Red. resp. CORNEL D. RUSU
A pare in fiecare Joi
lei anual, 6 luni
100 Iet anual, 6 luni
Institutiuni si ban
Institutiuni sis bănci

## De știut pentru cetitori

Zarandul este un nume care ne produce in suflet o adâncă venerał une o dragoste nemărginită, faţă de treculul atât de glorios, de croic, al acest i regiuni. Dar pe lângă acest sentiment de recunoştinṭa faṭă de trecut, amint!rea Zarandului deştcaptă in sufletul zarandeanului și a orlcărui românn o deosebilự mândrie natională, o puternică fortă și neinfrântă vointa de a urma linia traditiei, prin luptă, pentru realizarea idealului marilor înaintaşi din aceată parte a tării. Nevoile acestel regiuni, lipsurile si posibilitatile de solutionare le cunosc ssi le pot cu mai mult realism patrunde, in mod firesc, - băştinaşii. Acest adevăr şi această credinṭă ne-a determinat, pe un grup de intelectuali localnici, de a lua sub grijă această gazeta. Pentru viitor fi vom indrepta paşi pe drumul traditional-istoric al regiunii, prin idela națională şi creştină, scheletul de beton armat al trecutului şi al viitorului Românief. Cu acest gând chemăm alături de noi, pe ori ce bun român, care are de spus, s'au de gândit pentru binele şi progresul populatiei din Tara Motllor. Paginele acıstei modeste gazete sunt deschise pentru oricine. care răspunde personal de cele scrise, fără ca ideile expuse să implice propritu zis conducerea ziarului. Nu vom da sub nici un motiv acestei gazete directia unui partid politic. Vom servi in mod conş̧tient causă naţionala, aşa cum ne impune porunca vremil pe care o trăim.

De incheiere 引inem să precizăm in mod categoric, nu suntem angajaţii ni:mănui, nu slujim pentru nimeni, decăt pentru causă românească şi credinţa străbunğ.
Cu credinŭ in D-zeu vom merge Inainte!

Gornel D. Rasu

## DI. O. Goga a fost numit profesor la Univ. din Cluj

Parlamentul a votat o lege prin care DI. Octavian Goga este numit profesor la Universilatea din Cluj. Nu se putea un dar mai de pre! pentru Universitatea Ardealului.
DI. O. Goga a fost primit in audiență la M. S. Regele.
DI. A. C. Cuza a fost primit Sâmbăta in audienţa la M. S. Regele.

Au mai fost primitio in sudienty la M. S. Regele pe ziua de 3.-IV. Dnii: Gh. Tâtărăscu prim ministru, Dr. C. Arghelescu ministrul instrucţiunii, V.ctor Antonescu ministrul finanṭelor, I. Inculet min'strul de interna, Ugo Sola ministrul Italiei la Bucureşt', I. A. Basarabescu si M. Popovicl fost ministru.

Dorim cititorilor noștri sǎ petreacǎ sãrbătorile Sff. Paştí în deplinax sảnaxtate și muiţumire sufletească.

## De zilele Invierii.

Trăim zile de sbucium şi nesiguranță sub adierile dătătoare de viaţă ale primăverii. Lumea aşteaptă infrigurată și trecerea acestui moment de criză ca să respire uşurată, amăgindu-se cu ideia unei linişti, care să-i asigure trăirea monotonă pe mai departe a vieţii. Dar acest sbucium ne îndreaptă gândurile spre vremuri de altădată, când paşnici, tăcuţic şi molcomi ne aţinteam mintea spre lucruri mai inalte cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Invierii. Inchipuirea ne poartă cu ani în irmă în vremuri de obștească bucurie, când sufletele se simţeau mai vesele în lumina făcliilor de Paşti, Nu erau grijile de astăzi, nici gânduri speriate de nesiguranţa zilei de mâine, căci tot omul se bucura de viaţa trăită in pace și belşug.

Se cade totuşi ca Sărbătorile Invierii să ne prilejuiascǎ momente de reculegere, intoarceri spre noi inșine, opriri pe loc din sbuciumul sau liniştea vieţii pentru a adânci rosturile noastre ca indivizi şi neam.

Şi ce prilej de meditaţie, de evocări şi de indemnuri aceste zile ale Invierii!

Mintea ne poartă la acel eveniment de răscruce al Istoriei, când in suflete, prin actul cel mai important din viaţa lui Iisus, se deslănţue o transformare nemaipomenită, dându-se vieţii un sens şi un rost, neintrecut, pentru toate vremurile şi pentru toate locurile.

Minunea Invierii are atât in gloata nenorociților lumii vechi, cât si în straturile cele mai de sus un răsunet ce răstoarnă din temelii toate concepţille despre lume şi viaţă, aducând o inviorare şi o renaştere sufletească, dând un ideal neîntrecut omului, înclinat prea mult spre cele pământesti : aspiratia spre desăvârșire spre a atinge celălalt ideal transcendental : viaţa de dincolo de mormânt confirmată tocmai prin acest act suprem din viaţa Mântuitorului.

Mântuire personală dar prin ridicare sufletească pe treptele celor mai frumoase simf̦iri și desăvârşiri spre a ajunge la lumina de necuprins a divinului ce ne înconjoară și ne copleșeşte. De aci entuziasmul de nedescris al primilor creştini, de aci elanul spre prefacere sufletească şi perfeç̧iune, moment nemaiîntâlnit dealungul veacurilor.

Invierea dar costitue piatra cea din capul unghiului a noului gen de viaţă ce s'a răspândit în lume prin lansarea învăţăturii neintrecute a Divinului Iisus, căci după spusele lui Pavel, Apostolui Neamurilor, dacă n'ar fi fost învierea, zadarnică ar fi fost toată propovăduirea ssi totul s'ar prăbuşi ca o clădire de carton. Dar ce edificiu mai trainic poate fi decât învăţăturile Creştinismului, ce sfaturi şi îndemnuri mai frumoase pentru desăvârşirea şi înălțarea vieţii şi ce ideal mai înalt de ridicare şi prefacere sufletească, de dinamizare a tot ce e mai frumos şi înalt pe linia imponderabilelor sufletului omenesc! De aci prefacerea şi înoirea sufletelor, de aci chinuri şi suferințe ca tocmai prin cảlirea în cele mai grele torturi corporale sufletul omului să se curăţe de toată sgura inclinărilor şi deprinderilor rele şi sǎ se înalțe pe scara progresului sufletesc şi social.

Căci o inaltă şcoală este şcoala suferintii, recomandată şi aplicatả de Creştinism atât in persoana Divinului Intemeetor, cât şí a aleșilor săi imitatorí și a gloateí ce a ştíut să se rídice intr'un elan de inălţar: spre sublimul ideilor şi faptelor creştine.

Suferinţa este dar mediul cel mai prielnic pentru triumful unei idei măreţe și jertfa pentru această idee este garanţia Impărății spiritului, aşa cum a inţeles-o Cresstinismul și cum o ințelege orice suflet setos după adevărul, binele şí sfinţenia vieţii, așa de frumos proectată intr'o lume de ideal și desăvârşire.

Si Invierea Domnului este triumful celei mai frumoase idei ce s $^{\prime}$ a aruncat cândva in omenire: idea creștină, şi suferinṭele Calvarului precum și spiritul de sacrificiu al Divinuluí Mântuitor sunt nimbul de glorie ce incoronează și garantează triumful ei. Căcí se pare a fi o lege a sufletuluí omenesc, ca Iumea să se imbunătăţească prin suferinţă și prin spiritul de sacrificiu, pornit din marile räspunderí morale ale cugetului şi conştinţei umane.

Şí in adevăr Istoría se repetă şí această lege sufletească ișí găseşte aplicarea in timpuri şi pe tărâmuri diferite. Trăim vremuri grele ca indívizi, dar mai ales ca neam. Ideia crrştină și ideía naţională atât de strâns legate dealungul sbucíumatului nostru trecut, se găseşte la strâmtorare. Toţi fariseí şi cărturarii vremurilor noastre, străíni și instrăinaţi de neam, caută s'o inăbuşe şí s'o inchidă in mormântul ideilor umanitariste, internaţionale şi comuniste. Sí grele sunt suferinţele ei sii sbuciumate sunt timpurile de astäzi pentru neamul nostru, iarăşi la răscrucea vremurilor.

Continuare in pag. II-a

## Zarandul nou

S'aprople lupii de statul nostru, frał̧i Zarandeni! Lupli din pustele Rusiei sovietice. Imbrăcaf! in piele de miel democrat. Ce e altceva: frontul plugarilor, frontul popular, antifascismul, Roata?
Ni-se taie obrazul de ruşine, când ne gândim la elanul cu care la 1918 am format aici in Brad Regimentul lui Horia, la insuflefirea, cu care la 1904 sfidând urgia ungureascax am ales de deputat pe Vasile Damian, la tot trecutul atât de bogat in manifestări de viaţă românească a Zarandului şi apoi ne intoarcem la alegerea din urmă.
Cade in alegere prefectul judefului, omul care a facut pentru judet mai mult decât toti prefectii la un loc din cel 20 de ani din urmă, - cade profesorul universitar S. Dragomir, o g'orie a ştiinjei şi fală a judeţului, nu prinde la minierii noştri prest glul lui Octavian Goga, speranta de mântuire pentru ziua de mâine a intreg Romànismului şi din intâmplare chiar presedintele societžti i lor!
Şi reuşeşte omul, care a dat mâna cu Blum, cu Ze'ger, cu Groza, cu Ciangăii, candidatul frontului jidanosocialist popular, care si-a renegat tot trecutul său dela Tr buna poporului de odinioară.
Lupii comunişti socialişti au intrat in Staulul nostru, - avem datorintă să ne strângem rândurile şl să-l alungăm. Iatà pentru-ce un grup de intelectuali localnici ne-am adunat in jurul asestei gazete a vrem să-i dăm o nouă viată.
Nu ne legăm de nici un partid politic.
Partidul nostru este numai neamul românesc, din care zarandenii, - Moţii dela izvorul Crişului alb au format si formează o ramură atât de viguroasă.
Programul ni-e simplu. Vom apăra cu vechea Indâtj re credinja strămoşască, vom lupta să ajungem stăpâni in casa noastră, să ridicăm Zarandul la nimbul ce l -a avut pe vremea lui Pi poş, Hodoş, Frâncu, să ridicăm viaţa economică a ținutulul la nivelul cuvenit după bogătlile, ce le are. Vom curăti neghina din grâul nostru.
Bǎieşil ținutulul, neamurile noastre apropiate, la noi vor gaxsi cåldura frătească pentru alinarea tuturor durerilor sil nu la "toṭiilş̧ti", aduşı de vânturil şi plăt ţi de Internaționala jidovească.
Le vom dovedi cu fapte.
D-zeu aşa să ne ajute!
Dr. I. Radu

## Din durerile minierilor

Aceasta gazetar prin programul ce și 1-a fixat vă imbrătişa cu deosebită căldură chestiunea munctorilor din regiune. Orice durere şı dorintă dreaptă şi intemeiată a muncitorilor minieri va găsi un sprijin. După cum suntem informati nna din cele mai mari nemultumiri este chestiunea obligativitătli duratei de serviciu de 35 ani, când alte categorii de ang ${ }^{\mathrm{j}} \mathrm{j} 4$, lucrând in alte conditii, se bucură de trecere la pensie chlar după 25 ani de serviciu. Poate ar fi 0 chestiune, care ar trebui Poate ar if o chestiune, care ar trebui
cu mai mare atentiune cercetata si cu mai mare atentiune cercetată si
soluṭonată intr'un mod mai omenesc. soluţonată intr'un mod mai omenesc.
Asupra acestei chestiuni vom reveni.

## Ce ne cere Hristos?

Acum una mie nouă sute treizeci şi şase de ani, lumea a avut cel mai mare motiv de bùcurie, căci Fiul lui Dumnezeu apare între oameni, care se înrăutățiseră aşa de mult, încât nu mai erau în stare să revină la calea cea adevăratả prin forfele proprii. Bucuria lumii, în spetă a evreilor, a fost de scurtả duratả, izbucnind la intrarea lui lisus î Ierusalim, când 1-au întâmpinat cu osanale, întâmplare pe care noi o serbám la Florii. Bucuria n'a durat mult, căci acelaşi popor la câteva zile îl răstâgnesc. lisus vine în lume, căci Dumnezeu promisese aceasta primilor oameni la izgonirea lor din raiu si vine atunc când oamenii nu mai voiau sả pàrǎsească păcatul nici la stảruinṭa și ameninţăriie prorocilor.
Vina cea mai mare a acestei stări sufleteşti şi trupeşti păcătoase, o poartả desigur întregul popor evreu, dar mai ales conducảtorii lui: fariseii si cảrturarii, care nu cereau altceva decât fapte îndeplinite conform legii, fácute de cele mai multe ori numai de dragul de a fi lăudat de cei din jur. In faţa acestor stảri de lucruri, vine lisus sả implinească legea veche, nu s'o strice pe ea. El vine sá cearả fiecăruia, sá facă binele cu tragere de inimă, nu de dragul de a fi laudat de alţii.
Conducătorii poporului iudeu însã așteptau un Mesia, adică pe trimisul $1_{\text {ui }}$ Dumnezeu, nu ca sả le îndrepte legea, la litera cảreia ei ṭineau aşa de mult - cum ţin dealtfel și astâzi, -- ci ca să-i scape de sub jugul Romanilor, care-i subjugaseră, poate tocmai ca o pedeapsá trimisà de Dumnezeu pentru păcatele lor.
lisus însá - blândul şi bunul lisus - n'a venit sả răsfoarne vreo putere pământească, vre'o împảrăţie asupritoare, sau să scape pe alta de asuprire, ci a venit ca să ajute oamenilor sẳ se desfacả de pǻcatul strẳmoșilor: Adam şi Eva, a venit sá arate poporului iudeu cum trebue sǎ îndeplineascá legea lui Dumnezeu, datà lor prin Moise. El n'a venit deci, osă sirice legea' ci să oîmplinească pe ea". El n'a venit pentru onoruri lumeşti, ci pentru înfáptuirea împărăției lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta, dar care va realiza prin indreptarea oamenilor din lumea aceasta. Indreptarea a înfáptuit-o prin învătăturả şi propoveduire in timpul celor 3 ani de viață printre oameni si. mai ales prin patimile pe cruce pentru păcatele lumii - nu ale Sale, - cảci El nu avea păcat şi însfârşit prin "Inviere" ca incoronare a acestei îndreptări. Pácatul lumii a trebuit sá fie, cât se poate de mare, dacă numai Fiul lui Dumnezeu 1-a putut curma și numai cu preţul vieftii Sale.
Iatà câteva împliniri ale legii vechi pe care le propovedueşte Hristos.
Legea veche îl obliga pe evreu sả iubească pe Dumnezeu pentru frica de pedeapsǎ ; lisus îi cere creştinului ca să L iubească ca pe un Pärinte atolbun, atoţ̦iitor, atotştiutor, care ingrijeste cum nu se poatelmai bine de fiii sâa, mult mai bine decât un pảrinte lumesc. Dumnezeu e Parintele care a cheat lumea cu tot ce existâ in ea, dàndu-o spre folos omului, cảruia i-a cerut să nu se depirteze dela calea Lui: dela Adevăr şi Bine.
Evreul era obligat să iubeascả şi ajute numai pe deaproapele său de acelaşi neam cu el, adicà numai pe evreu; creştinului însả i-se cere să iubească pe orice om, indiferent de
bogảtie, sărăcie, rang etc., ba mal mult i-se cere să-şi iubească şi pe duşmanul sảu. În legătură cu aceasta rugam pe fiecare din cititorii noştrii la citirea prezentelor rânduri, să cugete ce greu e, dar ce înàltător pentru un om să-și iubească duşmanul. Rezultatul iubirii duşmanului e totdeauna bun, căci el, duşmanul dezarmează, se ruşinează și-şi cere iertare, când va observa cà tu în loc sả te răzbuni, îl vorbeșli de bine.
Spre a nu ne părea prea grea această faptá, cerem fiecảrui cititor să incerce aceasta prin deprindere zilnicả, începånd dela iubirea duşmani lor celor mai mici, pânã la a celor mai mari. Va afla fiecare atunci, ce inảltare şi mulłumire sufleteascả rezultá din această depindere. Despre aceastá iubire a dușmanului, lisus nea dat cea mai bună pildá, când s'a ugat lui Dumnezeu pentru pãcatul ceior ce-L rȧstigneau.
Curōłenia sufletească şi trupească sunt conditiiile principale ale uni cresstin. De aceea lisus ne pretinde: să nu minţim, sà nu furảm, sà nu trà ìm in fảrádelegi, sả nu vorbim pe altul de rău, sả nu fim mândri, sả nu ucidem, căci nici-o faptă din cele pomenite aici nu convine nimănui. Deci să nu facem altuia decât ceeace ne place și nouả sả ne facả altul. Acestea dealftel sunt ordine, sunt porunci care izvorāsc din însuși sufletul omului ca scântea divinả - aşa că pentru a cunoaste ce e bine si ce e rău, nu trebue să fi învàtat la scoalal. Aceastà cântãrire a faptelor e sảditả în sufietul fiecarrui om.
'Dåca suftetul "e scầntee divinà, a tunci cum se face cả omul pàcătuește? Råspunsul e: fiindcả omul se compune şi din corp, şi din carne, caresi are poftele ei, pe care orice cresstin e obligat sà şi le înfrâneze prin post, prin supunerea acestor pofte, poruncilor care ne vin din suflet. Ne va spune cineva: cum se face că Dumnezeu a lăsat în lume și rău adicả pofte josnice; dece n'a lảsat numai binele? Iatả dece: Pentrucă dacă omul n'ar fi putut face decât binele in lumea aceasta, atunci faptele lui n'ar avea nici un merit; dar fiindcă în lumea asta pământeascã omul poate alege in mod liber oricare cale vrea din douả: a binelui şi a rảului, atunci putem vedea sfortarea, sfàrșirea inimii, deci meritul celui ce a făcut binele și josnicia celui ce s'a lăsat condus de poftele carrnii, alegând răul.
Ceice ureau sã vă otrăveascả sufletul và vor zice: Nu ascultaf̧i de ceice và cuvântă în felul acesta, căci ei vă cer vouă aceste sfortạri, dar ei nu le îndeplinesc, ba mai mult nici nu cred în Dumnézeu. Acelora le răspundem că noi care propoveduim binele şi nu-l facem, care îl cerem altora şi noi il neglijım, o facem pe räspunderea noastrả, cảci fiecare îşi va lua plata după faptele sale, că deci nu trebue să ne judecasm unul pe altul, căci ne va judeca Dumnezeu mai bine, pe toţi. Că oamenii cu adevărat învăfaftt nu cred in Dumnezeu, aceasta este una din minciunile cele mai mari; de aceasta vă asigurăm noi, care mai deschidem din când în când câte-o carte de-a marilor invuatjaţi.
Toate acestea le-a învåtat lisus, El care nu s'a mulfumit numai cu vorba. ci și-a și dovedit bunồtatea prin multele suferinṭe pe cari le-a curmat, atât bolnavilor sảraci, cât și celor bogaţi, ba mai mult, a și înviat câţiva
morți și-n cele din urmă, după patimele grele, dupả chinurile groaznice pe care le-a suferit tocmai dela cei pe care-i a jutase atât de mult șt fără nici-o plată, a înviat El Insuşi a treia zi biruind moartea.

Tocmai în timpul acestor dumnezeeşti și hotărîtoare întâmplări trăim acum, căci am parcurs marele post, care ne-a pregătit pentru înălf:foarea
zi a ,Invierii", în legătură cu care, pe lângă credinṭa adâncă și lucrătoare de fapte bune, Biserica lui Hristos ne cere praznic luminat, ne cere ca „unul pe altul sả ne îmbrătisăm, sà zicem fraților şi celor ce ne urăsc pe noi și să iertăm toale pentru ,Inviere" deci pe scurt, conditiile de a putea intra în "Impărăṭia cerurilor"
I. G. R.

## De zilele Invierii.

Dar prin suferința noastră tot mai multă şi prín spirittul de sacrificiu, ce 1 -am arătat totdeauna in vremuri grele, va veni Invierea şi tríumful ideí naţionale. Garanţia ei este insăşi triumful ideî́ creştine, ce o sărbătorim și anul acesta cu încredere şi nădejde in mai bine.

Deaceia, pătrunşi in adâncul sufletului de simţămintele alese creştineşti să spunem in unison de bucurie şi entuziasm tradiţionalul : CHRISTOS A INVIAT!

Prof. Gh. Buldur.

## Mișcarea naționalistă și sträniii.

Astǎzítrǎim vremea naționalismulusi, pretudindeni auzi vorbindu-se despre el, iar unele state ca Germania si Italia sunt organizate in mod real pe bază națională, Natural este vorba de naṭionalismul care se traxeşte, de naţionalismul creator, care produce numai pentris binele neamului far na de naţionaligmel care se manifesta nusmai in timpul propagandei electorale. Nationalismul nu este altceva decat dragostea nemărginita faṭă de neamul tãu; jertfires pentru binele neamulus, pus nând interesul faṭa de neam maí presus de orice interes personal. Prin oiunca ce o depuizi de zí şi an de an să ai conştinṭa câ intăreştí şí contribui la intärirea şi märirea neamului. Nationalismul aratã aceiaş̣ dragoste faţã de påmântul ṭărí, faṭă de glia strảmoseseascả. Acesta este drumul pe care trebue sax ne conducem, dragostea de neam sí de tarax. Iubirea de farả este intocmai ca íubirea de mama. In. diferent dacả țara altuia e maí mare, mai frumoasĭ şi mai bogatã, fubim pe a noastră, intocmai cum ne fubim mama care ne-a crescut şi ne-a ingrijít.

De unde isvoreşte accastả dragoste? Suntem legaţic de paxmantul ṭărií, ne-am nàscut aicí, aicí ne-am petrecut copilaria, ne-a incantat frumuseţile acestui payant in timpul jocuriloz noastre copilareşti. Părinţii, bunicii şi strâmossii noştrí işí au mormintele aici, şi-aus amestecat trupurile sín vremuri bune sị-n vicmurrí de restriṣte cu tărâna acestui pământ. In aceasta stă legàtura noastrâ cus pảmântul ṭării și nicío fortiz din lume nu o poate sdruncina.

Dar alaturí de băstinasis, alalturí de aceí ce dín moşí strảmoşị s'au născut pe acest pământ, maí trăiese şí stràinií, cari aus venit ş! s'au aşezat in mijlocul nostrus, profitand de bunătatea romanească. Aceştia nus pot avea aceleaşi simṭăminte pentru Tara Romànească. De aíci urmeazà ca nici la conducere nu se pot amesteca. Pe strànínínu-i preocupà grija cả treburile taxaif noastre merg bine saur rău, ba din contră, cum unií ne sunt duşmaní de moarte, au deosebita muiltumire cand ne văd in cea mail mare desorganizare, impătfiṭi in cat mai multe paride politice, cu mazi duşmănî unii, ascspra altora. De pildx... ce grifia al paşt: pe ungur de raxul nostru? Gandul lur este peste Tísa, la fraṭí lui, el suspină dupa Ungaria veche. La fel bulgatul, rusul sii ceflalţi straxini. Dar cu aceştia tot o
mai ducem nol, if ştim duşmani pe fata, mai greu este cu evreili, aceştia lupta impotriva statelor naţionale in ascuns. Ştiut este, cà maí grea e lupta impotriva duşmanului din casã, decat din afară. Intrus cat a a eastă părere este intemeiata, intrus cat aceastä credinṭa corespunde adevalrului? Evreii nus se pot apsopia de celealalte popoare, traxlese in mijlocul lor de sute de ant, izolaţi prin credinţa for religioasă. Prin religie ei cred ssi acum, cal poporul evreus este menít să stax pâneas zả lumea, sªduca sub ascultarea lor toate po
 sus de granifele statelor. De peste màri sí taxri fac societâṭi pentru a se sprijini unil pe alțif, in gandul de stâpalníre a Itsmif. La noi, nus de melt, o sociefate evzelască din Anglia a intervenit pentrus a ajuta pe Evreí din Basarabia să cumpere parmantul romanesc. In orice intreprindere cu capital jidovesc la conducere să găsesc numai evzelf, ceilalti sunt intrebuinfatii in locurile unde se
 Cand este vorba de evrei, ef sunt cei mai naţionaliştí, neîngăduind acest lucres şí pentrus alṭii. Lupta din toate puterile impotriva statelor naţionale de pretutindeni, sustinand prin presa pe care au reuşit să pună mana, ideile internaţionale. Cauta să uneascã pe muncitorii de pretutindeni, indiferent de nationalitate, in partide comuniste. Comunismul este felul de conducere care le convine pentruca in acest fel, reuşesc să vare duşmănif intre acei de acelaşi neam, şi să-şí asigure stãpânirea lumii. O astfel de conducere au reuşit să întroducă in Rusia, unde sunt atotputesnici; deaici lupta pentrus intronarea comunismului pe globul pămantesc. Aceasta. 1 legãtura dintre evreii, Rusia şi comunism. La noí inca se face o destul de activà propaganda comunistă. Numai acum cateva zile s $^{\prime}$ a terminat faimosul proces dela Chisinăus, unde pe langa unií rătǎciṭl ca acel profesor Constantinescus laşi, au fost aproape numai evreí. Aceştia ca să nu fie acuzaṭi de comunism iṣízic antifnscişti, deoarece propaganna comunistă este interzisă prin lege. Noi romanii organizaṭi intr'un stat naţio nal nus putem deeât să luptăm impot siva comunismului-evseiesc, şi in general impotriva tuturor strainilor, cari ne vreaus săuli, ṣí sà caxutăm ca orí unde este un loc de râspundere să fie incredinţat numaí romannílor.

Dumitra Vulcana

# Cooperative Miniere 

Soviete miniere

Cu ocazia schimbảrii legii minelor, câțiva pescuitori în ape tulburi devenifi subit reprezentanți ai muncitorilor din Munţii Apuseni şi apărători ai Moţilor, lanseazà idea unor covperative miniere și cer ca viitoarea lege sả ia pur şi simplu terenurile vechilor proprietari ssi sa le dea lor.
Evident nu-i interesează deocamdatả decât terenurile bune; in celelalte proprietarii actuali mai pot investi muncả și capital, urmând probabil sả le cedeze acestor domni, când vor deveni exploatab le.

Motivarea: ,,art. 254 deposedeazả statul de 100.000 Hz perimetri şi le dá plocon vechilor titulari, baroni şi grof unguri.
lată o poveste nemaiauzită.
Baronii și grofii unguri ? Noi, minierii băştinaşi din Munf̧ii Apuseni nu-i cunoaștem. Minele au fost și sunt şi azi în proprietate românească. E poate proprietatea industrialá cea mai româneaăcả din țară; peste $98 \%$ din aurul nostru se produce din terenuri româneşti, cu muncă și capital românesc, aproape toate drepturile vechi au fost şi sunt în mâini româneşti.
Ce urmăresc atunci domnii cooperatişli?
E simplu: peste perimetrii cei vechi de explorare ai societatṭilor româneşti şi ai başlinaşilor românt, unii din aceşti domni au cerut perimetri noi și pe baza, că ei sunt Moți și ",cooperatişli" ar vrea, ca legea minelor sa anuleze drepturile vechi - ale românilor baştinassi, nu ale baronilor unguri..- s. si să le acorde lor. Nu ca să le lucreze - n'au nici capital, nici pricepere ssi níci đorinṭa de muncă - cl ca să le poată vinde cu pret bun, fie şi vechlor proprietari. Mai mult: in proectul nou e strecurat un capitol ne mai auzit: Descoperitorul de aur (art. 5), cu privilegii deosebite.
In cadrul acestuia şantajistul de profesiune, sutlerul binecunoscut al delegaților sperả, să-şi plaseze planurile, cu cari de ani de zile trage pe sfoară o lume de naivi.
Tinem s'o spunem: interesele noastre, ale minierilor din Munfii Apuseni, nu potfi reprezentate de domnii aceștia, pe cari îi cunoaştem prea bine. Noi cerem recunoaşterea drepturilor vechi ssi dreptul de a dispune liber de ele. Socierăţtile mari nu ne stau în cale: dimpotrivă, ori unde a inceput lucrarea vre-o societate, a fost primită cu bucurie, pentrucả gratie capitalului şi mijloacelor technice ale societãṭilor, Moṭii își pot valorifica terenurile, pot găsi lucru şi îşi pot asigura un trai mai bun. Comparați satele din sfera de activitate a soc. MICA, cu cele, unde din lipsă de capital, minele stau în părăsire ș̣i veṭi vedea deosebirea.
Dealifel, nici cooperatişiii noşirii nu sunt in fond impotriva societâților şi a capitalului: singura lor raṭiune de a fi sunt aceste societăti. Nu interesul Moților î doare: n'au ce lua dela acești Moṭi. Sunt terenurile productive, pe cari ar vrea sả pue mâna, sau - in cazul cel maj rău - micile sau marile sume, pe cari le-ar mai putea stoarce dela societăti, sau dela viitoarea, coo perativá.
Un singur exemplu: dl Albini, minier român întrunind toate condifiile de baştinaş, ar urma să-şi piardà terenurile in favoare viitorilor coperatişti, deoarece terenurile lui... sunt bune!...

Sà se facả o anchetă serioasà si sà se vadâ ale cui sunt cele 100.000 ha de ,, drepluri vechi" și câți dintre ,cooperatişti" sunt Moți și minieri veritabili, Se vor descoperi lucruri interesante. Se va vedea, cum unii si-au vândut terenurile cu sume fru

## Condamnarea comuniştilor dela Chişinău

Consiliul de răsboi dın Chişinău a condamnat pe comuniştii in frunte cu Constantinescu-laşl după cum urmează.
P. Constantinescu-laşi la 2 ani şi 6 luni in hisoare 10 ani interdictie 20 mii lei amendă.
Etea Diner condamnata la 2 ani s 6 lani inchisoare, 10 ani interdicţie şi 50 mii lel amendă.
David Faierştein condamnat la 2 an Inchisoare 10 ant interdisţie, 15 mii lei amendă,
Feiga Rabinovici condamnată la 2 ani si 6 luni inchisoare, 10 ani inter-

## Reducere de $50^{\circ} \%$ pe căile ferată în vacanţa Paştilor

Directiunea generală C. F. R. a acordat o reducere de jumătate pe toate căile ferate începând din 9 Aprilie, Joi inainte de Paş̣l ora 12 până în 17 Aprilie adecă Vineri după Paşti, ora 24 ( 12 noaptés).

## Celor

cărora li-se trimite pentru prī̄à oură gazezta, dacă nu refuză primele doиă nитеre, se consideră abonati

Orice reclamatiuni in legătură cu primirea gazelei, afhitarea abouamentelor, abonamente noi se vor trimite : Redactiei şi Administraţiei gazetai , Zarandul" Brad.

## Vite umflate de trifoi

Odală cu creşterea ierbil in locurile de păşunat, ţăranii noştrii scot vitele la păscut. Se întâmplă insă să le lase prea mult in locuri cu trifoiu, din care vitele mănâncă cu lăcomie. Trifoul aJuns in stomacul lor produce gaze care umflă vitele si dacar nu le venim in ajutor chiar mor.

O deosebită grijă trebuie in privinţa aceasła, iar dacă cuiva i-s'au umflat vitele trebuie să le vină in ajutor imediat. Sunt felurite m jloacele prin care se pot ajuta.

Un mijloc foarte simplu şi la indemâna oricui este următorul.
Se iau vi'o cinci pumni faxina de cucuruz și se amestecar bine cu ofet de vin. Tǎem mărunt câtiva câteí de ai (usturoi) şi aruncåm in fǎnă. Radem apoi de pe un săpun (e ban săpunul cu cheie) putin in făină, ca sio facem alunecoasă. Din acest amestec facem boţi (bruşi) de mărimea unui ou șil le introducem în gura vitelor. La puțin timp, după aceasta, vita capătă râgǎieli și vânturi dese și în scurt timp se desumflă.
E bine să le plimbăm şi câteva z'le in urmă sǎ nu le punem la jug. Ca hrană le vom da nutre\} uscat.

## Citititi și răspândiți <br> „ZARANDUL"

moase ș̦i ar urea să lise restifue, ca sà le mai vândă odată. Alții au cerut perimetri peste terenuri ocupate şi ar vrea să li se dea lor, drept recompensã naṭională ca Moṭi... Alf̣i iarảşi, deveniṭi peste noapte minieri, ar vrea sá se ia minele actualilor proprietari - repetảm : români, nu baroni unguri şi să li se dea lor... pentrucă eventual se află in hotarul comunei lor...

Domnilor comisari, slăbiṭi-ne cu dragostea. Motii adevàraţi n'au trait din şantaj, nici din cerşit!

## dicție, 20 mii lei amendr.

Mihail Braşoveanu condamnat la 2 ani si 6 luni inchisoare, 10 ani interdicţie, 20 mii lei amendă.

Grigore Zolturn condamnat la 3 luni inchisoare, 5 ani interdictie şi 5000 lel amendă

Aceşti şase sunt condamnati să plătească împreună suma de 300.000 lei despågubiri către Stat.

Doi dintre impricinaţi anume ,rumunca" Paulina Rozenberg sii „rumunul" Ipolit Derevici au fost puşi in libertate.

## Grănicerii români

Prind o barcǎ cu sase iugoslavi trecând Dunărea în timpul nopţi.
In apropipre de Turnu-Severin, grănicerii românt au observat o barcă ce venise la malal românesc dinspre Iagoslavia. Din barcă a coborît o femete si un bărbat ce avea un copil in brate Observând grăniceril, bărbatul a sărit in barcă şi au început să vâslească spre larg.
Fitndcà acestía n'au 'tinut seamà de somattilie făcute, grănicerii au impuscat pe 3 inst din batcă. Ceillalṭi cănd aut văsut cele petrecule au penit din nou la mal sit s'au predat.

Se cercetează acest cas pentrua a se vedea ce căutau sârbit in Românía sit pentru ce veneas noaptea.

D1 G. E. CAMBER
retrăgându-se dela conducerea gazetet ",Zarandul" - roagă pe Dnií Tomaşs şi Damitrescu - Halmagi de a innainta registrele chttantrere sit sumele incasate dela abonafi totodata roagà să nu mai trimită corespondentă particulară pe ad-
resa gazetef.

## Sport.

Campionatul districtual de foot-ball
C. S. Mica învinge pe Lonea Metalosport cu $1: 0(0 ; 0)$
Inainte de Duminică se vorbise despre , intăritea cadrelor" Metalosportuluí din Càlan şi ca un corolar şi despre ,,necesitatea loca'nícilor" de-a lua in serios partida.
Am aşteptat, dar Duminecả după match, m’am convins ca spaima fusese mai mare decat faima.
Adevărat, cả jucǎtorii Calanuluínu mai sunt aceiaşi ca anul trecut, dar mai adevărat este, cả nici in formaţic Metalosportul nus a reuşit să sealizeze - platformă sportivà de talia Mícei.

Dar să urmaxtim partida.
In primele 14 minute jocul este ordonat frumos. Atacurile se succed armonic, cand pe-o poartǎ, cand pe alta.

Oaspeţii se avântax currajoş̧s spre poarta localnicilor, de unde insă sunt mereu respinṣí de viguroasa apăarate $\mathrm{Z}_{\text {ısíasu- }}$ Sturek, iar mingile shootate spre poartà sunt prinse cu uşurinfua şi calm aproape irozinat de minunatul Mocuta.
Mica in plină miscare, vibreazal pe teren cus stärusinṭă sí desfáşoara un joc excelent. Totusi, atacurile sale sunt făcute cu precauție şi oarectrm timid, panà in minutul 15 , cand Calanul sim-tindu-se empresurat asordă corner. Teus cean il serveşte, dar fără rexultat rămân sí altele dín minutele următoare.

Prin aceste cornere Mica devine mai cutezaltoare sit domineaza complect poasta oaspeţlor, creand nenumaxrate ocazii sigure, dar nereuşind să marcheze niciodatà pentrucà oridecateorí mingea este trimisă spre poarta adversă, un ghinion exasperant de glumeţ abaxtea mingea saus in harnicele brate ale portarulus metalurgiştilor, saus in bark, saus milimetric alaturi. Astfel in minutal 20 Nedici nus poate marca dela catíva metrí in poarta li-beral (portarul era cǎzut). La fel in minutul 36 , frumosul corner servit de Barcsi, este minunat plasat cus capul tot de Nedici, insă o tona de nosoc ajută pe Kaicsik să prindả şi de astãdatà mingea, deşí cu enorme sforţario.
Restul reprizei, oaspeţii rămân blo. caţi in faţa poţţi şi se apărå cus disperare. Localnicii sunt in atac continus, provocand o serie de noui cornere, dar ghinionul if dejoacà merzu. In repriza a doua, oaspefii abfa sefäcuţi, atacả slab şil in faţa ofensivel darze a localnlcilop, se posteaza definitiv in apăarape. Mica ins oftită meres de ghinion, nu reuşeşte să transforme nici una din minunatele shooturi ale Iui Nedicí, Teucean, Barcsi sí Bortos. -Publicitr incordare enervantà, câcí timpul se scurgea sí ghinionul incă persists. Me-talo-sportusl n'avea jucatorí. cí il portari, un adevarat zid in faţa... Rubiconulut. Cornezele se succed din minut in minut. Inzep a fi servite de Nedicí şi ca $\circ$ destindere şí pentrus public şí mai ales pentrus Micişti, dintr'un corner survit de Nedici exact la piciorul Iui Florea, care instantaneu transformă, se naşte unicul ssi prea intarzíatul gof al zilé.
Urmeazaz apoi, alte atacusi, urmate regulat şi de cate un corner. Situaţia ramane insin acceassi pana la sfarsit. Drept incheiere fundaşul, Zaslău a tras un shoot, de care portarul Calanulus n'ar mai putea prinde incă uuul.
Dela oaspıţi n'as putea spune nici despre un jucator cả a fost bun sau rău, căci precum am amintit fiecare era un portar - aştepta inaintea portii atacui Micei. Este o atitudine ruşinoasă șí nicí prea sănătoasă. $\mathrm{N}_{\text {us }}$ se chlamă sport să ieşí pe texen ca să aperi o gaură.
Dela Míca buní a fost toł̧í straşnică apărarea, foarte utill Trifu, Alíman, Haiduc. A muncit foarte mult Teucean, Nedfcí si Barcsi.

In general acest match a fost ca un antrenament pe o poartă. Și fằà ghínionul Miceí şi tona de noroc a Călanului rezultatul ar fi fost ne exagerat 9-0 pentru Mica.

La campionatul dictrictual de iuniori de Dusminicả Mica-Piticii a invins cu 2-1 pe Calan Piticii, acasa la ei.

Ne cunoscand rezultatele de Duminecă in intregime nu putem arăta clasamentul. Putem spune insă cà indiferent de alte rezultate, după casştigarea matchului in contra Calanulul, Mica star incal in fruntea clasamentului.

## Armata italiană câstigă 0 nouă victorie

După ce diferitele armate abisiniene au fost infrânte de către ital eni, la 31 Martie Negusul a luat comanda şi din ordinul lui a început atacul contra italienilor comandati de Mareşalul Ba doglio.
Cu toate că abisinienii erau provǎzuti cu armament nou și bun nu au reuşit să scoată, in cele trei asalturi, pe italleni din poz țiile lor. Lupta a durat 12 ore, când abisinienii obosị̣i au inceput retrggerea. In timpul luptei dela Italieni au cǎzut 1200 morṭi și rănițị.
Congresul studenţilor creștỉni dela Tg.-Mureş

In ziua de 3 Aprilie a inceput in Târgu-Mureş congresul studenţilor creştini din România.
La acest congres s'au adunat 3000 de studenṭi dintre cei mai buni ce se găsesc la toate Univers'tuttile sil Academiile din tară.
Se ştie că studentimea noastră reprezintă ce are tara mai curat. Aci se găsesc tineri de $18-25$ ani, cari sunt Impărlị!̣! la diferite învăţături. Ei trăesc din litera sfantă şi curată a cărtilor, pe care le cetesc ssi sufletul lor impovărat cu multă suferintă nu este murdârit de politica de partld si nici de lucruri necinstite. Din ei se aleg viitorii conducători ai statului și cum fiecare din noi atunci când primim ceva, contronoi atunci cand primim ceva, contro-
fot aşa şi ei se adună in fiecare an şi câteva zile se ocupă de felul cum se prezintă lucrurile la noi in tară, care sunt relele de care suferim şi cum s'ar putea indrepta.
In aceste congrese pe planul întâi se discută probleme pur profesionale studentesti.
La congres au fost învitaf̣i şil Dnli : A. C. Cuza, Vaida Voevod, Iuliu Maniu, Octavian Goga, general Cantacu-zino-Grănıcerul, I. P. S. Sa Mitopolitul Nicolae Bălan, P. S. Sa Episcopul Vartolomeu al Râmnicului, Dnii profesoril: C. Giurescu, Simion Mehedinti, Dr. Gerota, Gr, Forłu, Nae Ionescu, Tralan Brăileanu, Sumuleanu, Găv nescu, pr. Gr. Cristescu, Dragos Protopopescu, Dan Rădulescu, pr. I. Moła apoi membril protectori şi presedintii de onoare.

## Piata Bradului

la săpıămâna treculă preṭurile pe piała Bradulul au fost urmǎtoarele : Părechea de boi de luctu 8000-10000 lei Vaca cu lapte $\quad 3500.4000$ Juninci sterpe Vitei de un an 1500-2000 Vifel de lapte Oi cu miei, perechea $709-800$ Capre cu lapte, bucata 600 Miei $7-8 \mathrm{~kg}$. 120
Porci (mangulită) 7.9 luni 800-1000 Purcei de laple perechea $300-500$ Gǎini bucata
$30-40$
90
Curci, bucata
90.120

Gâscă, bucata 80-90
Grâul măs. de 30 litri 115
Cucuruzul măs. de 30 lit. 68
Ovăzul
Cartofi

## Reaparitia gazetei „Libertatea" din Orăștie

Anuntăm cu deosebită plăcere reaparitia gazetel „Libertatea" din Oråşţe Aceasıă gazetă a fost condusă timp Indelungat de caxtre harnicul şi neobo situl luptător nationalist Ioan Mota protopop in Orăştie și a !inut mult timp trează conştiinta noastră de neam pe timpul domniei unguressti. In paginile acestei gazete au găsit Românli ardeleni hrana lor sufletească de toate zilele, ea a tinut trează dragostea de scoală, biserică, limba și portul românesc, pregătind prin aceasta sufletele pentru Unirea cea mare a Românilor.

Recomandăm bunilor Români cetirea acestei gazete care este tot aşa de folositoare azi ca in trecut. Ea continuă şi de aci înainte să arate Romànilor calea cea adevărată, ferindu-i de cursele pe care le intind duşmanii noştrii din tară - unii minoritari care vor să ne arunce in braţele comunismului sì să se facă ei stăpâni la nol acasă.
Gazeta apare la Bucureşti. Cei care dorese să o aboneze vor cere-0 pe dorese sá o aboneze vor cere-o pe Calea Victoriei 63 . Abonamentul anual 120 lei.
a trecut la Senat a fost modificală în felul următor: Fiecare minoritar (ungur evrev, bulgar, rutean, rus) care a traxit in tara 10 an', dacar doreste sx-st schimbe, numele foate, fâră a arăta numele vechiu
A trebuit să pățim şi ruş'nea aceasla. Se vede că Senatut - compus din oameni in etate - și-au cam făeut socoteala că nu mai o vor duce mult, si putin le pasă dacă fi i sau nepolii lor se vor inlâlni de aci tnainte cu duşmanii noştri, îmbrăcaţi cunume românesc şi cari le vor lua påinea dela gură.

Sărbătorirea dela ziarul "Universul"
Personalul celui mai mare ziar din românia „Universul" a sy̌rbătorit pe dl. Stelian Popescu directorul ziarului, pentru activitatea neobosita de 20 ani pe teren naţional patrotic.
Dl. Gh. Furdui în audentă la M. S. Regele
In zilele trecute, dl Gh. Furdui preşdintele student lor români creştiui, a fost primit in audientă la M. S. Regele. Cu ocazia audientei, care a durat o oră și jumătate, dl. Gh. Furdui a mul(umit $M$. Sale pentru darurile făcute de M. Sa studenţimii creştine. Aceste daruri constau din un mare număr de cexıți pentru biblioteca studentilor şi 100.000 Lei donaţi din caseta Sa particulară, pentru fondurile Unitunii nationale a Studentilor Români creştini.

## Publicaţie de licitaţie

In cauza de executare pornită de urmăritouul loan Karabin contra lui Cioltea $M$ hail la cererea urmăritorului Judecàtoria ordonà: Licitatia executionala in baza $\$ \S 144,146$ si 147 din nala in baza $\S \S 144,146 \$ 1147$ din
legea LX. d n 1881, asupra imobilelor legea LX. d n 1881, asupra imobilelor nscrise in cf. a comunel Brad difi circumscriptia judecătoriei Brad No. Pf. 4256 No. top. 4784 b, 4804, 4811, 4813-31 vatỉ̉ de casă in intregime cu pretul de strigare 4000 Lei, pentru incasarea creanjei de 2457 Lei capital.
Fixează termen pentru tinerea licitatiei ziua de 5 Mai 1936 ora 11 in locslul oficial al instantei cărti funduare la Judecătoria Brad.
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 a primul termen nu s'a oferit un pret mai mare decât valoarea redusă cu $25 \%$. Cei carl voiese sa liciteze sunt datori să depoziteze la delegatul judecaxtoresc drept garanție $10 \%$ din pretul de strigare in numerar orl să predea aceluiaşi delegat chitanţa pe depozitarea judecatorească prealabilă a garantiei; şı să semneze conditiunile de licitatie (147, 150, 170 legea LX din 1881, § 21 XLI. 1908).
din 1881, § 21 XLI. 1908).
Brad, la 3 Febr. 1936 T. Berbeciu m. p. jud. A. Medgyesy m. p. dir. cf. p. conf, Petratiu.

Moartea functionarului Sever Cretescu
Duminică, in 3 Aprille in clinica din Cluj, s'a stins din viaţă Sever Cretescu, functionar la Societatea "Mica". Era bine cunoscut in so ietatea Bradului, şl apreciat pentru munca ce o depunea in serviciul Societăţii, unde era angajat. Moartea prematură, care a lovit ca din senin, a produs o adânca impresie între brảdenl si a lảsat multe regrete printre cunosculi. Dumnezeu sǐ-1 ierte.

## SP 0RT

Duminică 12 Aprilie (prima zl de Paşti), pe terenul sportiv din Gurabarza, se desfăşoară un mare match de foot-ball intre echipele: A. K. "Sloga" din Jugoslavia şi „Mica" din localitate. Jocul promitând shr fie dir cele mai interesante „drucǎrii" aşteaptă nerăbdǎtori sosirea iugoslavilor, in seara zilei de 11 crt . (Sâmbătă).
Jocul fncepe la ora $4 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. Trenul Soc. pleacă dela Bis, ort. rom. la ora 3 si un sfert.
Taxa de intrare: particulari: tribună lei 27 , peluză lei 17 . Membrii : tribună lei 17 , peluză lei 12 .

## Liceul , Avram lanca" Brad:

## Publicaţiune

Se aduce la cunoştinta celor înteresaṭi, ca în ziua de 16 Aprilie 1936 ora 10 se va ṭine la Direcțiunea liceului ort. rom. "Avram Iancu" din Brad licitaţie publlcà, pentru procurarea alor 17 vagoane lemne de foc cal. I, esenta fag, carpen sau goron, depozitate în curtea liceului.
Ofertele inchise ssi sigilale se vor înainta Direcțunii liceului până în 15 Aprilie 1936.
Brad, la 5 April 1936.
Director,
Secretar.
cat
S. Lupei

## Femeie fără suflet

In oraşul Constanfa, femeia Elisabeta Tonea, care nu avea pe nimeni, a luat la ea pe orfana Dumitra Oprisan in etate de 12 ani, pe care o butea până la sânge in fiecare zi. Aceasta nu-i ajungea femii care uitase pe Dumn:zeu, ci după ce lovea din greu pe nenorocita orfană, o desbrăca de haine, o inchidea intr'o pivniṭă umedă si slobozea şi un câine rẳu asupra el. La fipetele repetate ale orfanei s'au alarmat veciuii și au anuntat politia şi parchetul, care a trimis fetita la spital ar pe femeia indrăcită la inchisoare.

## Comunist condamnat

Consiliul de rǎsboi al corpulut 2 de armată din Bucureşti a condamnat, pentru propagandă comunistă, pe Grün. berg Lazăr la 1 an si jumătate inchisoare, 10 ani interdictie, 10.000 lei amendă 2000 lei despǎgubiri către Stat.

Cinema „O R I E N T" Brad.

