ce nemultumiri ai? Spune-mi mie, in
geraşul mamei și-fi voi satisface orice dorintry.
- N'am nimica, dragă mamă... dar trebue să mă duc.
Ar fi vrut să-i spunả totul, dar n'avea putere.
Mamă.sı vedea si ea ceva care nu sil-1 putea explica aşa de bine pentru fiica ei alât de cuminte, dar n'ar fi putut crede ochilor că-i adevărat, deoarece filca ei avea o creştere aleasă şi mai presus de toate, era o fată serioasă. Și cum ar fi putut să-i spună ceva, când el era un criminal şl ea va fi hulita sil baljocoritå de lume.
Adormi, Mama-sa ieşi din camera ei
şi spuse doar sofului sắu: trebue să fie la mijloc o dragoste; va trece uşor căci o vom trimite la rude.
De ce ascundea adevărul neclarificat?
Cel puţin să-i fi spus bănuelile.
Seara Ancuţa fu deșteptatǎ pentru a
lua masa.


## Duminica Floriilor.

Apropilndu se Mântuitorul de Ierusalim a venit la muntele Mislinilor și trimiłând pe doi din ucenlcii sái le-a zis: ,Mergeti in satul care este inaintea voastrả şi acolo veṭ gåsi o asină iegatả şi mânzul ei ; deslegaţi-o aduceti la mine, şı dacă vá va opri cine-va de a face aceasta, atunci spuneṭi i cá Domnului î trebueşte şi numai de cảt el vå va lása s'o luaţi." Toate aces!ea s'au fácut ca să se împlinească proorocia ce zic: , ,latà împàratul vine la tine, blànd sil sezând pe asină şi pe mânz, fiul celei de sub jug." Şi mergând ucenicii in satul arảtat au făcut dupã cum le-au poruncit lor lsus: au adus ásina cu mânzul şi au întins d'asupra-le hainele lor, iar lsus a sezut peste dânsele: unii aşterneau pe cale vesmintele lor, iar alții tǎind ramuri din copaci le aruncau pe calea pe care avea sí treacă Mântuitorul. Aluaci mulțimea de popor care mergea înaintea sì $\ln$ urma lui sirigá $z^{\prime}$ âcnd : „Ozana ! fiul lui David, b.ne este cuvantat cel ce vine intru numele Domnului, Osana intru cei de sus'

Isus vảzând Ieruṣalimul și știind ce are sả se întàmple mai in urma cu aceastã cetate, a inceput si plângă zicånd: „N'ai priceput și tu (lerusalime) in aceastả zi a ta cele ce-fi sânt spre pace! latã cum, s‘a ascuns de la ochiii tải ; vor veni zile grele asupra ła și vrăjmaşii tăi vor face şant imprejurul taxu și înconjurâneu-te vor bate de toate partfile, te vor face asemenea cu pământul Impreunã cu fiii tài ; nu vor làsa din tine piatră pe piatrả, pen-tru-cả n'ai cunoscut vremea cercetárii tale." După aceasta Isus intrând in templu a scos afară pe toti cei-ce vindeau şi cumpărau fntr'Insul, zicându-le: Scris este, casa mea, casă de rugáciuni este iar voi aţi fácut-o peşterea tallharilor." In amintirea acestor fapte petrecute in viafa Mântuitorului se serbează pânả astãzi de creştini Duminica Floriilor, pentrucă cu flori a fost intâmpinat când a intrat in lerusalim.

Alb.
Dupả o socotealá a ministerului sảnảtâṭii se aratả cả Basarabia are cel mai mare numír de ofticoşi.

Astfel: judeṭul Balṭi în Ianuarie 1930, a avut 822 de tuberculoşi, în Februarie 823 şi în Martie 859. Cahul: Ianuarie 717, Februarie 726, Martie 753. Soroza: Ianuarie 740, Februarie 745, Martie 795. CetateaAloả: Ianuarie 2423, Februarie 2458 şi Martie 2517.

Nu vom mai avea răsboiu nicỉ odată ?

Ziaral , Universul" ne aduce urm ${ }^{\text {a }}$ toarea veste imbucurătoare :
Toate ziarele engleze si germane semnalează in nenumarrate telegrame, senzaţionala ştire, cà fizicianul suedez Trowsö, după indelungate şi migăloase cercetări, a descoperit o nouă gama de unde „mícro" (ultra scurte) menite sa asigure definitiv pacea lumii.

Aceste ",unde ale păcii" impiedicand expansiunca gazelor printr'o influenṭă puternicả asup a staxrii lor de agregare moleculară, fac de neintrebuinţat orice armă de foc, puşcă, mitralieră, grenadă saus tun, şi opresc instantanew, pe ofoarte mare raza de acţune, orice motor cu explozie, ca acel al avioanelor, tancurilor şi al tuturor instrumentelor motorizate de luptă.
Gustaf Trowsö, care de trei aní a lucrat, neştiut de nimeni, intr'un la. borator propriu, instalat la o ferma din nordul Scotieí, a pornit cercetarrile sale find inspirat de lucrarrile marelui savant italian Marconi, care se ocupa de cinci ani de proprietáţile acestor unde, spre a le da insă cu totul altà intrebuintare.
Oilginalitatea descoperirii lui Trowsö constă in faptul că: părăsind cusnoscutul cristal de cvalt, a intrebuintat un cristal de clorural de sodiu (sare de bucâtartic) şlefuit paralel cus axul optic, obţinand un oscilator, care men-

## Bătaie in Parlament

Joia trecutá aleşii naṭiunii, printre altele, ssi-3u incercat puterile fizice, fácầnd astfel puţiná variaţie în viaṭa monotoná a Camerei,
Iată cum s'a intâmplat: d. Marcel Adam și d. Robu, deputaṭi cuzişti au apostrofat pe d. Solomon, deputat nat. t tărănist. Pricina a fost gata. Dela cuvinte grele s'a trecut la lovituri de pumn și picioare. Loviturile picau ca ploaia in capul d. Solomon, in capul d. Robu, etc.

Presedintele a suspendat sedinta. Comisia de disciplină a pedepsit pe deputaţii: Robu și So'omon. Primul a fost exclus dela 10 șidinte, al doilea dela 30 şi d. Solomon dela 20 şedinṭe.

## Cronica Sportivă:

Duminecă, 5 Aprilie, echipa locală de futbol "Mica" va înâlni pe acea din Calan, în joc de campionat districtual. Se ştie cả în toamnả-rezultatul era 5:2 pentru albi-negri, după o luptá aprigă, Cảlan opunându-le o rezistenṭá care le-a asigurat conducerea pânả in jumătatea reprizei a doua, când în mod fatal, trebuia să inving ${ }^{\text {a }}$ cei mai buni.
De atunci gruparea "Călan" și-a intárit cadrele aşa încât localnicii vor trebui să ia în serios partida, spre a nu se trezi cu o supriză neplăcutá, ce nu va putea fi cu nimic justificatà.
Matchul va avea loc pe arena sportivá din Gura-barza, orele $4 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. Trenul industrial pleacă dela Biserica ort. rom., la orele 3 și un sfert. Pânả le începerea jocului cât și în pauză, muzica Societáfii va distra onoratul public. Preṭul de intrare: tribunả: Lei 17.-, peluză: Lei 12.-, Membri liber.

## Programul pentru Paşti

In Dumineca Paştilor, pe arena sportiva "Mica" din Gurabarza, va vení iaraş̧̣í o echipă iugoslavă, să demonstreze frumuseţea jocului de „footbal.", intrucat este stiut ca gruparea A. K. "Sloga" din Vel. Kikinda, ase in formaţia ce o va deplasa la noí, elemente ce intrà in lotul de selecţicune a echipel naționale iugoslave.
De prezent, A. K. „Sloga', ocupă locul de frunte in clasamentul lor regional.
Programul Foot-ballistic va fi. incadrat de cântecele armonioase ale fanfarel Soc. "Mica", de sub conducerea talentatului ei maestru: d. căpitan Mazilu.

Trecu in sufragerie mai veselă ca 'ntotdeauna. Dar vesel a ei era o mască. Mancă fortat. După masă, ca nic'odať, işi luă lucrul § trecu in camera ei. O lumină de bucurie se citia pe fetele párinților. Bănuiala mamei sale se micşoră. Un zâmbet de mamă şi un oftat adânc, fu vorbele ce-ar fi putut sã le spună.

Ancuţa lăsând lucrul dormi, trez'n-du-se pe la ora 2 după miezul noptei. Visase ciudat. Născuse o fetită urâtà. Baba Floarea din Cârpeşti, parcả murise.

Fără nici o hotǎrâre, se îmbrăcă, luă un mic pachet in care avea nişte rufe, luă o fotografie a lui Ionel și deschizând fereastre, sǎri in stradà ṣi se pierdu in Intunericul noptii.

Luna apusese de mult. Un vânt rece de toamnă, bătea nemilos dela nord. Incepu a-i il frig, deoarece avea nu-
mai o roch'e subjuire.
Durerl sfâş'etoare o apuca din când in când. Sะ graxb sa a pre satul Cârpessti, care era la vreo doi chilometri depărtare. Acolo baba Floarea, care ştia totul, o aştepta. Cu mare greutate ajunse. După vreo dou ore de durere, născu un bǎiat.
Până seara stătu în pat. Nu avea putere să meargð, dar se sculă. Trebuia să plece in căutarea lui Ionel.
Sfătui pe baba Florea, că dacǎ copilul va fi descoperit, să spună al cui e. Să-l boteze dacă ea nu se va intoarce curând și să-i dea numele Ionel.
Apol sărută mâna bătrânel, sărută puişorul ce de-abia gârguria şi fáră putere sil cu lacrimi pe obrazi, se pierdu in hasul noptii.

Ajunse la marginea pădurei Merenilor. Se opri sub bătrâtuul stejar, unde se petrecuse scenele dureroase ale
despărt $\dagger$ rei. Incepu sǎ̃-1 fie frică. 0 groazł nebună o apucă, g àndindu-se c'a făcut azes! lucru şi câtă durere vor avea beetli părinṭl, când o vor aştepta in sufragerie dimineata şi ea nu va veni.
„Ce se va intâmpla, nici nu-mi pasă. Tot de-o moarte voi muri", şi inconşlientă începu:

Te-am adorat o viafă intreagă Şi cât eram de fericit... etc.
Merse mult timp cântâtd prin pădure. Cântecul ei era un vaier de durere, era cântecul fatal al vetetei lor.
Un ch:ot puternic, o făcu să tresarǎ. Era un cioban dela o slână din marginea pǎdurei, care nedumerit de cântecul unei famei noaptea prin pădure, deşteptă si pe ceilalţi ciobani să asculte. Câţiva din ei plecară spre locul unde auziau cântând. Dar Ancuta, tăcu, apucẫnd pe-o cărare ce ducea spre

Dupà vreo două zile de mers, Ancuła ajunse la un schit, sdrobltă de oboseală și flămândă, că nici n'o mai recunoşteai. Se rugă să fie primită. Stareţa, cuprinsă de milă, fi dădu de mâncare şi o primi, deocamdată, numai să stea lângă ea ş̣ mai tàrziu, după ce-: va vedea purlările, $8^{\text {to }} 0$ primească definitiv la schit. Ii mai ajută mult şi cerlificatul de absolvire ce-1 avea cu dânsa..

In urma ei pǎrințit au dat telegrame in toate parttile. dar a fost in zadar. Cercetarà toată schiturile, până şi pe acela unde era, dar fu ascunsă de starełă, căreia fi spuse c'a plecat fără voia părnţilor. De durere, mama sa se 'mbolnăvi, căci ce e mai scump ca mama și cine simte o mai mare durere, la asemenea pierdere, ca mama...

## Cronica medicală．

## Anghina pectorală <br> （anghina pieptului）

Anghina pectorală se manifestáprin－ tr＇o durere şi apåsare pe piept，în drep－ tul inimii．In acelas timp，durerea coboarrā şi în braṭul stâng．Bolnavul are senzaṭia accentuatả cả，ain mo－ ment in moment，va muri．Diferifi nervi din jurul inimii（plexul nervos cardiạc）exercitá asupra bolnavului aceastà stare，care dureazả câteva secunde sau minute．
In intervalul dintre accese，bolnavul nu resimte nici un fel de simptom， care i－ar indica boala；el pare sảnátos．
Sunt două feluri de anghină pecto－ ralà：1．Anghina pectorală adeoărată． Aceasta este determinatá de leziuni în arterele coronare（cele cari hrănःsc inima）．Fiind stıâmtate，arterele op－ resc，uneori，circulatia sângelui în cord，liproducând accesul．Deasemeni， inflamațiile nervilor inimii，din cauza nui anervism sau unei pericardite， provoacà accesul．2．Anghina pectoralà falsă．Deși se prezintã cu simptome identice cu cea adevăratá，e cauzatà de simple nevralgii ale plexului car－ diac．Neurasteniile，histeriile，diabrtul， abuzul de cafea，excitantele şi taba－ gismul pot provoca accese frecvente． Aerofagia da şi ea naştere la crize de anghină pectoral⿳亠丷厂⿰㇒⿻土一𧘇．Anghina pecto－ rală este de cele mai multe ori，cau－ zatả de intoxicaṭii．Fie cả ele sunt intoxicafii de tutun，sau ca glicozuria （un fel de intoxicatie cu prea mult zahăr，în diabet）．Barbaṭii intre 45 și 65 de ani，mai ales fumàtorii，sunt expuşi la ciize de anghiná pectoralá， mai mult decât femeile．
Diagnosticul anghinei pectorale e foarte aificil．Excitațiile sufleteşti de orice naturǎ și surmenajul grabesc ivirea accesului．
I ratamentul．In timpul accesului se vor face inhalaţii de câteva picături de nitrat de amyl．Se va pune pe piept muştar sau ghiață．Se vor face injecții cu oleu canforat．Ca måsurà generală，se va suprima，tutunul．La falsele anghine de piept se vor face inhalaṭii de valerianā，eter și se vor trata bolile care cauzeazà de fapt， crizele：neurastenia，histeria，aero－ fagia，etc．

Dr．C．Theodoru

## CINEMA „ORIENT＂

Duminică 5 Aprilie 1936.


EMiL IANNINGS，
GEORG ALEXANDER
RUDOLF KLEIN－ROGGE
Nu de mult a incetat din viaţă，in Bucureşti，un foarte mare bogătas， Jean Mihail，care a lăsat toatả averea statuluí．Ea se evalueaza la peste 200 milioane leí．
Frumos gest．．
Se anunţă că，cu darurile adunate dela credinciosii din tara noastrà，s＇a ridicat，pană la acoperiş，frumoasa bi－ sericả Romanească din Palestina aşe－ zatå pe malul Iordanuluí．

## Scrisoare vărului lon

## oane，

cine țí－a bagat ție
otrava politicei in suflet？
cal tare te－al inalit
sí te－aí instràinat de ai tấi，
măre，Ioane ！
Pentrus cele sfinṭite
gura tile plina de sudalmi
iar plugul ruginit pe glie，
1f̧i plange raxtưcirea ta
cum plâng şí copilaşii tàí ：
＂Ne foame＂．
Cine a legat de tine
blestemul ăsta，măre Ioane？ cả tare te－ai rătăcit la suflet， sif mult eşti umplut de toane．
Scuipà in laturí，
poate tio trece rătǎcirea asta
si spurcatele toane．．．
Poate sal fie om de omenie

> Ioane,
cand n＇o sã－ţí maí cadă bordeirs in spinare ； sii n＇o sä－ti strige copiií：„Ne foame＂ Ioane，
fii om de omenie，Ioane．．
cả nu politica－fti da paine；
nu ea sângeră pe sară，
ci braţele tale，Ioane．
Ioane，Ioane，
sctipa otrava politicei in 1xturi
sit vino－fi in fire Ioane．
＂Bărăganul＂
DV．Ghercalescu

## Cărți și reviste

Un frumos succes in lumea cifitori－ Ior obtin carftile：Escapada de Ion Dongorozí；O ulcica la taica de N ． Pora，Desmosteniţit de G．Atanasius sí Cartea cus minciunt de Ociav Destila．

Talentatul seritor dramatic，d．Vi－ ctor Ion Popa，va tipdrí，in curand， în editura Adevărul romanusl Sfầlează cu fofează．

In editura Alcalay va apare roma－ nul Buna Vestire de Tudor Arghezi．

Tinerefe，este titlul romanului d－rei Lucia Demetrius，care va apare in e－ ditura Fund．Regale．

## 

D1．Dan Petraşincu，autorul roma－ nului de mare succes＂Sangele＂，va scoate in curand un volum de nuvele： Omal gol．

Un prozator de valoare este d．C． Manolache autorul romanului de mare succes ，，Sfânta dreptate＂．
s．

Baxtrânul scritor I．Al．Brâtescu－ Voineşti a tiparit in editura Cartea Romąneas：a volumul：„In pragul a－ pusuluti＂．

Un volum de poexii frumoase，este： Sàracă tară bogată de George Grego－ rian．

Revista „Víaţa literarà＂ocurpà un loc de frunte in publicistica romanea－ scả．Apare in Bucureşti sub priceputa conducere a scritorului I．Valerian．
Zilele acestea a implinit zece ani de aparitite，cu ocazia căreia s＇a dat o agapă unde s＇aus intalnit toțicolabora－ torii．Au fost momente solemne in puţinele clipe ce－au trait la un loc aceşti martiri ai condeiuluti．
Ultimul numaxr din＂Viaţa literara ${ }^{\text {a }}$ aduce prettoase colaborarí semnate de dniif I．Valerian，Gr．Patricís，Nico－ lae Roşu，Mircea Eliade，Mihail Ce－ larianu，Victor Eftimius，Radu Gyr，

Ieronim Şerbus，Margareta Codreanu， Vlaicu Barna（un talentat poet al pla－ iurilor noastre）etc．

O revista foaste buna pentru mun－ citori este＂Poporul romanesc＂care apare la gara Chitila jud．Ilfov．
E una din cele mas folositoare re－ viste pentru muncitori şsí a cảrei apa－ riţie bilunară，aduce numaí lucruri de pret．．Ultímul număr se bucurả de co－ laborarea d－lor：I．Agarbiceanv，Prof． Ilie Gheorghiu，Corneliu Busmeanus，I． G？．Oprişan，I．U．Soricu，Ion Huzum etc．etc．

O recomandaxm cititorilor noştrí．

Numărul pe Martie din revista ，Ra－ za literara＂aduce bogate colaboråri semnate de d－nil：Radu Bucov（M． Dragomires：u）Pavel A1．Macedonschi， Virgil Treboniu，Micu Delabăseşti， Sofronie Ivanovici，Sorin B．Rare§， Valerius Gheorghisu，Vlad Câlugaru，D． Missir，Viorel Manoliu，etc．

O revista folositoare pentru cultura sătenilor este Bărăganul ce apare la Bucureşti sub directía d－lui Tomescu－ Baelu．

Numărul pe Aprile ne aduce bucàţí alese semnate de d－nii：Thomescis－ Baciu，N．Gherculescu，Colonel Oridius Cr＇stescu，Prof，Emil Elefterescu，Prof． A1．Filoreanu，G．Miess Delabăseşti， Ivginer Coriolan Stärnulessu，Locot． Virgil Panteíy，Victoria Gherculescu， Em．Cobzalau，etc．
Remarcåm bucątilie：Educaţia pa－ triotică naţronală de Colonel Ovidius Christescu，Dactilografa fragment de roman，de N ．Thomescu Bacius，DWos Gheorghe Ctocârlan，o dutoasa pove－ stire de G．Micus Delabăseşti，Paştile de prof．dr．En．Elefterescu，Christos a înotat şi Dànut Scripcaral poezí de prof．AI．Filoreanu，La pândà schiţ̣ de N．Gherculescu，poezia Imn，Cul－ talui Patriei de Locot．Pantelí Virgil， etc．etc．

Pàmântul este unul din cele mal bune ziare，ce place oricărui intelec－ tual．Ne aduce lucrări frumoase sem－ nate de d－nit：Eugen Cialac，Dr．P， Samarian，V．Spiridonica，L．S．Belciu， I．Ar．Zaharia，Preot Ec．Gh．N． Ionescu．

Cuvinte de laudả d－lui Cialac，pri－ ceputul director al ziaruluí．

G． $\mathcal{I M} . \operatorname{Db}$ ．

## Glume．

## Călătorie nesigură

－Cu ce－mi garantezi că＿mă treci nevătămat pe malul celălalt？
－Dacă vă ínecaṭi vă dau banii înapoi．

## Amândouă

－Dragã doctore，să ştiu că mor şi tot nu mă las operata！
－Vai de mine，doamnă，una nu se exclude pe cealaltá，vă puteṭi o－ pera şi să şi muriṭi．Nu întrezăresc nici un inconvenient．

## Fără ajutor

－Spune－mi dragă，nu ți－a căutat nici un medic bărbatul înainte de a muri ？
－Vai de el，săracul，s＇a chinuit singur．A murit fărả ajutorul doctorului！

## De unde vin

－Spune－mi mămico，de unde vin copiii ？
－Pái．．．îi cumpără părinţii，puiule． －Ei，nu se poate．Dece au atunci
bogaṭii aşa puṭini copii şi săracii aşa de multi．
－Păi de aia sunt săraci，cả au cumpărat mulfi．

## Identitate de gânduri

－Ce cumsecadeşi serios era pri－ mul tảu bảrbat．Pácat cả s＇a dus．
－Tot aşa spune ssi actualul meu soț．

I－a bătut
－Nu ştiu coane，ce teribil eram eu când eram tànăr．Ce，că mă vezi aşa ？Am bătut un boxer și un şahist．
－Fugi domnule de aci．Cin＇te crede？
－Pái sí vezi şi dumneata．L－am bătut pe şahist la box şi pe boxer I－am fácut turtà la şah．

## La cafenea

－Cum vi se pare cafeaua noastră， domnule？
－Are o mare calitate şi un mare defect．
－Da？Cum aşa？
－Are calitatea că－i lipseş̧te ci－
coarea şi defectul că i lipseşte cafea．

## Generozitate

Mama：－Nu uita drăguṭă să－1 laşi şi pe prietenul táu sả se joace cu sa－ nia．
Puica：－Nu uit mamă，el o duce pânà＇n vârful dealului şi eu la coborâş．

## N＇a citit－o

－Spui cả n＇ai mai citit poema ni－ mảnui？
－N＇am citi－o．
－Atunci de un te ai vânătaia dela

## ochi？

## Servitoare modernă

Cucoana：－Aszultà Maria，să şıi că noi luăm cafeaua la opt dimineața． Maria：（intrată de curând in sar－ viciu）－Bine cucoană．Dar＂dacă？n＇am coborât eu încă la opt，nu－i nevoe sà mà așteptați，

## Precautie

Comisarul：－Aşadar cerşeşti no－ aptea？
X．－Da，domnule comisar．Ziua mi－e rușine．
Comisarul ：－Atunci pentru ce ai nevoe de arme？
X：－Vai domnule comisar，la orele acestea este atât de pustiu！

Dintr＇o scrisoare de dragoste
Scumpul meu，
Te iubesc aşa de tare，incât sunt in stare să trec prin foc şi apă pentru tine．．
Mâlne te aştept la locul ştiut，ca de－ob：＇cei，în cazul când nu plouă．．．

## Partea dreaptă

Un jandarm vede un mos cà trece c＇o sticlă îll mână．
－Ce－ai in mână．
－O sticlă．
－Şi ce e＇n sticlă．
－Vin．
－Pentru cine？
－Jumătate pentru mine，jumătate pentru baba mea．
－Dă－mi mie partea babei d－tale．
－Nu se poate，domnule jandar， partea babsi e la fund．

Articole pentru numărul de Paşti，din Zarand primim până Marţi， 7 1．c．

