# ZARANDUL <br> Apare sub cond. unui comitet. <br> Redacţia ssi Administraţia BRAD. <br> Red. resp. CORNEL D. RUSU <br> Apare in fiecare Joi <br> ABONAMENTE: <br> 100 lei anual, 6 luni Institutiuni si bãnci <br> Institutiuni sị bǎnci <br> 60 lei 150 lei 50 

Organ independent, naţional din Valea Crișului Alb.

## Mica

cea mai românească societate

Am ajuns sin ne salte inima de bucurie, când auzim că mai este şị câte-o fabrică, câte-o societate românească in Tara aceasta somaneascê.
S'a spus dela tribuna parlamentuluí şi se ştie, cả „Mica, e cea mai romanească proprietate industrialả din tara ${ }^{\circ}$. Ca proprietate, nu mai incape vorbá, - e curat romanească. Marií actionari al ei sunt Romani ssi condscerea centrala din Bucureştí, cat sit cea din Brad e romancascax, - dar lumea din Zarand, centrul minelor de aur sit de caxbbuni, nol care avem contact zilnic cus funcţionarií şi minierif
 vechius duh unguresc fäcandu-sí mendrele sii astăzi, atat la mine cat şí la uzine adecă la steampuri.
Personalul subaltern, prim-sef-minierii șí peste tot pătura dintre ingineri sí muncitori si astaxí e - cea maí mare parte, - ungureascả. Sunt Nemṭi (Svabi, Saṣi) maghiarizaṭi, care au o tinutà hotărât contrarả mişcărilor ş̣i intereselor yomanesti.
Aceştia sunt conducatori de fapt ṣi totodată şi satrapii bǎeşilor. Muncitorul nus cutcază să recilame nimíc inginerului conducătos. Psim-şef-miniersi ştie ticlui lucrurile assa fel, incat minierul totdeauna se frige cand reclamă. De aceea el, minierul, tace şi inghite. Intre pateus ochi insi musmusă chiar şí contra inginerilor romaní sî contra directorilor. Acesta e sii scopul minoritarilor: să producă zizanic in randurile româneşti.
Nu vom uita cazul proaspăt cu taxele minierilor la ridicarea troiţelor lui Horia in Zarand.
Suflase vantul duşmănos din partea unor minoritari unguri si indata au inceput murmurele intre muncitori. Dupa cateva intruníri, beeţí noştri Romanassí repede au inteles sí s'aus plecat sa dee taxele cerute, in ciuda uneltirilor din umbră.
Intre ei, aceşti minoritari, thin unií la alţil ca fierul.

Şitim, cal Soc. "Mica" de-odatả cus minele dela soc. "Ruda 12 Apostol1" a fuat şi prim-minierif el şi cattiva ingineri, - toṭi ungust, saus alte naţionalitàt ty maghlarizate. $\mathrm{N}^{\prime}$ a fost obligată, - dar n'avea de unde lua personal romanese specializat in exploatary miniere.
Minoritarit aceştia insă n'au lêsat si nus lasả nicio ocaziune penru a-sị plasa neamurile saus coreligionarif ia "Mica". S'au lâudat şí se laudà reciproc ssi-au făcut şí iṣi fac fel de fel de reclame sis s'au introdus in posturile cele bune.

La ateliersl mecanic la lucraxifle de specializare in locul intât vin usenicii ungurísí când trebuse sà fie ocupat un loc bine platit se raporteaza ingi-neruluts-sef, cax nurmai , Palffi" sí ,Gyarmaty" corespund,cus "Brädean" sii cu "Crişan" nu se poate lucra. Nu! Pentrucă Românilor capabili nu li-s'a dat ocazia sa invette.

Aşa se face că tinerí romanní, absolvenṭi de şcoalà de arta sí messrit, sunt nevoiṭí sax facả ani de-a rândul munci de zilesi, pe când minoritarif, fâră şcoală de specialitate, sunt aplicaṭi in ateliere cus platici indoite. - pentrucà sunt "specialisti". Ba se face nume slab sí şcoalei de meserii a statuiuí. Se vor suparza unit domní inginerí cetind randurilc acestea. Vor protesta poate in fata directorilor, ca ef aus in vedere numai interesele binepricepute ale societatatii, unde noí lácíí n'avem cuvant. Departe de noi gandul de ne amesteca unde nus ne fierbe oala sí a căşuna vz'o supărare dior ingineri-şefi, romaní adevăraţio. Das ceeace spunem noi aci e convingerea sí durerea tuturor Românilor din Zarand. Maí ştion și o ştics şi dnit ingineri, că intre Româní se găsesc elemente maí capabile decat intre Unguri, numai să li-se dee ocazie şí să fie sprijiniţi. Dl. inginersef al sexviciului maşinilor a şí luat malsuri de curative, pentes care toata suffarea romaneasca if a plauďa.
Sà ne aúucem awinte, cemm a fost impănatà soc. 12 Apostolí cus Ungurí si cus renegați inainte de 1918. Prim-şefii-minieri de pe vremuri, deşi unif cus nume romaniestí, declarav, că şi-ar txaia vinele, dacar ar stiti, că in ele maí cussge o picàtursả de sange romanesc..., iar la cununie dedeau acte scrise (,,reversalii"4), ca urmasii lor să se boteze la romano-catolici, saus la reformați, - dupà confesiunnea soţiilor. Ias 1a anul 1916, când Romania declara rîsboí Ungarleí, profesorul Dr. Traian Sucius sit sotila sa invàtyartoare la şcoala, soc., 12 Apostoli" din Gurabarza eraus amenintatati de acestit ,ferwalteri" cus insulte sí chiar cus bataza la drumul de tarà, numal pentres-că eraus Romani。.
Astazzi dl ingines Cutare sí Cutare e om civilizat. . . suffet larg sit tolerant. Si minoritarii trag smantana dela "Mica", iar Români adeseori
nici zărul. nici zărul.
S'ar fi putut inchipui pe vzemea lui Popper Ignacz la steampurile din $G$ uzabazza o obrazznicie ztat de mare, cum e cazul Dominik ???
Dar se poate o palmà maí grea pe obrazul nostrus, decat indraxsneala unor subalterní dela „,Mica", minoritari, cari in propaganda electorala din Februarie trecut, cand un profesor de liceus făcea propaganda pentrus partidul condus de dl. O. Goga, si.ars permis obrăznicía să zică: "Ce cauta pe aicí tícǎlosul acela de Goga?
Nus ne indoim că d1 I. Gigurtus di sectorul general al soc. „,Mica", dupaz ce va cunoaşte amănuņ̧it tertipurile minoritariloz dela societate, va lua màsurile cuvenite.
Vor fi ele , drepturi castigate ${ }^{\text {in }}$
care se ingradese minoritarií care se ingràdese minoritarií - das
drepturile natiei, care a apar apara hotarele cus minele de aus, sunt mult mai vechi şi mult mai tari.
Ne propunem sả publicarm date şi tablouri de instapanirea minoritarilos in posturile bine plâtite dela "Mica". N'am fost niciodată duşmanií mí noritatyilos, das vrim să nu ne incalece sî sa fím stăpaní in Trara noastrǎ.

Dr. Ioan Radur.

## Ințelepciune strămoșească

Strămoşii nostrii mai indepărtatí, Romanii, cus care noí ne' mândrim la orice ocazie, şit avem dece s'o făcem deoarece aus săvârşit multe fapte de seamă şi mai ales demne de urmat pentrus noí, aveau o vorbá : „De vreí pace, pregateşte de răsbo $1^{\text {". In }}$ aseste cateva cuvinte se cuprinde ${ }^{-}$mult adevăz şi avem o puternică dovadă, că ceí ce aus alcătuit acest proverb aveaus muilta experienţă politicà şí mílitară.
Adevătul cuprins in vorbele de mai SZS 11 putem sí noí proba astăzí prin ceace se intâmpla in statele Europei sub ochill noştrio. Este ştiut că odată cu inchéierea paxcíí in urma mareluí răsboi din 1914-18, s'a format şi aṣa numita Societate a Natiunilor, un fel de tribunal, care are de scop să impace prin bună înţelegere duşmăntile dintte popoarele lumil. Lucru foarte frumos sit bun dar cat se poate de greus de indeplinitt. Dela intemeiere, Societatea Naţ̂́unilor, după cum aratả chiar numirea, trebuia să cuprinde toate natiunile globuluí pământese, atat acelea cant leşisera birutloare din marele răs. bol cat şi celea invinse.

Aceasta judecătoríe a lumii mai avea sí are şi astăzi - bine-nṭcles fara sà-1 poata duce la padeplinire - scopul de a supsaveghía ca toate statele infrante in decurssul răsboiuluí să respecte condiţiile de pace impuse de biruitorf.

In vremea din urma decand in fruntea Gremaniei, se găseşte Führerul Hitlex, om hotarat sic energic, tratatele de pace incep sa fie incalcate, condsscǎtorii Gzrmaniéi urmărind ca incetul eu incetul să scape fara sa de indatoritile impuse acum 17 ani.
Urmand acest gand la inceputul anulus 1935 cu dela sine putere a hotaxat inarmarea naţiunei germane sii introducerea serviciuluí militar obligatorisu, lucrus neingăduit prin tratatele de pace. Conform tratatulus de pace Germania era limitata in ce priveşte numărul unitaţilor militare ssi cantttatea matesialelor de răsboí.
Mat nou, in ziua de 7 Martic a, c. Germania profitand de situatía din Europa, a ocupat aşa numita regiune a Renaniel, teritorits german, dela graniţa Franţel şi a Belgiei, dar unde nu avea dreptul sả aiba forł̧a armatả, ca un fel de siguranṭă pentru cele doun state.
Puterife care aus semnat aşa numitul tratat dela Locarno s'au intrunit la Londra, pentru a discuta ce este de făcut impotriva Germaniei, discutând mult fanta să se ajunga la un rezultat.

Exemplul Germaniei a fost urmat de Austria. Acum 2 săptăman! Parlamentul din Viena a hotărat organizarea armaté sí inarmarea poporului austriac. O nouă incalcare a păcií. Le svoneşte că faptul săvarşit de Austria va fi urmat de veciní noştrií, Unguri, carí sí pana acum s'au inarmat in ascuns, deacum inainte faxcand acest lucres pe fată. Aceste lucruri vor pregattíl lumea pentrus un nous zåsboí。

Noi Romanii, a fost un timp cand ne-am pus increderea numai in Societatea Nafíunilor. Am crezut cà marile puterí din Apus, Anglia şi Franṭa vor avea grijà de soartea noastra, iar noi s $\begin{aligned} & \text { a dormim linistititi, sả ne ocupám }\end{aligned}$ numai cus certuri de natura politicã. Lucrurile din urmă, ce se intàmplă in lume, ne dovedesc cal acest drum este gresit. Marile puteri abia vor avea grija de interesele lor, interesele noastre trebue să fim nof in stare sả le apǎrảm; să fím in orice moment pregatití de Iupta. Se cere sał fim bine pregatití de răsboí din punct de vedere militar si sufletese, să avem treaza constifnta de unde ne paste primejdia si sâ avem hotãrârea de a o infrunta. Vremurile ce le tràłm cer sà ne intoarcem la pntelepciunea straxmoşilor noştri, care ne telepciunea stramosilor noşti,
va duce pe drumul maxirif.

Damitra Rasu

## Italia continuă războiul cu Abisinia.

In urma batàliei din 3 Aprilie, Abisinia a ajuns la o mare strâmioare Deocamdatà mai are numai 5.500 soldaṭi şi are intentia sả facá o nouã mobilizare. Itaitenii insà înainteazá vertiginos, ocupând teritorii noi şi desființeazà sclavia in teritoriile ocupate.

## Turcia

nu se mai supune tratatatului dela Laussanne în ce priveşte convenţia strâmtorilor.
In 1923 Turcia a ficut o învoială cu mai multe țàri din Europa prin care se obligă sà nu finả deloc armata în strâmtorjle din apele turceşti.
Aceasta ca o garantie pentru statele a cảror corảbii treceau prin Mediterana şi Mırea Neagră, cả nu li-se va inlâmpla nimic.
In schimb statele celelalte se obligau sá nu ocupe nici o insulá să nu pricinuiascá nici un rău Turciei.
In faţa schimbărilor, petrecute în Europa, Turcia crede, cã pentru ea nu mai existá destula garanṭie, cá la un moment dat, una sau mai multe din țrile europen nu vor ocupa tinuturi și porturi ce apartin Turciei.

Pentru aceasta a trimis o încunostiințare Ligii Nafiunilor in care spune, cà nu mai poate respecta învoiala veche și întrucât nu i-se dau asigurări printr'o nouả învoială, cả teritoriul turc va fı ferit de orice ne plàceri, îşi va întári toate strâmtorile și porturile la mare.

In acest scop, a și angajat pe inginerul german Hans Krausse, sà facả un plan, pentru a mảri docurile din Constantiropol, aşa fel ca toate unitâtile din flota de rèz zboiu sá roatà fi adapostite aci pentru modificàri sau reparaturi.
Față de aceste atitudini ale Turciei, in legàturá cu Dardanelele, sunt hotảrâţi şi Grecii sa întăreascá nişte insule ale lor demilitarizate, ce sunt in faţa Asiei mici (Lemnos, Chios, Samos sll Mitiline) iar în insula Corfu sá facả întảrituri puternice.

## Românul nu e bun conducător

Intr'o discuṭie, un oarecareva individ din localitate, ce detefine o funcfie importantă, de mare ràspundere, și o pozifie socialā de rândul întâi, a fảcut afirmația .,că românul nu este bun organizator, și nu este destul de priceput in conducerea treburilor obsteslii". Prin aceasta s'a adus o adâncă jignire demnilătịi noastre naṭionale, o acuzare nejustificată la adresa mișcărilor naționaliste, cari luptă pentru excluderea stràinilor din funcțiile statului și din locurile de mare räspundere. A face astfel de afirmatie, atât de dispreṭuitoare faţă de națiunea din care faci parte, mânând oarecum apa pe moara străinului, însemnează a nu-ți da seama, a nu fi pàtruns firea adevăratả şi adâncả a poporului românesc, însemneazã a vorbi in mod inconștient. Fáră să exagerăm frebue să spunem cả a avea o astfel de mentalitate, a o cultiva mai departe, insemnează o condamnabilă greșală. Românul indeplineşte toate calităţile unui desăvîrşit conducảtor, trecutul ne este dovadả. Din sânul nostru s'au ridicat atâtia oameni de valoare, cu renume și cu suprafata mo dială. Câți oameni de ştiinṭă, cari din cauza urilor și neinfelegerii politicianilor lipsiţi de interesul obştesc, nu a trebuit så plece in stràinàtate și acolo sả-sçi pună in aplicare știinta și invảtătura în folosul străinilor. Pentru ilustrarea însuşirilor de conducảtor, a românului, n'avem decât sà ne gândim la
faptele de vitejie pe câmpul rāsboiului. Cred că nu există in intreaga istorie a omenirii, fapte de mai mare eroism, de mai o adâncả dragoste de glia strămoşeascả ca la soldatul român. Marii noştri voevozii, a căror amintire ne umple sufletul de bucurie, un Ștefan cel Mare, numit de stràini "Atletul lui Hristos", un Mircea cel Bärrân şi un Mıhai Viteazul n'au dat ei dovadả de simt şi pricepere de conducere? In aceastá privintá nici nu e nevoe sā̉ ne ducem aṣa departe, g ă im atatea pilde în timpurile mai apropiate, domnule, cel ce crezi cả românul nu e bun conducátor!
Spiritul în care trăim astăzi, care stăpâneşte in conducerea noastrả nu este un spirit romànesc, isvorât din specificul noastru național, ci es'e spiritul international, de imprumut, o hainà care nu se potriveş̦e pentru corpul naṭiunii române. TTara Româneascả formatà cu jertfa sufletului naṭiunii române nu poate sinict nu trebue, sả fie condusả de altcineva decat-de ROMÂN, in orice funç̧ie, fie de inalta ràspundere fie ori cât de modestã. Domnule $\qquad$ care nu crezi in puterea de conducere a românului, ni-se impune sà sch mbảm mentali. tatea și tembelismul care ne stăpàneşte, sã ne impunem o nouă fortã dinamicả, care sà aducă mảrirea și intărirea României, așı cum se aşteaptă.

Dumitra Valcanä.

## Mâncătorii de oameni.

Printre popoarele sàlbatece, care trăesc in ṭinuturile cele mai calduroase de pe pământ, în pădurile Africei, în Australia și prin câteva -insule din Oceanul pacific traesc nişte triburi (uneori triburile cuprind mai multe mii de oameni), cari mănâncả cu multă plăcere carne de om. Acestui fel de trai i-se mai zice şi canibalism. Canibalismul era foarte räspândit înainte de aceasta. Insà ̂̂nainte cu $50-100$ de ani aceastá cruzime s'a mai potolit din cauză ca misionarii - anumiṭi preoţi - au rāspândit invałjałtura dảdătoare de viatá cu ideia de respect şi iubirea deaproapelui a creşlinismului şi la aceste popoare.
Arảtåm câteva din cauzele care au intreftinut aceasta barbarie.
In Australia mai ales se află mult pustiu unde nu cresc cereale din cauza arsitei, nisipului si a lipsei de ploaie. Assa fiind lucrurile nu pot trải nici animalele deoarece nu au din ce se nutri.
Din cauza aceasta sălbatecii de acolo se hrănnesc cu oameni morţi de sete

## Cântă-mi cântecul...

de c. Micu Delabăseşti (Continuare)
Ionel merse vreo două luni până ce ajunse la o stână de pe coastele munfilor Carpati, unde se invoi ca cioban.

Ajunse acolo, cu foarte mari greutăti Noaptea mergea, lar ziua stătea ascuns in desişul påđurilor. Hramă avea câte - bucãtică de caş ce-o căpăta dela vreo stână sii rădăcini de buruene, ghindă, etc. Cum ajunse la stână, curu de mẩncare şi mâncă atât de mult, că se mirară ciobanii.
Dar când le spuse cal e plecat de muli de-acasă şi că nu mai are pe nimeni, se'nduiosară sill ospätară ca pe un frate al tor..

Au trecut vreo zece ani şl Ionel sel shimber cu tolul. Era imposibil să mal recunoşt! pe Ionel de altar datà. La stână
si obosealá, cu bảtrâni - chiar părinții lor - cu neputinciossi și chiar cu conii.
Altor sălbateci, care trăesc in insulele Noile Hebride, insulele So'o. mon, Afıica ecuatorială, pe lângà alte alimente le place foarte mult gustul Carnii de om și mai ales al grăsimii de om. Pentru aceasta ei prind oameni de altà naţiune, dealt neam, pe care ii fac prisonieri î îngraşă bine şi se ospeteazi, iar cu oasele capului își inpodobesc locuintele.
In fine sunt unif salbateci cari cred Cà dacã omoară şi mảnâncă oameni, mai ales de rasă albả, atunci în capul lor se duce mintea omului pe care l’au mâncat.
Din cauza acestor cruzimi, pătrunderea oamenilor învàţaţi din Europa, printre aceste popoare era legatà de multe primejdii. Și mulf̧i și-au g ${ }^{\text {ºn }}$ sit moartea aici, dacá nu procedau cu tact sii daca nu se sliau purta cu ei, după gustul lor. Pe măsurà ce tímpul trece, însả, mâncảtorii de oameni se tot împuținează deoarece pătrunde crucea tot mai adânc.

## ,Craii" dela Herł̧egani <br> In comuna Herţegani este un <br> pentru cinstea de a fi ales ,Cra

frumos obiceiu, că la Paşti feciorii ,umblă cu craii" pela casele oamenilor, purlând un steag făcut de ei, urând sănătate.

Incă din prima zi, după parastasul ce se face in cimitir, cu ocazia jocului ,de-a mălaiul", feciorii iau panglici din păr dela fete si câteva năfrămi, din care fac steagul ca un mic prapor, pentru „Craiu" - Apoi se duc la casa unui om mai instărit, ales prin bună invoială, care are un bă at cam de 15 ani şi pe acest băiat il declară ei de "Craiu" al manifestației. A doua zi de Paști se duc cu toţii la biserică, unde, după serviciul dumnezeesc, la locul numit ,Scaunul lui Craiu", se face declararea oficială a craiului și in sunctul toacelor şi al clopotelor inconjoarā biserica de trei ori. Odată terminată această paradă se duc la casele oamenilor. Unul „zice" din fluer, invârtesc un joc-două pe urmă vătaful strigă; „Daţi porţịa lui Craiu". In felul acesta adună colaci, ouă, de unde sunt și puţini bani, pe urmă se duc la joc. A treia zi se adună la gazda lor (,,părinţii lui Craiu") unde li-se pregăteşte 0 masă și unde își petrec Cu jocuri.

Acest obiceiu este vechiu, nu i-se cunoaşte insemnătatea și nici nu i-se știu inceputurile. Până acum s'a păstrat în toate amănuntele. Un lucru bun a făcut societatea ",Sf. Gheorghe" din localitate când la petrecerea dela Paşti a aranjat jocuri la care lipsea cu dăsăvârșire beutura.

In felul acesta feciori, fete, oameni in etate şi bătrâni petreceau Sf. Sărbători in deplină linişte si creştinească infrăţire.

In anul acesta, însă, s'a petrecut un fapt, care a compromis toată serbarea.

Se ştie că în comuna Herţegani sunt patru crânguri. In prima zi de Paştl s'au adumat feciorii, ca în toţi anii, să facă ,,alegerea lui Craiu". S'au învoit cu toţii care să fie noul ales, Insă in urmă feciorii dintr'un crâng nu s'au mulţumit cu alegerea craiului şi ei au ales altul, aşa că a doua zi de Paşti s'au pomenit oamenii cu doi candidaţi la ,,Scaunul lui Craiu", cu două steaguri si cu două echipe care se certau inl ${ }^{\text {t/ }}$ lor.

A intervenit aci insă un puternic spirit de păstrare al obiceiului care nu trebue schimbat şi câţiva bătrâni au spus, că dacă vor pleca două echipe, ei nu le vor deschide uşa la nici una. In cele din urmă o echipă a renuntat iar cealaltă cu craiul ales prima dată a plecat pe la case. După ce au umblat la unele case (unii le-au închis uşa şi nu i-au primit) au fost intâmpinatî în sat de cealaliă echipă, cu care au avut ceva restituiri de bani, apoi au mers mai departe.

Echipa a doua s'a retras şi a mers la casa unui plugar, unde au stat mai mult timp si unde, după cât se aude, au beut ceva. De aci au mers la joc unde, in Ciuda obiceiului din unii trecuţi, se găsea si vin. Au mai cinstit puţin și au căpătat destul cuıaj pentruca la venirea echipei cu steagut să isbucnească un schimb de cuvinte care ameninţa să degenereze în bătaie. A intervenit însă preşedintele Societății ,,Sf. Cheorghe" şi pentru moment a linistit oamenii. N'a trecut însă mult timp şi nu ştim din ce împrejurare, a isbucnit la un moment dat o încăerare straşnică la care s'au angajat cei mai mulţi dintre participanţii la joc. Târziu s'au potolit după ce au intervenit jandarmii. Unii s'au ales cu capul spart cu lovituri de ciomag sau taieturi de cuţite.

Ne surprinde cum, între locuitorii thei comune, poate să isbucnească apróape din nimic atâta ură, încât să transforme vatra de joc intr'un adevărat câmp de bătaie. Dorim şi recomandăm Hertegănenilor să lase la o parte orice invrăjbire iar de aci înainte să facă petreceri numai sub îngrijirea „Soc. Sf. Gheorghe" ş fâră beutură și zizanie, alungând in felul acesta orice supărare, care poate duce la năcazuri ca de data aceasta.

## CINEMA „ORIENT" BRAD Duminică in 19 Aprilie Vagabonda

Shirley Temple, Gary Coope
atât de mult şi care, când mă vedea plângea de bucurle. S'au dus toṭi și s'au dus toate, cu toate frumuseţile trecutului plin de farmec ${ }^{\text {" }}$

Peste acest nolan de amintiri, apărea f gura sergentutui.
Ştia sigur că e mort, iar el e criminal.
Dela un timp avea halucinaţii. In fiecare seară făcea rugaxciuni, ziua se ruga pe câmp, dar in zadar.
Intr'un desiş de pomi pitici, la marginea pârâului unde doinea cântecul dureros al tineretii începusă sape, intr'o stâncă din malul pârăului, o biserìcuţ̂a. Săpà căteva săpiămâni șị izzbutl să facă o chilioară. Pe pereţi săpă diferite forme de sfinfli, fácu nişte candele din lemn. aşa că b'sericuta era și luminata. Venia in flecare zi la ea şi se ruga, Dela un timp venlau șl ciobanii Il credeau un sfant, trim's anume pe acele meleaguri lipsite de sate.

Ce frumos, ce pitoresc, la malul pâ râului o bisericuţa improvizată și el să cânte rugăciuni bisericeşti, iar ceilalfll cio bani, ingenunchi, s'asculte smeriti, slavele lui. Aveau un mare respect pentru el, peniru câlugărul lor, care nefiind bărberit de atâţia ani şi netuns, avea o barbă mare şi nişte plete lungi pe spate.

Dar in zadar rugăciuni, in zadar zlle de post, in zadar totul căci imaginea sergentului il urmăria., ,Au trecut peste zece ani. Unde-o mai fi Ancuţa iṣi zise el". Scoase ceasul. Era ora 8 seara. Văzu capacul în-care era săpat numele Anculjei alâturi de-al lui şi această amintire (jurământul) fi făcu să plângă. O luă hoinar pe câmp. Se 'ntâlnı cu ciobanji cari păşteau oile şi rămase cu ei. Le povesti multe, le-a spus multe glume şi aventuri din tinerefe, numai am nilirea care-i rodea sulletul, n'o putu desvålui.

## TBanle lat animentio

Cá animalele de casă sunt o évere stie foarte bine toată lumea. Orice gospodărle, fie cât de mică, nu se poate ace decât cu ajutorul animalelor.
Creşterea animalelor este necesară si in tinuturile de munte, unde au păşuni şi unde pe lângă lemn şi poame constitue sirgura avere a ţaranului, cât I la ses unde se intrebuinjează mai mult ca mijloc de lucru, la arat și la ransport de greulăti.
Multe din ele insă capătă anumite boale, care le macină zi de zì și pr!cinuesc pagube serioase plugarului.
Aşa că, se cere să privim aceste boale cu multă grijaz şi să venim în ajutorul animalelor bolnave.

D n cauza aceasta ne-am hotarrât ca din ceeace cunơaştem noi şi din ee găsim prin cărti să scriem in fiecare ăptămână câteva sfaturi pentru plugari şi să le arătăm şi leacul. E bine ca cetitorii noştri să-şl noteze intr'un carnet toate sfaturile pe care le dăm sau să păstreze foaia. Acestea sunt ajutoarele imediate şı bune. Gospodarli nosIrt, atuici când boala e serionsă trebue să se adreseze mediculut veterinar.
Boale la vitele cornute.
Boala de uger. Această boală se aata la vacı şı la ol și o cunoaşlem prin acea, că se umflă vgerul și tâtele uncori numal o parte. Umflăłura la început e tare, se coace şi pe urmă se sparge. Se intâmplă câteodată să nu rreacă uşor şl vaca sau oaia să peardă laptele la una sau două tâte.
Cauza acestei imbolnăviri poate să fie astuparea jâtelor, sgârierea ugerurului sau vitele nu au fost mulse mai mult timp. Uneori insà cauza boalei poate să fie oftica sau altă boală molipsitoare. Din cauza aceasta gospodarul trebue să se spele pe mâini întot-

## Minta creatã. <br> Un nou isvor de câştig

 Cea mai mare parte a leacurilor se coate din plante, din buruent, care din mila lat Damneser, cresc din belsug in binecuvântată noastră farà.Una din acestea este iarba cieafà, sau isma bună sau menta, bine cunoscotă de sătenti noştrf, care intre altele, pentre mirosul ei, o fas intre ,ppenele cou care se duc la sfânta bisericã. Ba 0 pun şi in vinars sio o dau bolnavilor de vâtẳmàtură. In ant din urmă, când pretal grâulut a scăzut asa de mult, câtiva plugart din Banat au pus mentă si aư vândưt franzele cu preturt bane. Le-au cumpărat fabrict din strä̀nătate care le-au plätit bine. In anal trecut nu 'a putut vinde.

In România n'avem decât o singura fabrică germară, la Bod (lângă Brasou)

Era o noapte frumoasă cu Jună plină. Cântã cu ciobanii, le cântă din fluer cântecul dureros al vieţii lui. Pe la miezul nopții se iviră nori şi peste putin o ploaie torenţlalá. A doua zi s'a dus la bisericută. O găsi inundată. Nu se mal cunoştea nimica. O parte din ea era ruplă de apă, iar restul inămolită. Se aşez ı pe malul pârâului, lângă bisericuł̧ă şi cântă câteva cân tece bisericeşti, apoi cântecul favorit, care-1 duse în lumea tinereţli.
Se vedea copil, trăind fără nici o griji, se vedea functionar şi figura plăcută a Ancufei, ii apăru.
„Cine ştie dacă Ancuta nu s'o fi căsătorit. O fi având copii, și va fi uitat de mine. Si eu, pentru ce mai stau nenorocit pe aceste meleaguri? Voiu pleca iarǎşi hoinar sil, poate, o voiu intâlni vreodată !"
Vroia să plece, dar fara să știe cio banii, Nu se va mai duce la stână ci
deauna dupa ce a lucral cu vitele bol nave ca să nu ducă cu mâna boala si la vitele sănătoase.
Ca leac contra acestei boale recomandăm plugarilor să lege vgerul vzcilor bolnave cu cârpe muiate in apa rece si să le frece cu o alifie camforată. Alifia aceasła se găseşte de vânzare la farmacie.

## Incuerea vitelor.

O boală foarte răspåndită la vite este Incuerea, care poate să fie incuere de balegă sii incuere de ud.
Cauzele acestei boale pot fi mai multe.
Poate fi datorită mâncării, leneviril matelor sau thiar unei răceli.

La vitele care sunt bolnave de incuiere de balegă, e binc să li-se toanne în gură apă in care am topit cam un pumn de sare amară. Sare amară se găsește şi la prăvalii şi la farmacie.
La incuierea de ud, care e cauzată mai mult de răceală, furnăm vitei ceal căldut de floare de romaniţa suu múseţel și frecăm vita cât mai mult pe foale
Ceaiul de romanitaz se face in felul următor :
Se iau florl uscate de muşeţll sau romanită cam atât cât prindem cu 5 degete odală şi le punem in apă care clocoleste (cam un pahar mare de apă) Nue b.ne să fierbem florile de muşefel la un loc cu apa, ci numai să le punem în apă care clocoteste, unde le acoperim şı lăsŭm să stea la cald cam un sfert de ceas. Apoi strecurăm şi dam vitei bolnave.
Nu orice musafel e bun ci numa acela care are floarea ca o cǎpălână pe care cacă o desfacem vedem că e goală inlăuntru.
Se găseşte pe câmp şi în graxdini,
sit care se poate vinde uspor in. tarti.
Dacä se atlà in apropiere fabicä de Dacà se aflà in aproptere fabrică de nentol, ca piugaral so poala oinoe mânt se poate scoate penit curat cel pufin 5000 let.

Socieretea "Mica" prin ingineral său agronom, Dl. O. Damian a instalat o astfel de fabrică; la Gurabarza. Deocamdată de probă. Chtar acuma tabrica a inceport să lucreze st dă resaltate bu a inceput sa lucreze sit da resuritale bune. Face mentol de prima calitate. Se pe pămăntul Soc.,.EMica" in Brad.
In anul acesta, la îndemnurile conducătortor Soc. „Mica" si cu ajutoral et, - care a comandat rălăcinile de mentă şt le-a impăofit ploqartlon din Brad sit Cristion, s'au pus mentă pe 20 hectare.

Toatà lucrarea, ce se cere sunt douà sape in anul intâi, ca la cuccurus, tar de act incolo, 4 ant, cât tíne, - se
va pleca de-acolo. Era dureros să se derpartă de ciobanii ospitalieri, cu care-şi impărtăşise bucuriile și necazurile atàta timp, dar o putere nevăzută il chema sii mai pre sus de toate imaginea sergentului, ce-1 urmărea la fiecare pas...
Incepuse a'nsera. O seară rece şi frumoasă. Mai la vale, la vreo 50 de metri, o căprioară veni să bea apă. Nu-1 vàzu. Se apropie de pârău, incercă să bea, se mai uită imprejur, bău puțină apă şi aşezându-se jos, incepu să spele cu gura, o rană dela burtă.
Era răniliă ; curgea sânge. Veni şi tovarăşul ei, care se aşeză lângă dânsa şi. privea cu alata duiosie.

Căprioara, scoase un mic gemăt Tovarăşul se aprople, cercetă şi el cu atentie rana, ridică ochil spre cer ca si. cum se ruga luí D-zeu. Spunea poate în gândul lui o rugăciune, cǎci stătu mult timp cu privirile in sus.
(Va urma)
coseste de dour
Iatä un izvor de venit foarte bun pentru plugarii din Brad Cristion Zdrapt, Bucureştt, Luncol, Mesteacăn si din celelalte comune apropiale de Gurabarza.

## Impăduririile în Zarand

Iatá o chestie foarte importıntă dar cam nebăgata în seamá.
Zarandul nostru are aur nu numai măruntaele munților, dar și pe faṭa dealurilor, numai sì-l ştim cảuta. $\ln$ teleg pomii sái rodifori: pruni, meri cireşi, nuci şi puṭinele pảduri ce neau mai rảmas. La noi nu sunt vântur şi avem unaer, o climá din cele mai potrivite pentru pomi. Durere însá cả ne-au râm's și ne rămân prea multe coaste de dealuri pleşuve. lar când e an cu furtuni, e o jale. Nu credem sà fie in toatà fara un ṭinut mai spấlat de ploi ca pe hotarul comunelor Bucureşti, Zdrapți, Curechiu, Stànija, Dupăpiafră, Poiana, Valeaiepii, Hertegani s. a.
Pentru spålåturile acestea avem acaṭul (sau salcâmul) un arbore alduit de Dumnezeu. Se prinde pe coastele cele mai pràpăstoase, crește repede se înmultește, dă un lemn minunat ș̣ floarea cea mai căutată de albine
Avem câtzva pilde strâlucite de îm pădurire cu acafi : în Stănija la ,,Cai nele", în Curechiu pe dealul "Curitel" in poiana pe "Piatra Corbului", in Válişoara, Mihäleni Luncoiul de jos

Abia au trecut 25 de ani dela îm-
 eşti ca în rai pe aceste locuri.
Acestea le-a făcut fostul sef de o:ol silvic Mihalus, un om harnic si foarte insuftețit pentru meseria lui, Dzeu sã̉-1 ierte. Avem și astâzi atâtea şi alâtea ordine pentru impł̉duriri, dar nu prea vedem rezultate.

Nâdăjduim, cà DI. Romoşan şeful Ocolului Silvic nu se va lâsa mai pe ios decât înaintaşul sàu. Acum e timpul cel mai potrivit.
Vom reveni arâtând caz de caz, ce s'a facut şi ce se face cu împ3durirea si plantarea cu pomi şi acaṭi a Zarandulvi, leagănul strảmoșilor noştri.

## Sfaturi pentru plugari,

dupá
Agricultura nouă, revistă ce apare in Cluj.
Cand porcii mu prea mănâncă să lise bage in mâncare apă, in care am fiert frunze de telină (teler).
Pe iarnă frunzele de jelinà se usucă se tin la loc uscat.
Aiul (sau usturoiul) e un leac biun pentru bătrâni ș̣i pentru toţi, cari sufăr de inimă și au greutăti. Trebue mâncat regulat in toată ziua. La copii mici se da in lapte, pisat. E leac bun contra limbricilor.

Contra ingheturilor la pomit inflo rifi : se infăşoară trunch ul pomului cu funle de fuior şi un capăt al funiei se lasă într'un clubar cu apă. Apa va ingheła și pomul va scäpa.
In grădini mari se asează de sara grǎmezi de putregai. de frunze, aşchii, paie umede, muschiu, baligar și in zori li-se dă foc, îngrijiud sà se facă fum gros.

Contra insectelor (omizi, păduchi) la plante-le stropim cu leacul următor: luăm o parte de lapte acru zăros (d. e. 1 lifř̌) sii o amestecăm bine cu 2 păıți de petroleu, apoi subțiem cu apă. De stropitoare folosim un mătărz, mai bună e stropitoarea de flit.

Contra furnicilor din casă: se amestecal bine praf de zahăr cu borax in pătti egale şi se presará, timp de o săplâmânăa, •pe locurile, unde umblă furnicile.

Sarea e o doctorie foarte bună la toate animalele. Le curătă stomacul, le face poftă de mâncare şi le vindecă de boll de stomac. De aceea nu trebue să lipsească nici odată din iesle dela nici o vită drobul de sare.

Gârgarita florilor de măr face mari pagube chiar acuma, când florile de măr au inmugurit. Cu ciocul ei face o gaură in mugur şi pune un ou in ea, din care in cate-va zile se desvoltă un viermişor, care màncă rodul floarei. Dacă punem dimineata ceva toale albe sub măr sì scuturăm bine crengile (cu o furcă lungă, ori cu mâna), atunci gârgăriłele cad și le putem omorî. Sunt tocmal ca gârgărił̧̧ele de grâu.

Contra clofanilor (\$obolani, sau guzi) e buaă buruiana numită limba canelui. O punem pe locurile unde umblă. In scurlă vreme vor dispărea. - Nu pot suferi mirosul ei.
Unde sunt foarte mulfi se sfârpesc cu o doftorie, prescrisă de medicul veterinar.

Calul căzut jos de multe ori se scoală cu greu. Dar dacă-i astupăm nările cu ceva cârpe, imedi t se ridică in picioare. Dupà-ce se scoala if scoatem repede cârpa din nas.
Vaca se cunoaşte, că-i a făta şi pe lapte. O picătură de lapte dela ea intrun vas cu apă se formează in apă ca un inel, iar dacă nu-i a-făta atunc plcătura de lapte se intinde.

Iarnă în Franta Germania si la Londra.
In timpul sărbătorilor Sf. Paști peso parte din Franta si Germania aerul s'a răcit brusc termometrul arâtând câteva grade sub zero. Din auza aceasta a cảzut o zăpadà care pricinuit pagube in grädinile de pomi.
In Germania frigul a fost mai mare jungând în munti la 9 grade sub zero.

## I murit primul minis-

 tru al GrecieiIn ziua de 13 Aprilie a murit pe neașteptate Demertzis primul ministru al Greciei in etate de 60 ani . In locul lui a fost numit prim ministru d. Metaxas care e şi ministru de externe.

## 0 femeie din Bihor

naste 5 copil.
Femeia Maria Linguraru din comuna Hodos jud. Bihor a mers cu bảrbatul sàu la plug care fiind beat s'a așezat sub căruṭă. Dupá câtva timp, conducảnd plugul, femeia a simtit dureri cumplite în pântece, apoi a leșinat. Târziu, dupã ce s'a frezit a observat că născuse 2 fete și 3 băieți. Femeia, după socotelile ei, avea numai 7 luni de sarcină.
Copiii au însă înfátịsarea de pisici i plânsul lor este însofjit de sunete ingrozitoare.
Tofi 5 copii sunt sảnătoşi ssi vor fi duşi la Oradea spre a fi examinaṭi de un medic. Femeia la fel se simte bine.

## Posta redactiei.

Primind cronica sportivá prea tarzitu,

## 0 manifestație legionară disciplinată

In ziua de 14 Aprilie (a treia zi de fîndemnuri ale dlui adv. Costea din Paşti) legionarii ,,Partidului totul pent- Ilia ru Tară,, din plasa Brad, au fácut o O parte din legionari s'au întors impresionantă procesiune la crucea de pe locul unde a fost vechea biserică din Mesteacăn. Se ştie că din jurul acelei biserici a plecat Crişan cu oamenii sải la 1748 să facả dreptate pentru Moţii asupriţi de nemeşii unguri.

După oficierea unui parastas pentru Horia, Cloşca, Crişan şi legionarii "Partidului totul pentru farã", cázuṭi în luptele electorale, manifestatia a luat sfârşit prin înflăcărate şi patriotice casele or iar un arup de într'o ordine perfeclả, conduṣi de dnii: Dr. Costea şi V. Brana, geo'og au stràbảtut stråzile principale din Brad, căntând marşuri patriotice şi legionare,
$E$ de admirat cum iubirea sincerǎ de farả și dragostea pentru biserica noastră a putut sǎ imprime tinárilor legionari un simt atât de ordonat și disciplinat, fảrá a aduce cea mai mică jignire autoritàţilor sau particulailor.

## Din durerile invalizilor de răsboi

Invalizii de răsboi ş̧̧tim cu toţi că sunt foştii soldaṭi în răsboiul trecut, care au lăsat pe front câte un brat, picior, ochiv, multă sănătate şi putere şi uneor ch'ar mintea.
Faty de aceste jerife ale invalizilor statul a luat măsura ca aceşti vitejl să fie răsplătiți. Rå splata era improprietarea, acordarea unei pensii, pentru cei cari au copii buni la şcoale scutirea de taxe ssi carnete cu reducere de trei sferturi pe calea ferată.
Primim şlírea car dol invalizı din comuna Crişan (Vaca) au cerut carnete pe calea ferata in August 1934. Oamenii au cheltuit cu procurarea actelor

## Inţelegerea dintre muncitorii si patronii din valea Jiului.

In valea Jiului - la Petrosani, Lupeni și Lonea -- din cauza cả sunt mulṭi muncitori la minele de cärbuni, apoi din cauza că nu trec atậṭia cărbuni câti s'ar putea scoate, conducảtorii au redus foarte mult numărul zilelor de lucru pe lunả. Faptul acesta a produs o vie agitajie în rândurile muncitorilor.
In ultimul timp s'a ajuns la o întelegere intre conducători şi muncitori in urma carreia se stabileste numărul

## Interzicerea jocurilor

 de cărți.Inainte de Paşti, parlamentul a votat o lege prin care se interzice cu desăvârşire jocul de carrți.şi alte jocuri de noroc.
Această legs ne bucură, deoarece foarte mulfi oameni, conduşi de polta de câştig pe nemuncite, alergau cu ultimul ban la aceste jocuri, unde in loc de câstig perdeau şi ce aveau, lă-sându-şi familia uneori in cea mai nes gră mizerie.
S'au văzut de multe ori în deosebi cas'eri la caseriile de bani ale Statului sau societătilor particulare, aleı gànd cu bani luati din casa de bani, la aceste jocuri. Cele mai adesea fi perdeau şi urmarea era cal ajungeau la in $h$ soare sau se impuscau.
Prin legea nouă ss opresc cu desăvâtşire pe tot cuprinsul ṭării aceste jocuri şi acei care vor fi prinşi sunt daţi in judecată ssl aspru pedepsiţi : Nu se adm. te decât Loteria de Stat şi pariurile (rămăsagurile) la curse (alergări) de cal, automobile etc,
la primărie. preturả prefeclură, peste tot unde aveau nevoie de acte. După ce le-au completat le-au inaintat la prefectură. Urmarea este că nici azi după aproape doi anl nu au putut obłine carnetele. Ba ceva mai mult. Intre actele depuse sta cerut si actul de in validitate (prin care autoritôt le militare arată că numitul a fost rănit în răsboi) Astăzi aceşti oameni au nevoe de acest act şi nu-l pot obţine.
Atragem atentia organelor in dreptprefecturii să dea curs acestai chestiuni șì intrucât invalizii nu mai pot ajunge la carnete, măcar actele depuse, să li-se restitue. Ar fi un act de puțină atentic.
zilelor de lucru in felul urmảtor:
La Petroşani se va lucra 17 zile pe luná, la Lupeni 19 iar la Lonea 18 zile. In acelas timp s'au întrodus prime variabile și nu se mai admit concedii fortate.
Se vede cả în unele regiuni situatia muncitorească este destul de serioasă, însă prin spiritul de întelegere al conducăforilor, lucrurile se pot împăca. In orice caz situaṭia este mai gravă decât în exploatảrile miniere, unde muncitorii au lucru luna întreag'.

## Să-i lăsăm să se bată.

Se ştie cả sub raportul iubirii deaproapelui, nici un fojor nu întrece pe evrei, atunci când deaproapele este tot un evreu. Știm cum cei mai instảriṭi pun din mână în mânả sả ajute pe cei-foarte pufini-care sunt mai sảraci. Și continuă cu ajutorul până când săracul se face și el bogat.
Ziarele ne aduc însả o stire care ne cam surprinde. Povestea este din timpul paştilor jidovești din acest an şi s'a petrecut în Galați.
La una dintre sinagogi (biserică jidovească) conducătorii lor vindeau azima (pasca sau passtı) foarte scumpe. Intre evrei fiind unii mai săraci s'au adunat la sediul lor și au cerut functionarilor sinagogii să dea azima mai ieftină. Cererea lor însă a fost refuzatá. După aceasta au urmat certuri, strigàte şi în cele din urmả au spart geamurile birourilor. Functionarii cari issic temeau pieiea s'au încuiat登în birouri și au chemat polititia care a restabilit ordinea.

## Piața lemnului în Brad.

Lamn de Albac.
Scànduri 4 pàtrare grosime
bucata $220-2^{\circ} 60$ Lei ţolul S:ânduri 3 pảtrare grosime
perechea 24-38 Lei
Scânduri 2 pătrare grosime
perechea $20-28$ Lei
Scânduri margini per. $\quad 12-18$,,

Laturi 2 toli lảţime per. $\quad 9-10$ lei Grinzi, dupā grosime,
metrul liniar 8-25
Lcmn de constructie
metrul cub 700
Scànduri metrul cub 1000 ,
Lomnul de Buciumani e mai ief in cu câtiva bani la tocte felurile.

## Puternic ciclon în Statele-Unite ale Americii

După gerul pute nic ce a cuprir:s America de Nord in timpul iernii, când multi oameni au inghejat de frg, au urmat afoi revărsări de apà cu ocaz a topirii zăpezilor sl a ploilor.
In $z$ lele de 6 şi 7 Aprilie in câteva state-mai ales M ssiss'pi, Tennesce si Arkansas - a bântuit un cumplit cic lon -- un vânt asemănător cu cele ce se văd la noi, când se ridică in aier praf, frunze, sub forma unui vâttej.
Ciclonul a fost atât de puternic incât lua acoperişul de pe case, arun-cându-1 la mari distante. Multe case și

## Duelul Gőmbős-Eckhardt

Primul ministru al ungariei dl. Gőm bős Intr'o şedinţă a parlamentul a supărat pe Tibor Eckhardt (cel care rep. rezenta Ungaria la Liga Naṭunilor pe timpul când se d scuta uciderea regelui Alexandru I, al Jugoslaviei)
T bor Eckhardt a provocat la duel pe primul ministru. Arma a fost revo!verul. In urma schimbului de focuri nici unul nul nu a fost atins.

## Profesorul Picard

Profeso ul Picard urma să se urce si in anul acesta cu un balon în stratosferă. (S'ratosferă se numeste î.lâllịimea peste 11 Km , in aet) Insă din cauză că l'ar fi costat prea mult construirea unui nod balon, a amânat această urcare până la anul viitor.

Un copil cade dela etajul II
Un copilaş de 1 an șijımătate al dl. M. Cilievici, medic in Cernăuti se juca la o fereastră întro cameră deta etajul II. Intr'un moment de neatentie a serv toarei copiləşul a căzut, pe fereastră in curtea casel. Copilaşul nu a fost rånit nimic iar dnpă 0 oră ș̣ jumătate a inceput iară să se joace.

## Căsătorie la 106 ani,

In Polonia trăeşte un bătrân in etate de 106 ani, care acum s'a càs ${ }^{\text {jotorit din }}$ nou cu o femeie de 75 ani.
A mai avut 5 femei cu care a avut numai 16 copii. Cel din urmá copil l'a avut la etatea de 84 de ani. Nu de mult i-a murit copilul cel mai bătrân care a avut vârsta de 78 ani

## Din nebăgare de seamă

 un avion se prăbușeşte.Aviatorul Meczelewski din Varşovia sburând cu avionul pe deasupra fermei unei rude, la care voia să-i facả ceva semne cu mâna, s'a apropiat foarte mult de pảmânt. Nebảgând de
fabrici au fost complet distruse, on.o rând cele mai adesea pe cei dinlăuntıu As'fel Intro fabrica din Gainesville unde lucrau 125 de lucraxtori, din care cea mai mare parte erau femel, numai trei au scăpat.

Nenorocirea a fost cu atât mai mare cu cât odată ce casele se pråbuşeau, se aprindeau dela sobele in care era foc, dela cazane şi dela sârmele elec trice.
Numărul morţlor şi al rănitilor este foarte mare, iar pagubele se ridică la multe sute de milioane dolari.
seamá, avionul s'a lovit de acoperişul unei clảdiri şi s'a prêbuşit. De sub avionul sfarâmat a fost scos aviatorul mort.

## A trăit 138 ani.

Zlarele ne aduc ştirea ca in comuna Cornáfel Moldova a murit în zilele trecute sadteanul loan Dragomir în etate de 138 ani, iar in comuna Ure ch ssli a murit femeia loana Ariton care avea 128 ani.
Ce a păţit unul care își înșela nevasta.
In oraşul Botoşani o doamnà pe nume Ana Coroblea, credea de multả vftme, cả bảrbatul sâu o înşela cu o buná prietená a ei.
Intr'o searả - in săptămâna Paştilor - Ana Co:oblea și-a adunat câtiva martori și s'a dus cu ei la prítena sa unde şi-a gảsit bärbatul a proape complet desbrảcat stând cu amanta lui.
Cuprinsi de nácaz femeia înşelatá sfa repezit - în faţa martorilor cu un ciomag la cei doi îndrégostititi batându-i cum trebuił. Și a trimes ar oi bảrbatul acasá aşa desbrảcat cum l'a gảsit, iar ea a mai rảmas puftin sì pleteascà prietenei cum se cuvine.

## Congresul national-crestin la Timişoara.

La 17 Mai va avea loc în Timişoara în prezenṭa Dlor A. C. Cuza şi O. Goga, un mare congres al partidului național-creştin

## In Austria

A fost confiscat un vagon cu puşti destinat Ungariei.
In gara Lins din Austria, a fost confiscat, de câtre autoritaṭtile austriace, on vagon cus pussti. In foaia de transport care însoteste vagonal, se arată, că acesta contine piese de maşint. Vagonal vine din $\mathcal{F}$ inlanda ssi e trimis Ungariei.

Nu e reclamă!
E un adevăr!
O noutate semzațională

## Incălzirea cu sobe de teracotă

Cu acest nous sistem de sobe de teracotã, cus o cantitate de 10 kg . lemne, se face o incalzire sufficientă pentru 24 de ore. Incălzirea se face repede și căldura se mentine! PRETURILE Cayce alb sau in orice culoare, nesc sobe de teracotă vechì pentru a le edifica din nout,
transforma in altă formă, le pot mări, precum î sopa Pentru noul sistem arătat mai sus garantez
In aşteptarea comenzilor On. publíc semnez Cu toată stima:


MAESTRU DE SOBE
PETROSENI, Str. A. Vlaicu Nr. 7.

