## Hristos a inviat!

Sunt cuvintele vestitoare de cea mai mare bucurie duse dela mormântul Domnului de Mironosiţele femei sfinṭilor Apostoli şị prin ei intregii lumi creştine.

Hristos a înviat!
Este salutul atât de frumos creştinesc, cu care se întâmpină toţi creştinii în timpul acesta dela Paşti până la Inălţarea Domnului și e legat de timpul acesta de 40 de zile, în cari s'a arătat Hristos cel inviat Apostollor şi celor ce i-au urmat invăţăturile lui sfinte.

Deci in acest timp de 40 de zile acest salut creştinesc și românesc trebue să înlocuească toate saluturile vechi şi mai nou inventate de diferitele organizaţ $i$ tinereşti, căci e salutul, care a rásunat de 19 secole dinplepturile creştineşti ssi va răsuna și de aci înainte până la sfârşitul veacului.
Si creştinul adevărat şi mai ales generaţia mai bărtână şi mai inţeleaptă ţine cu sfinfenie la acest salut, - durere însă, că generaţia mai tânără par'că se ruşinează de el, par'că simte un fel de jenă şi sfială condamnabilă să se manifeste ș̣i in această formă de creştin ortodox. Si nu e bine aşa ! Credinţa religioasă practicată este focul sacru, care alimentează puterea de viaţă a unui popor. Credinţa creştină ortodoxă ne-a susţinut pe noi - popor românesc - in vâtoarea vremurilor trecute aşa de mult, incât noţiunea de crestin ortodox s'a contopit cu notiunea de român.

Tinerilor creştini, nu rupeţi cu traditia noastră frumoasă românească! Practicaţic cu mândrie şi sfinţenie datinele moştenite dela părinț̣! ! Sunt frumoase și celelalte saluturi, ce se ivesc şi se schimbă, după cum se schimbă şi moda! E frumos şi salutul străjeresc de: Sănătate! (Afară de cazul, când ți-l zbiară, să-ți spargă timpanul şi când iţi aruncă o mână prea în ochi.) Dar în timpul acesta până la lspas rostiţi cu mândrie creştinească salutul cel vecinic: Hristos a inviat! mărturisind prin aceasta chintesenţa credinttii noastre.

## "Mica ${ }^{\circ}$

## cea mai românească.

Cazul Papp András
Ain desvăluit apucǎturile minoritarilor unguri și ale Şabilor renegaţi de a se incuiba tot mai afund la "Mica"
Avem bucuria să constatăm că articolul nostru a fost bine primit de biettii bǎieşi, toṭi români, ca și de conducerea românească a societăţii ,Mica".
Suntem convinşi, că Direcţiunea societății n'a făcut până acuma un tablou cu numele și salariile ungurilor săi. Când se va face și se va pune în asămănare cu salariile Românilor dela "Mica",
intelegem prim-sef-minierii, mecanicii, instalatorii, funcționarii, - se va vedea, cată neruşinare cuprind plângerile Ungurilor din România la Liga naţiunilor despre ,"nedreptătule", ce , sufăr" dela Români...
Domnii Primi dela ,,Mica" niciodată n'au protestat cu un singur cuvânt contra politician'lor unguri pentru jalbele mincinoase la L'gă. Nu. Au cratl sil uaresc act cu salare grase infipti in caşcavalul „Micii", ba îşi ridică nasul până la insulte grosolane la adresa ceIor mai buni conducători ai Românilor. La toate ale gerile in mod sfidător se duc în grupuri compacte și votează până la unu pentru candidatul socialist-comunist, pus de Partidul maghiar, contra Românilor.

Nu le pasă că luptătorul Octavian Goga e preşedintele Consiliului societăţi lor.
Ei ştiu una ş̦i bună. Se cumânăcesc, se linguşesc pe lângă domnii ingineri, se laudă şi se recomandă unii pe alții, până-ceşi asigură posturile cele mai bune, iar domnii ing neri, oameni foarte civilizaṭi..., nu le zic vorbă legănată de purtarea lor afară de oficiu.
Dăm aci o pildă mai nouă de manevra minoritară :
Zilele trecute făcându-se vacant un loc de mecanic la exploatarea Musariu, a fost angajat ungurul Papp András.
De mai bine de un an stă pe drumuri fără lucru mecanicul român din Crişcior, Sabin Marcu, concediat dela Serviciul Maşinilor din Gurabarza împreună cu mai mulţi români, exploatarea neavând nevoe momentan de serviciile lor. Cu toate promisiunile, ce $i$ s'au dat din partea domnuluí director V. Ambrus că va fi angajat imediat ce se va ivi un loc vacant, vedem totussi că s'a trecut peste această promisiune, desigur fără şivea domnului Ambrus, care nu era acasă, cand s'a angajat ungurul de mai sus.
Cerem deci d-lui director Ambrus să ia dispoz"चii ca să se revină asupra arestei angajäri, iar locul de mecanic dela Muszriu să se dea acestui român
nedreptăţit.
Dr. IOAN RADU

## Un om de bine.

Sa impinesc in curând zece ani decând printre oamenii de frunte cari veghează la destinsle marei intreprinderi aunfere din Brad, - ce Indeplineșe un rol precumpănitor nu numai in tuutul nostru, ci sii îa intreag, viafa industriala a tării, - se află un om ale cărui insuşri excepţionale de organizator sunt egalate doar de neobicinuita sa modestie si de o rară g ngăsie sufletească. Dar modestia, insuşire atât de preţită, filnd atât de rara - - are si meajunsunle ei; cel mai păg abitor e desigur faptul că oamenii inzestratic cu această cal tate sunt numai eu greu şi prea tăıziu recunos cuti de marea obste, cutoatecara - de cele mai mute ori - tocmal acestela dln urmă îṣi în h nă ei munca, prlceperea si devotamentul lor. Iată ce ne impinge să relevăm in aceste rândurj, după cei aproape zece ani de muncă intensja si realizări fiuctuoase ale inginerulut Olimpitu Ambruss, - aclivitatea sa neobosită, care se identifică cu toate marile real'zăti, tehnice şi social -- muncitoresti, ale Intreprirderii "Mica", real zări îndrumate de directia generală a acestei societřți.
N'ar fi locul, pcate, să insistăm mai mult, dacă munca irginerului Ol mpiu Ambrus ar fi îmbrătisat numai interesele intreprinderil căreia s'a dedicat; valoarea muncii sale, orice?t de mare, ar fi fost mărgintă atunci numai la factorul economic.
Activitatea sa insð, ini tol cursul aces'or zece ani a avut un tâlc mai profund, si rentru aceasla tocmai mai putin cunoscut de cei multi, deși direct interesatil: inginerul O impiu Ambrus, băştinaş al unuia din centrele miniere ceie mai vechi şi mai renumite dịn intreaga ţară - e din Săcărââmb era prin acest fapt in situatia cea mai potrivită ca să poată cunoaşte şi simti visţı grea şi nevoile numeroase ale populatiel de mineri. Insușirile sale de modestie şi delicatełă sufletească i-au ajutat desigur sâ priceapă mai de vreme lipsurile acestei populaţii şi să sıgerez: la lozul cuvenit mijloacele cele mai potrivite pentru indreptarea lor. La temelia tuturor inf aptuirilor principale social-muncitoreşte, real zate de societates "Mica" in tinutul acesta, in ultimi ani, se află si colaborarea pricepută şl devotată a inglnerului O . Ambruş; şi deşi dânsul n'a dorit niciodată să se ştie acest lucru, e bine totuşi pentru noi su cunoaştem pariea sa la munca imensǎ și atât de comple$x$ pe care $o$ cere $o$ conducere perfectă a unei intreprinderi de importanţa „Micǎi", D-sa poate fi multumit cu conştlinta binelui împlinit, fie chiar anon m; însă o elementară datorie moraiă a celora carl beneficlază de el, este să cunoască şi să recunoască pe acel cari prin munca şi râvna lor contr bue statornic la realizarea acelui bine. Situația noastră, in afară de cercul de activitate al intreprindarii sl persoanei de cari am pomenit, ne uşurează mult gestul pe care-1 facem aci şi pe care-1 socotim numai ca implinirea unel datorii de recunoaştere obiect.vă.

Gheorghe DMinovict.

## Italia și Abisinia.

Toata lumea a auzit de raxboiul dintre Italia şí Âbisinia. Insă nus toţi ştics pentruce Italienit duc acest räzboirs gress in depărtata Africa, peste tã̃í sí mărí siliţí să. luspte intríun paxmânt strà in, intr'o ţa"ă sâlbaticax, fără drumusí, peste munţi inalțişí stancoşi, prin pustiil intinge arse de soare, sau prin mlăşini pline de jivine şi de boli care secerà pe oamenif din finuturi mai raxcuroase. Şi totusi Mussolini, conduscătorul de astazi al Italiei, continua acest rảzboíu cus toate greutăţile şi jertfele. Şi jertfele sunt marí, căci acest războius nus 1 poartǎ numai cei plecaţi, cí toata naţíunea. Soţitle si logodnicele şi-aus dat inelele de aur (a sa le topească şi să poatả continua războiul. Toţi ceí rămaşí in Italía duc o viaţă de callugaxri, nus fac risipe, nucheltuesc nimic de prisos pentru ca hrana să se ajungax.

Sil ne punem intrebarea fireascà pentrus ce fac Italienii aceste jertfe, peniru ce Iupta Italienii cu Abisinienli? Razboiul pe care il duc Italienii in Abisinia nu este un razboiu de plăcere, nici penters slava poporului italian saus a Iui Mussolini, nici pentru dorinta de a sipune frei no! NK. ? Razzoiul aceasta este absolut trebuincios pentru Italieni, este o chestie de víaţă şí de aceea îl poartå cus atata dârzenie.

Inchipuiţi-vă Italía, o țară cam cat ţara noastră de mare, insa cus mult maí saxracal, cu treí sferturi din intindesea țărî acoperita cus munţi pietroşí şi golaşi, lirsiţi de paduris sí de ierburi. pustiftí sí rossi de ape. Italia a fost locustax din cele mai vechi timpuri ssípàmantul a fost stors de vlagă, aşa că astazi nus mai poate hearni o populaţie aşa de deasa şi de numeroasax. Cácí pe acest paxmant sterp trăesc de două ori mai musţ̦i oamení ca in Romania noastrả (vieo 43 mitioane de oameni!). Şi populaita aceasta se inmulţeşte repede, cus aproape o jumatate de milioane pe fiecare an A incercat Mu ssolini in tot felus; a secat bǎlţi şi mlăsţini nesănaxtoase şi le-a prefăcut in câmpii mănoase; i-a făcut pe oamení să munceascả fel de fel de muncí ca să poată traxi in ţara lor. Dar n'a fost chip, cu toata ca Italia s'a schimbat in câţiva aní cu totul, de când este conducaator Mussoliní. Şi totuşi Italíenii nu mai incap in Italia! Asesta este adevarul. Trebuiau sà plece in alte ţinuturi. Şi-ats umplut toată Europa, ba au trecut peste Ocean in America. Dar in Europa sii aşa sunt prea mulţi oameni, far Americanii nu primesc decat cus socoteală: ataţia pe fiecare an din ficcare naţiune. Şi atunci ce să facà Mussolini cus atâtia oameni? Sa-i lase sa piarà de foame? S'a gan dit el cal pämantul e mare şi bogat şi nus peste tot locuit de oameni. Sunt tinuturi intregi cus bogatcii marí şi nenumarrate care staus nefolosite de oameni. Dumnereus a lăsat pămantul cus bogattíle lui la toţi, nus numaí la unif. Şi-atuncí a plecat sâ cucerească pământurí, sà le lucreze şi sá le facà folositoare pentru oamení.
Băıţa, in Aprilie 1936.

## Italia si Abisinia.

Un astfet de finut bogat şi aproape nelocuit este Abisinia, o țară dinspre miazazai, departe in Africa. Tara este mare, de patrus orí maí mare ca Italia, şi foarte bogată, insa bogățiile \&amàn nefolosite, căcí oamení sunt puţiní, de vreo patrus prí mai puţin ca Italienii şi sâlbatici de nus ştís cum sả lucreze pămantul şí sî-1 facă să rodească.
Deci, ganditi-va bine şi socotiţi: o tarǎ de patrús orí mai mare sí maí bogatả ca Italia, insả cu oameni de patru orímaí puţiní. Şicusm am spus, oamenil aceştia sunt rax maşi in urmă, trăesc in robie la nişte bogatassi, care-í asupprese, träiesc in cea mai neagrà sărăcie in tara aceea bogată.
Oare, este dreptca Italienit sà moara de foame in Italia, iar Abisinienii sa piarax de mizerie in roble, intr'o tara bogata ca a lor?
Și s'a gandít Mussolinísa faca două fucruri bune odatǎ: să ssape pe Abisinieni de robie, sâ-i inveṭe cum să folosească bogăţitile pământului ca să nu maí tratascả in särăcie langa acele mari bogãţii ssí să ducà din Italia oamení care nu maí fncap şí care ar munci şi nu au unde. Bogãtiile au fost lasate de D-zeus ca si fie folosite insă ca sả le poţi folosi, trebue sl munceşti. Italienií vor invảła pe Abisinieni cum sal lucreze parmantul ca să rodeascả, le vor duce unelte bune, vor face drumuri (căci in Abisinia este numai o cale ferată şi aceasta făcutả de Francezi), if vor invata sa creascả soíuri bune de vite, caxci in munnṭii Abisiniei sunt păşuni minunate, s $\$$ scoată carrbunii şi fierul sif petrolul din

## Urmare din pag. 1-a

pământ, sa facả fabricísísi̊ $f$ loseascà aceste bogaṭii din sanul pămantului pentru binele Italienilos si-al Abisienilor maí ales,
Italienii au inţeles de mult că Mussoliní nus le vrea decat binele sí de aceea il ascultả orbeşte. Cäcí se gandese ei : decât să murim de foame in Italia fáră nícío speranṭả de mai bine, maí bíne să incercảm să cuscerim pă mânturi noi pentru urmaşi noştri, chiar cus preṭul vietii noastre.
Decí, cum am spus mai sus, ralzboíul a:esta este pe viaṭă şi pe moarte pentru Italiení sil-1 vor purta panå la izbanda. Tinuturi intregi aus fost cuce rire de bravii soldaṭi italiení sị puse in lucrare ca sa foloseaser. Au inceput sa fack drumuri si deja finuturife aut fost schimbate.
Sio mare parte dintre Abisinieni aus inteles că prin cucerirea Abisiniei de Italieni, eí, Abisinienit, nu au decât de caş̧t'gat. Și de aceea, in multe locurfi, Italienii aus fost primiṭi ca liberatorí si ca des:obitori.
Noi Romanaii trebue sà privim cu ochi buni izbanda Italienilor in Abis'nia, căcí Italienii sunt fraţi buni cu noi şí nus putem sà le vsem decât binele. Şi-apoi as trebuí sa luăm pildà dela eí, ca dela nişte ftaţi mai mari și sã ne iublm ţara tept aşa ca şí ei șit să maí ales sâ ne gandim câ prin muncă numaí in cattiva aní Ita1'a s'a schimbat cu totul: in Italia stăpaneste un suffet nous de muncă şi de luptã. Sá luăm pildă dela ci şị sà strigăm ca incheiere ; Trätască Italia!

Vastle Petric Codrea.

## Ce e cu răsboiul

## și cine îl dorește.

Prin tratatele de pace, Germania a fost obligată, sã ṭinả un număr redus de soldați și sã fabrice cât mai puṭine munițiuni. I s'a mai cerut Germaniei sả nu îndroducá deloc armata la graniṭa franceză ssi be!giană, într'un finut numit Renania, pe o làṭime de $100-200 \mathrm{~km}$. Aceasta ca o garanṭie cả Germania nu va ataca pe Franta si Belgia. Acest lucru a fost respectat pânà când în fruntea Germaniei a ajus Adolf Hitler, care a inceput militarizarea şi înarmarea pânả în dinfị a Germaniei.
In anul trecut însă Franta a încheiat o legàturả de arme cu Rusiz, prin care se obligà cà în caz de rảsboi aceste douì țari să se ajute intre ele.

## Cântă-mi cântecul...

de G. Mícu Delabǎseşti (Continuare)
Un geamăt şi mai greu şi căprioara puse capul jos, dǎdu de câteva ori din picioare, csrând parcả ajator şi muri. Sotul ei se uitar cu orhii în pământ la ea, alergă împrejur, ca și cum ar fi vrut să distrugă pe rău făcător, veni din nou, se aşeză lângă ea, dar un mic sgomot provocat de lonel II făcu să tresară și se pierdu in desişul pădurel. lonel se duse şi privi căpricuara. Toate scenele, la care fusese martor oculer şi tot devolamentul perechei de ceprioare şi mai ales tragicul sfârṣit, il făcură mai trist. "Devotamentul intre sotii cari se iubesc", issi zise el şi se Indreplǎ spre stànă. Ciobanii dormeau. Intră inăuntru, luă un cas şi fâră a fi simfit - cu lacrimi în ochi-se pierdu in noapte.
Merse săptămâni pe marginea munfilor intâmpinând obstacole mari, dar

De altă parte Rusia nu vede cu ochi buni pe Germania, care a nimicit organizafiile comuniste de pa $10 t \mathrm{cu}-$ prinsul țàrii, iar pe $\epsilon$ vrei sau alte minoritàți care întrețineau comunismul i-a dus în lagire de concentrare sau i-a trimis peste granitả.
E natural cả aceasła nu le-a plăcut conducảtorilor bolşevici şi ei se gândesc în tot momentul sả se întindă şi deste Germania. Faṭi de aceste ameninţări, Hitler, pentru a nu se gàsi Germania fárả armate, a militarizat și finutul renan.
Aceastá càlcare a tratatelor de pace nu i-a plăcut Frantei ssi Belgiei și au adresat o plăngere la Liga Naṭiunilor cerând ca sà oblige pe Germa-
mergea robit de gândul cả poate va intâlui pe Ancula
"Ce-ar fi să găsesc o sumă mare de bani! Mi-aş tunde părul şi barba, mi-aş face un costum de haine, as̨ câlăıori cu tıenul şi ce bine ar fi!
Aşi intâlni mai repede pe Ancuja şi ce fericit as fi!..
Trecu prin sate. Lumea i se părea curioasă.

Era atâla timp de când nu mai văzuse lume multă.
Rámase fară opinci, aşa că mergea cu piciorele goale. Hrană n'avea, ci trăla din cerşit. Spunea doar atâta celor care-1 intrebau: „sunt un cersetor nenorocit şi mă duc să-mi văd satul copilăriei şi rudele, de vor mai fi trăind".
Drumul nu-l cunoşteași niciunde mergea nu ştia.
După vreo doză luni de mers pe jos, sdrobit de oboseală, cu picioarele sângerânde, ajunse în laşi. Era toamnă ; căzuse bruma. Noaptea era foarte frig. Un-
nia să retragă trupele dela graniṭa francezả. Se părea la început cả dacả Germania nu va retra ge trupele, Franta sprijinita de Ang ia și de Rusia va declara ràsooi. Anglia însà nu are nevoe sả-și prade muniṭiunile și să-şi omoare soldaţii şi ea nu doreşte ràstoiul, ci propune atât Franṭei cât și Germaniei cât mai multe formule de împăcare.
Germania de altá parte spune cả nu doreste răsboi cu nici unul din Statele Europei şi cả este hotàrâta sà încheie o pace pe 25 ani cu toate popoarele (afará de Rusia care urea sá bolşevizeze toatá lumea. N. R.) Spune apoi cả aceea ce dorește e să fie st până la ea acasá si sà se poatã apăra la caz de nevo?.
De alffel singura amenintare pentru Germania este comunismul. Conducătorii bolsevici cred că dacă se vor face stả pâni șipeste Germania vor putea cu mai multả uşurinṭả să intindá împảrátía comunistá-jidoveascá peste to zà lumea
Care ar fi mijlocul? In moment ce s'ardeclara rảsboiul, comuniștii şi evrei vor cumpăra c̣u bani'sau îmbătând cu apă rece anumiţi oameni, vor întinde spiritul de nesupunere printre soldați, care vor dezerta de pe front şi vor pune màna pe oficii şi posturi de conducere. In felul acesta, cred ei, se va putea deslanțui 'o revoluṭie, o răscoalá în statele naționaliste şi creştine și se vor face ei stăpâni.
Norocul insà este, că in ulfimul timp popoarele lumii caută cât mai mult o libertate naţională și desvoltarea lor sub scutul apărător și dădālor de viaṭă al bisericii. Aceastá trezire la conşliinṭa naționalá a dat rezultate admirabile in Germania, Italia ssi Japonia care au ajuns astăzi la o frumoasă, desvoitare ssi sunt te= mute de multe popoare. Cel puţin deocamdatà po>oarele cuminți nu se gândesc la un nou răsboi. In mintea tututor se mai păstreazả ${ }^{\text {lincả }}$ amintirea dezastrelor răsboiului a cărui urmări se pot uşor ${ }_{\text {a }}$ vedea.
Grija noastră este să ne vedem de nevoile noastre, sá cultivăm cât mai mult dragostea detarà, sả ne formàm o armată puternică, pentru ca afunci când vom fi chemaṭi sá ne apărảm graniṭele, să nu desmințim trecuful nostru g'orios.

C. M. L.

Cercetasii Românici Coh. III. Albastru. Cent. IV "MICA"

## CIRCULARA No. 1

 din 12 Aprilie 1936.1.) Cercetaşit din răsbotu 1916-1919 Comandantul Marei Legiuni aprobă să fie Inscrişi ca membrl Sectlunei in a Cohortei I Avram Iancu; pentru le putea folosi aerviciile.
2.) Cursurt pentruc comandanţi.

In lulle, timp de 20 z le, sunt rugati a participa la cursurile dela Breaza Dnii Inginesi, Profesori, Invăł̧ători, Ofiteri de rezervă şi subof teri distinşi, carl vor primi comandă de incasare Inscrieriie prin Cent. IV „Mica" pâna la 1 Mai a. c.
3) Colonit pentru Put de soim.
C. M. L. O ganizează o colonle la Bre: za pentru Pui de soim in cursul lunel Iulie, lar alta in August. Costul e 1800 Lei.
In fiecare serie sunt disponibile 40 locuri.
lascrierile Insctte de taxa se fac prin Centurle pannă la 12 Mai

4 ) Jamboria $\mathcal{B r a s ̧ o v . ~}$
Se fac pregattiri mari. Fiind prilejde mari petreceri de inăļare şi Intărire a Credinţei strămoşeşti şi cercetăşeş!i. Cercetaşi noşstri, copii a căror părinţi sunt mai cu dare de mână, sunt rugatil a se înscrie.
Taxı de participare 1800 Lei. In scrlerite se prime:c chiar de acum la Centurie.
5.) Concars de ouă íncondetate.

Se organizezză la C. M. L. o expoz'ție de ouà incondeiate. Cine dcreşte a concura poate trimite prin Centurl 2, câte 3 ouă decorate având coatinutul golit.
6.) Concars de afise.

Este de dorit ca Cercetaşi lateriołi la desen, să depună machete de afişe de propagandă cercetească, cu care vor putea concura la C. M. L, Distinctiuni : Cei bine reusill cu aceste af,şe vor fi propuşi a fi O staşi cu virtutea Cercetăşasscă de bronz.
7.) Multumirt.

Toti marii noşıri comandanţi prin Com. cohortei 3 Albastru, mulṭu-mindu-ne pentru felicitările ce le-am adresat cu ocazia Sf. sărbători, ne fac la rându-le călduroasă urare de sănătate şi voie bună ; şt cu strămoşescul salut "Hrlstos a Inviat".

Sănătate,
Comandantul Cent. IV Mica
Lt. Radooict.

## Citiții și răspândiți .2ARANDUL*

de să se adápostească ? Cine l'ar fi primit şi cine i-ar fi dat atentie, chiar dear fi povestit Intreg romanul viejei nenorocite ? Cine se uita la el, când tołi sunt atât de preocupaţi? Şi-apoi un cerşetor nu găseşte ospitalitatea la oraş ea 13 țară.
Singura scăpare, era tot cerşitul. Răceala toamnei şi boala îl chinuia mereu.
Ar fi mers mai departe spre locurile saumpe, spre satul acoperit de praful uitării, dar se simf̣ea obosit și umbra morţii o privea ca prin sita. Ajunse până la g âd ina Copou şi se instală la poarıa ei. Noaptea dormea în grădină pe covorul de frunzele ofilite de zilele toamnei. Frigul îl pătrundea prin oase, cxact nut mai avea nici haine nici cămaşa. Stătea de veghe toata noaptea și as culta tainicile soapte de dragoste a vreunei perechi de indrăgostifti ce mai vizitatu și no3ptea gra̋dina. Pe banca de sub teiul lai Eminescu erau perechi de indrăgostiti, dar
ii condamna zicându-sì : „si eu am fost ca ei, dar îmi face impresia că teiul nenoroceşte orice lubire"

Ancuţa se obişnuise foarte mult cu viaţa de la schit. După vreo două luni scrise părintilor care o vizitară.

Trecură doi ani de la vizita părinntilor și primi vestea dureroasă a morţii tatălui ei. Și cât de mult plânse la această viste!.

După inmormântare, mamă-sa, sdrob.ta de durere după atâtea pierderi, vându totul, fiindcă se simtea ịmbătrânită și nu va mai trăi mult. Banli li dảrui la schitul unde era Ancuta şi după puțın timp imbrǎcă şi ea hainele călugăreşli. Acuma era alăturı de Ancuta pe care o iubise atât de mult şi de a cărei fericire nu s'a putut bucura...

Au trecut anii ca pås **arile in sbor. Trecuseră vreo zece ani dela despartitirea de lonel, a cărui imagine ii pierise.

## Boale la animale

## Dite cornute.

TRAGĂUL. Uneori pe laturile falcilor la vite se iveşte o umflàturả care se sparge. Aceste umflăluri pot apare pe limbă sau pe ficat (maiu).
Aceasta boală se vindeca greu de tot și trebue chemat medicul veterinar, INMUIEREA OASELOR. Aceastá boală se întâlnește mai ales la viṭei.
E bine in astfel de cazuri să li-se dea fàn, paie și în mâncare sau apà si se puna praf de cretă (e bun și varul de ne pảreṭi sdrobit mảrunt. Sả nu se întrebuințeze var in care a fost pusă piatrà vânảt'). Cat.
BĂTĂTURA IN TALPĂ. Boala aceasta o intâlnire la caii rảu potcoviṭi. Se mai capatá şi din cauza petrilor de pe drumuri, care ajung între capetele potcoavei. Calul are dureri în talpă şi schorpá.
Trcbue să potcovim caii numai la potcovar bun, s3-i controlàm copita şi potcoava des şi cànd boala e cảpàtatá din cauza despotcovirii se leagá copita cu lut (p mànt galben) înmuiat cu oṭet.
BUBA MÂNZULUI. Boala aceasta se infâlnește mai ales la cai tineri și o cunoaştem prin aceea, cá animalul tuşeşte, înghite greu de tot, rasuflă greu, tremură, nu mànănca şi din n3ri curg nişte muci albicioși.

Calul bolnav trebue dus într'un graja mai cural şi mai cald şi i-se pune la gât faină de in legata într'o bucatả de pânzá. Inul face sa se spargả buboiul dela gàt și pentru a-l ajuta se scurge rana bine şì se spalà cu apá oxigenatá, permanganat, etc. (leacuri dela farmacie) In lipsa acestora e bine sả aburim cu floare de fân pusa în apà in clocote.
Oi.
GĂLBEAZA OILOR. Boala aceasta omoara cele mai multe oi. E prici ità de un vermulet care are forma unui sâmbure de bostan (curcubat ${ }^{\text {. }}$ ludaie) care tràieste in ficatul (maiul) oilor. Viermele acesta produce foarte multe oua, care ajung afarà odata cu balega. Daca ouale ajung în locuri apstoase, atunci din ele iese un vermulet ce intră in corpul unui melc de apă în care se fac alṭi viermii, its afara şi se prind de iarba de pe marginea bảlftlor şi aşteaptá aci. Ducá oile ajurg in aceste locuri, inghit și viermii odatà cuiarba şi se îmboln?vesc, slăbesc și capəta guşă.
Deoarece e mai bine și mai ieftin sà ne pazim de boala decat sa o vindecàm, tot assa şi cu oile, e bine sà nu le lăs an în locuri apảtoase. Dacả totuṣi s'au imbolnảvit trebue sa le turnam pe gât 4-5 grame extract de ferega (cumparat dela farmacie). La farmacie se mai aflá un leac bun numit Distol.

Singura amintire, era o fotografie ce o purta in \&ân. Era sigură că nu-l va mai intalni, dar cel puţin avea fotografia, o amintire dureroasă..

Introo zí, pe când se plimba prin grădina schitulul insofită de mamă-sa, Ancuţa cântă cântecul favorit lul Ionel. La sfârşit o podidiră lacrimile. Mama sa se sperie.

- Ce ai dragă Ancuto ?
- Nimica, răspunse ea ştergându-şi lacrimile:

Nu -i spusese nimica mamei sale. Trecuse atâta timp de când erau impreună la schit şi n'a avut curajul să-i spună. Acuma fi mărturisi totul.
li mărtusi nopţile petrecute cu Ionel in parcul Merenilor, noptile petrecute acasă, plecarea lui în armată, omorârea sergentului și fuga in lume.
li povesti şi cea mai mare greşală ; căderea in păcat şi naş̧terea unvi copil la baba Floarea din Cârpeşti şi care

## बlP(1)T

A. K. Sloga Jugoslavia - C. S. Nica Brad 5-1 (3-0)

Asteptările nu ne-au fost inselate.
"Sloga" ne-a arắtat in zua de Paşti un joc spectaculos, cum rar ne este dat nouă brădenilor să vedem. O echipă viguroasǎ, plină de talente foo'ballistice, a furnizat publicului nostru desfăşurarea unui mat.h de înaltă şcoală,
Rezultatul dezastruos pentru noi, dacă luăm in considerare d ferenta de goaluri, nicl nu mai interesează, fiind vorba de o intâlnire amieală a două echipe cu jo.uri d ferite si di metral opuse. Joculul de forminabilă acțiune a centrului innaintas al oaspetlor sl extrem de deselor actiuni de ofensivă î bloc, lozalnicii uu pot opune decât elegant dar deastădată ineficacea actiune de g'nal latin, cu react a pe extreme.
Aşa stẫnd lucrurile este dela sine Inteles, că localnicii or fı trebuit să se apere în deosebi, dar pentru ai noştri jocul exclusiv de apărare, nu mai are rost ca lipsit de onoare sil i-ar deplasa Intr'o postură negativă si aproape rusil ousă de pasivitate. Asfel că r scând totul, cu pretul alor cinci goaluri, au sustinut pânà la capăt, cu noblă resemnare o serie de atacuri nereuşite afară de un ul. Prin această at tudine. Mica deşi Invins i, a rămas şi după acest match, cu acelas prestigiu pe plan footbalistic ca în trecht.
De alifel, dacå M ca avea ş ea jucaxtori de dimensiunile celor dela, ,"S oga", rezultatul ar fifost altul. Doar Zaslau se putea măsura prin f zic cu ej. Jucătorii noştri au fost excelenţi, dar prea minimali la corp fata de vguro z tatea oaspeţilor, cari iş! putea permite calux de cutezanta, sa atace orbeşte - cum se zice - pe al noştri, unn prea mici, altli prea slabi in ra port cu cei dela Sloga.

## Vântul produce mari

 pagube în DobrogeaIn ziua de 18 Aprilie s'a abàtut un vânt foarte puternic in partea de sud a județului Constanța, producând numai în comuna Comana pagube de cinci milioane.
La unii oameni întreaga gospodảrie a fost nimicită complet. Hambarele cu cereale, grajdurile, casele au fost nimicite. Vitele, porcii, pảsảrile au fost mânate de vânt, orbite de praf şi duse la o râpa, unde cele mai multe prảbușindu-se au murit.

Vàntul a atins şi alte comune producând și acolo pagube serioase. In alte pảrţi au càzut ploi şi grindinả.

ESchimbul Aliman-Nedici pare a $f$ nepotrivit, întrucât li este in obişnuintax să fie un bun apărător, dar ca inaintas este de o mediocritate sub putintele lui Aliman. Bortos si Sturek sun prea uzaţi. Mocuţa slab, fiindcă fără Nedicl în apărare poarta incepe dela 25 metri.

Oaspetii au demonstrat continu, că sunt de o szveră disciplină. Nu au fă cut niciodată greşala, să inainteze decât prin passe precise, afarả de centrul inaintas Alt, care find in mare formă și de allfel cel mai bun om al zilei, a aç̧ionat de câteva ori, s.ngur dealungul arenei.

In acelas fimp la ai noştri, d.sciplina este o floare rară si din această cauz $\grave{\text { d }}$ toate acțiunile au fost fără succes.

De remarcat totusi Trif, Haiduc, Barcsi şi Zaslău, cari au munclt mai mult şi cari singuri s'au conformat mereu dirijării inutlle alui Nedici cu vorbe prea tari.

Pentru aceste motive şi pentru menfinerea măcar a actualului stadiu, dacă nu pentru continuarea unei ascensiuni a sportulul la noi, este o imperioasă necesitate, să avem un bun antrenor, Câteva elemente noui sil să se înlocuiască vorbele tari de pe arenă prin tăcere şi atenţie continuà la minge, impreunată cu un curaj sănătos cultivat la maximum.

In faja celor 1200 spectatori, Dl Petrică Simeria a arbitrat corect următoarele formatii :

Sloga: Ostoju, Stranici, C orba, Sandici, Iakob, Prunici, Z vici, Negrici, Alt, Radenov, Davidov.
Mica: Mocuṭa, Sturtk, Zaslău, Tifif, Aliman, Haiduc, Barcsi, Maier (Florea) Nedici, Bortos, Teucear.
N. L. S.

## Vine din Rusia <br> după 20 de ani

Sasul Friederich Wermescher din Reghimul Säsesc s'a întors cu sotia și đoi cosii, zilele frecute din Rusia unde a ajuns prizonier in timpul ràsboiului.

A stat mai mult prin Siberia, in oraşul Omsk, unde s'a càsàtorit și a avut coi copli. Spune cả bolṣevicii au distrus și in Siberia toate bisericile creștine si nu au lảsat decât cele douả biserici jidoveşti. (Se vede şi de aci cine conduce Rusia)
Mai spune cà ín Rusia sunt încả mulţi prizonleri români care doresc sa vinà acasả şi pentru care consulul român din Moscova lucreaza inlul român din Moscova lucreaza într'una.

Zăpezi mari în Germania
In ultimul timp peste Germania s'a abatut un val de frig, cu ninsoare ca în toiul iernii. Zăpada cazutả a pricinuit pagube mari în grădinile de pomi. In unele regiuni au fost doborâti stalpii dela sârmele eletrice làsând orasele in întunerec, trenurile si autobusele la fel au suferit intârzieri.
In muntji západa a atins inalț̣imea de doi metri.
E pericol de mare inundatie dacả acestui timp de plinà iarna îi vor urma zile cảlduroase.

## Populația Londrei.

Populaţia Londrei este de 7.085.870 locuitori, ceace este tot atât cu locuitorii Belgiei.
Numảrul morţilor şi al rănitilor în Londra este de 49.105 persoane in ultimele 12 luni.

## Ploi în fară.

Ploile din zilele trecute au fost folositoare sàmànaturilor și aceasta cu atât mai mult cu cât au câzut peste toatà tara si chiar In regiunile unde in anii trecuți a fost secetả.
Cursurile la şcoalele primare sevorţine în aer liber
Ministerul Instructiunii a trimis un ordin circular tuturor revizoratelor scolare, prin care le pune in ved ${ }^{2} \mathrm{re}$, ca îndata ce se face timp frumos, toate scoalele primare din tarà să tinà cursurile in aer liber. In acest scop se vor face adảposturi de ploaie si curent, pe cheltui la comitetelor scolare comunale si judetene. Aceasta pentru a feri scolari de aerul stricat al salei de curs.
In acelaş timp toţi înváţảtorii sunt ooligaţi sà facả lecţii şıı dimineaṭa şi dupa masã.

## Cum facem din jugăre hectare (ha.)

1 jugăr de pământ 1600 stân. jeni pătraţi (loc de 6 măsuri de grâu) are 5754,64 metri pătraţi, iar 1 ha. are 100000 mp ., aşa că : 7 jug. fac aproape 4 ha., deci 1 jug. face a 7 -a din 4 ha. sau 4 ha. : 7, 2, 4, 4, 5 jug. fac de 2-, 3-, 4-, 5-ori atâta, adecă 4 ha. $\times 2: 7,4$ ha. $x 3: 7,4$ ha. $x$ 4:7 ş. c.
D. e. 28 jugere câte ha. fac? Fac $28 \times 4: 7=112: 8=16$ ha. INTORS

Deoarece 4 ha fac 7 jugăre, 1 ha. face a 4-a din 7 j., sau $7: 4.23,4,5$ ha fac de 2-, 3 -, $4-, 5$-ori atâta, adică $7 \times 2: 4$, $7 \times 3: 4,7 \times 4: 4.7 \times 5: 4$ s. c

Exemplu: Câte jugăre sunt în 32 ha?

$$
\text { Sunt: } 7 \times 32: 4=224: 4=
$$

56 jug.
Stânjeni patraţi se fac în metri patraţi ştiind, cǎ 1 st. p. $=3,6$ m. p
...,Dar Intr'o zi de toamnă tristă,
 Cerşetorul rămase mirat, uităndu-se nedumerit la acea sumă de bani. Vru să se ridice să-l cheme, dar nu putu. Il strigă, dar nu-1 auzi nimeni. Ionel se urcả intr'un tramvai ce tocmai se pregătea de plecare şi cesşetorul nu mai văzu niciodată pe acel copil blond care cânta cântecul favorit, copilul uitat, rodul dragostei ingrate, al tinereţel nenorocite...

## VII

In toamnă, parte din călugăriṭe plecaseră prin sate cu milostenia. Mai târziu plecă și Ancuţa, insof̣tă de mama sa.
Merseră câteva \&ăptămâni prin sate, până ce ajunsera in Iaşi. Vizitară bisericile şi impărtira ajutoare pe la săraci.
(Va arma)

## Internaționaliștii

## dela Criṣcior

In fruntaşa comună Criş tor s'au cuibărit de vreo 2 ani câţiva agitatori de meserie, care p:ofitând și exploa-tând-naivitatea câtorva muncitori, şi -au asigurat un trai boierese pe nemuncite, gh fluindu-se cu salarii grase şi care subt firma de socialism-international au deslâtuit o propagandă deşănj̣ată impotriva a tot ce,e românesc şi creştinesc.
Conducàtorul sau starostele lor e un oasecare Soltu, fost muncitor-z ler pe la Abrud, căruia insă nu i-a plăcut sǎ-şi câştige traiul vieṭli prin muncă cinstită ci a venit aicl sl prostească muncitorimea şl să o organizeze in sirdicatul international, trimis fïnd pentrue aceasta de minoritarí, dupá cum insuşi el a mărfurisitoo la o intrunire publică. Acest semidoct parazit face azi pe "domnul" cu bască, cravatá, trăsură la scară şi un salar lunar de vee-o 8000 lel, plus 18000 lei pe an spese de deplasare. Dapă cum vedeti, mai "burjui" decât cei impotriva cărora zice că luptă.
Zilele trecute acest tip impreuna cu a colltul sŭu Roman Ştefan, care fiind din partea locului şi deci ne filnd trimis special de minoritari, primeşte numai vre-o 2500 pe lună plus alte venituri, aceşti doi tovarăşi au invitat de la centru pe un al trellea tovara̋s MiЋăllă şi tołi impreună au organizat luni dupa maš̀ o intrunire a muncitorilor minieri.
Dupı cume de aşteplat, mişcarea nationalistă dela nol din jară, prinde răd ácini şi printre muncitorii români de lı $M$ ca. Davadă că la intrunirea de mai sus in' ausluabapate s dec ât nie*o 100 muncitori imbătati de vorbele simbriaşilor angajafi de strǎini.
De necaz că azi nu mai pot avea frecere minciunile lor nici printre muncitorii de aici, cum nu mai prind nici pe Valea-Jiului și nici in alte pătí, la aceas'ă intıunire au inceput să improasste cu noroi asupra bărbatiler noştri de stai, nation alişti: Cuza, Gog ${ }_{1}$, Vaida, Codreanu, etc. înventând minciunl alât de gogonate incât și cei vre-o 100 de partzan! ce le mai rămăseseră încep să-i lase in plata Domnului.
Şi acum cetitịi și judecețişi dumneavoastră, iubt t cetitori, la cele ce au spus tovarăşil:
„Nu vă luati după Cuza, Goga, Vaida sau Codreanu că sunt prieten! cu jidanii şi cu unguri. Corneliu Codreanu nu numai că e prieten, dar și primeste dela jdanul Mox Auşnit - regele ferului - un salar de 40 de mil de lel pe lună. Noi suntem metonaliştii şi nol luptăm pentru drepturile românilor şi nu Cuza, Goga sau Codreanu".

Ați auzit? Social ştii internationali care au conducători pe: Bátyai, Ostroski, Gellerter (toti j dani) acesta sunt national ştii, iar Cuza, Goga, Vaida, Codrea u sunt vânduṭ stràinilor.
Și să-fe mai miri că muncitorii azi se feresc ca de ciumă de tovaraşii : So:lu si Roman, imbrǎtisând miscărlle

## nafionaliste de dreapta?

## O Intrebare.

Tot la aceastáadunare internaṭo onalà, pe Làngà multele minciuni - de care o sả raspundă in fafa justiției - to. varồşii au avut şi imprudenta de a citi o dare de šamả asupra cheltuelilor fácute î cursul unui an. Pe lângă salariile grase și spese de d plasare de zeci de mii de lei, vedem un capitol asupra căruia urem sà stáruim deozamdată, rảmànảnd pentru alt numàr celelalte capitole.
E vorba de localul lor de întruniri dela Crişcior. Chiria anualà pentru o salá ce o au, e de 5500 l ti. Nimic mai firesc. Dar ascultaṭi: pentru curảtitul acestei sale s'a plàtit 12000 iei pe an, adicăo mie de lei pe lunả Cure țirea se face aşa cum o ştiu toṭi se mảturā camera ơdată pe sảptảmànả, ceea ce înseamnà că tovarås i proletari plătese nici mai mult, nici mai puṭin decât 250 lei pentru un màturat. Cred că ni i i Rockefeller, cel mai mare capitalist, nu-si permite acest lux de a plàti 250 lei pentrumáturarea unei camere. Se vade cà internaṭonaliṣtii nostri dispun de atàtea parale încât nu mai ştiu cum sà le cheltuiasca.

- Si acum întrebarea : de unde banii ? Stiut fiind cà azi nu mai platesc cotizaţii decât ure-o 100 muncitori, ceea ce înseamná cam 3000 lei lunar. Prin urmare de unde atât bànet, domnilor proletari?
Nucumva aceşti bani miroase ráu?. de pildà a ruble ruseşti?


## man min mex min sum

Se știe cá in ultimul timp comunismul a început sà se intindă mult in Sjania impunând chiar demisia preşedintelui - Alcale Zamora, arzând o mulțime de biserici.
Acest lucru este pe placul Rusiei comuniste şi aceasta a și trimis agentilor ei din Spania, pe un vapor, arm е şi revolvere automate ca să aibă cu ce trage in poliftie şi în oamenii care mu tree de partea lor
Ruşii - mai bine zis jidovii din Rusia - cred ca sigurá victoria comuniştilor în Spania. Atàta doar cả dacả spaniolii vor face cunoşt nțà cu „civilizaţia" ",democrafia" §i ,,umanitarismul" comunist va fi vai de pielea comuniştilor. Sả nu uitàm că dacả în Ruâia unde firea oamenilor este domoală, mai înceatá şi totuşi comunismul se clảtinn̉̉, Spaniolii au alt sânge. La ei mai tràesc și azi luptele cu lauril.

In atentimnea
antorilătilur.
Modul cum se exploatează linia de autobuz Deva-Brad-Baia de Criss lasă foaste mult de dorit. Atragem atenţiunea autoritaṭilos competente, rugandu-le să ia măsurile de indreptare urgente, amendand pe cei casi se vor mai abate. Sa se impuse proprietarilor autobuselor de pe aceasta linie si respecte maxcar regulele bunului simţ.

Stic toata lumea, care are nefericirea să calatoreascà pe aceasta linie, cusm sunt tratatic calatorii. Nus mai insist şi nu maí repet cea ce multí, foatte multi, att incercat personal

V'asigur cả daeă aceste autobuse ar circula, aşa cum circuláa şi călâtorî ap fi tratatii aşa cum sunt tratati, pe o altá Iinie, ori in Bucureşti, proprietarii şi personalul de servicius ar fí linşati, iar autobusul distrus. Nu tctẹi cetăţenii se lasă calcaţi la picioare, aşa cum ne lăsăm noí.

Moravurile inscalunate la aceste austobuse aus culminat in preajma sărbatorilor Sf. Paşti.

Se ştic că in aceste 2 săptămâní traficul de câlătorí se măreşte mult. Toţí ştius acest lucru, afară de proprietarii autobuselor.
Pleca un singur autobus, incărcat pană la refuz, astfel că cel̀ care vreau sI se uree intr'un punct de pe distanţa Brad-Deva, rămâneaus pe jos. Ceí care plecaus din Brad cu destinaty a una din comunele de pe aceastà distantà trebuiass sa plateasca biletul intreg. (Cazul telefonistuluł din Brad). Altfel nus erats prímiţi pe maşina.
Calătorí din Baia de Crig si jisp sunt laxsaţi seara in Brad, autobusele tefuzànd să mearga maí departe, afară de cel al Dluí P. Gabăr.
Calãtorii sunt bruscaṭí şi trataţi ca şí când ar fí transportaṭi de pomană, ori platititi de caatre proprietaral autobastului.
De ce nus se rewine la obiceiul civilizat care exista pe aceasta linie inainte de-a ne ferici cus prexenta sa nus oarecare domn Dumittras - calnd concesionarul era obligat să ia toți câlătorli, incepand din Baia de Criṣ panả in Deva, punand in circulaṭie maşini supllmentare?
Dacả D-lor dela autobuse nu le convine caştigul prea mic depe această linie, ori nu le convin mutrele călătorilor - de-o toleranță prosteascả if rugăm să ne lase in pace să cală torim cus trasura ori cus carul eu boí. Dar să ştum de ce să ne tinem. De indata ce se angajează la o treabă, s'o indeplineascal in intregime sí in mod civilizat. Aceasta maí ales că ne in caseaza 0 taxa foarte mare pentru acest serviciu.

Armatele italiene continuă ocuparea Abisiniei.
Se dà ca sigurả ocuparea Addis Abebei - capitala Abisinieí, in cateva zile, de eătre viteaza oştire italianã. Din cauza aceasta oraşul incepe să fie păräsit de câtre populatía civilá. Chiar unii membri ai guvernului aus plecat in directii necunoscuste. De alffel pentru italiení totul e o chesliune de un mars mai lung, incolo n'aus eu cine se mai bate. Negusul in incâpaţ̧inarea luis a rezistat cat a putut. Acuma nu mai poate opune nici o rezistenṭă. Italienif se gaxsese la 130 Km . departare de Addis-Abeba.

## Stiri și fapte din

Baia de Criss.
Serată artistică, Sâmbătă seara a avut loc în saloanele ,,Casinei Române" o frumoasả seratá artisticà aranjatà de tinerii premiliari de sub comanda D-lor Ivaşca si Giozav, 'pusă sub patronajul D-lui prim-pretor Nicolae Turuc. S'a jucat piesa „ENtci pe aici nus se trece", in care rorurile au fost interpretate cât se poate de bine de tinerii premilitari din satele din jurul Băii-de-Criş.
A luat parte un public numeros atât din localitate cât și din Brad şi din satele din jur. Reuşita acestei serate se datoreste in special D-lui Turuc. Venitul realizat serveşle la inzestrarea subcentrului cu material de exercitiu.
ofrs de víu. Tânărul E. Obădău în una dinzilele trecute a plecat la moarả în satul Uibăreşti pentru a-și măcina o măsură de grâu. In timp ce se afla singur în moară, a explodat o mare cantitate de bənzină, care i-a provocat arsuri grave pe tot corpul. In stare gravă a fost transportat in spitalul din localitate, unde - cu toate ingrijirile date - a murit in cele mai groaznice chinuri
Din activitatea Ocolului Silvic. Ocolul Silvic oin localitate de sub conducerea D-lui B: Romoşan, în primăvara acestui an a desfáşurato activitate dintre cele mai lăudabile. Remarcăm in deosebi plantatiile făcute, plantân-du-se câteva sute de mii de puefti de diferife esenṭe în râpe sii'n mâncături de ape. 0 mare contribuṭie la desã́vârşirea aceste opere au adus şi scoalele de toate gradele.
S. T.

## O intâmpinare

Are cunoştinṭa Primèria noastrà că noaptea proprietarii de automobile de pe piaṭa Bradului incaseaza pentru dusul la garả suma de 100 lei ?
In toata România - Mare nu se indrázneşte a se face o aşa escrocherie, ca sà nu-i zicem pungảşie! Intelegeam sa se incaseze noaptea $50 \%$ in plus, fațá de 40 lei taxa de zi - şi asta ar fi prea exagerat cât se încaseazá însã ne pare prea prea!

Nu crede de bine On. Primảrie localá sā reglementeze aceste taxe, in conformitate cu taxele altor orase și după obişnuitele norme? - Totodatà, în numele cetątenilor din Brad On. Primảrie e ruga.ā să oblige cu schimbul pe fiecare proprietar de automobile, sá fie de serviciu la fiecare tren.-

Un cetăłean.

## Avion cǎzut.

In zitua de 19 Aprilie un avion roman condus de locot. Dumitru avand ca observator pe căpitanal Zánesces a sbisrat deasupra bratului Borcea. La un moment dat, cand avionul cra la 400 metri fanalṭme s'a stricat motorul. Jos nus putea vení deoarece eraus apele șí bâiṭle Dunării. Aus sburat insắ cu motorul stins si s'a larsat mai departe. In momentul cand au atins parmantul, avionul s'a dat peste cap, asvârlind la o mare departare pe cei doi aviatori. Locot, Dumitrus'a ales curẳní la cap iar căpitanul Zàinescus n'a fost atins.

Foot-ball

## Rezultate Sportive

Curpa Româniet:
Unírea-Tricolor (Bucuressi)-Franco Romana (Bràía) 6-4 (1-1).
Juventus-Venss (Buc.) 3-1 (1-0).
Ripensia (Tímişoara) - Criṣana (O. radea) $8-3(1-1 ; 2-2)$.

## Divisía Natională ca.

Victoria (Cluj) - C. F. R. (Bucureşti) $3-2(0-1)$.
Miniersl (Petroşani) - Mica (Brad)
$-2(2-0)$. Cronica in numaral viito

