REDACTIA SI ADMINISTRATIA
BRAD

Muncitorii minieri si muncitorii agricultori 150 lei

## „SĂ NE ANTINDEM MÂINELE

## de buni romani..."

Din vâltoarea grijelor de toate zilele și a sbuciumului vieţii, peste interesele meschine cari ne fac să uităm prea des mândria de a fi Om , a răsunat zilele trecute de la înălțimea dem nitătii unui prim-sfetnic al Tronului, cuvintele puse în fruntea acestor rânduri. Am auzit rǎsunând cuvintele acestea cu prilejul constituirei, in Deva, a „Asociatiei Sarmisegetuza", la chemarea entuziastă a conducătorului acestui judeţ, d. dr. Romulus Miocu.

A fost pentru noi o uimire si in acelaş timp 0 înviora*e sufletească cuvintele citate, rostite cu acel prilej - De atunci s'a scris mult despre acest eve nsiment, ce depăseste ne-- max̀suraf in interes local sau momentan. 'S'd áccentuat cálduros insemnătatea lui culturală, s'a relevat cu entusiasm valoarea lui istorică pentru viitor, s'au înşiruit impunătoarele realizări cari se aşteaptǎ de la această nouǎ asociaţie de cultură, - veche totuşi prin începuturile îndepărtate ale intentiilor initiatorilor ei, Dar s'a subliniat prea puţin, sau aproape de loc, semnificaţia naționaletică, a acestui eveniment, care e de 0 covârşitoare importanţă

Am fost obicinuiţi prea mult timp, In trecut, cu ideologii şi programe de partid - fie ele oricât de bune pentru ca apelul inspirat si generos al primului ministru, ca: „tot ce este românesc, fără deosebïre de partide politice, să-și întindă mâinele de buni români pentru o operă naţională", să nu ne bucure și învioreze în acelaş timp. Mai ales peste sufletele dogorite de sbucium si nevoi, dar In aceeasi măsură însetate de patriotism ideal, al generaţiei ma tinere, aceea care a urcat calvarul marelui răsboiu, cuvintele primului sfetnic al tronului pornite dintr'un imbold de patriotism purificator, ridicându-se pe deasupra demnităţilor vremelnice şi a oportun'tăților politice, s'au aşternu ca o rouă binefăcătoare.

Cuvinte cu 0 putere magică în desparare sufletească sii în desorientarea spiritelor de astăzi, cuvinte cari vor dura punţi peste adâncurile cari ne despart in luptele politice, cuvinte cari vor cimenta într'un singur bloc - cel puțin pentru infăptuirea unei nobile idei - sufletele desbinate de frământările vieţii, dar cari vibrează la fel când oameni aleși știu să le arăte calea Infăptuirilor românești.

Iată de ce le-am ascultat cu emotie dar şi cu credinţa că ele marchează zorile unui ere noi în evoluţia noastră naţional-politică de după marele războiu. Căci e pentru prima oră, de la războír incoace, că răsună atât de
lămurit şi categoric chemarea aceasta prin giaiul unui prim-sfetnic al Tárii. Inițiativa Iuată de dânsul, urmărită cu tenacitate timp de numeroşi an, care-şi vede astăzi realizarea prin priceperea ageră şi energia neînfrântă a omului care conduce astăzi destinele acestui județ, depăşește cu mult cadrul unui eveniment de însemnătate regională, iar cuvintele inaugurale sunt lozinca cea mai fericită pentru a strânge laolaltă tot ce tara aceasta are mai nobil sufleteşte şi mai durabll în forţe creiatoare. In zarea viitornlui pe care ni-I pregătim - si care va fi aşı cum ni-1 pregălim, și deci cum îl merităm - inntrevedem pelerinajele pioase ale urmasplor Pa leágãnul reînviat, prin noi, al neamului nostru, izvor de reîmprospătare și întărire a conştiinţei noastre na-
tionale pentru toate timpurile. Iar in amfiteat:ul clădit de legionarii romani, distrus de vitregia vremilor sii refăcut cu b:aţele tineretului nostru, Intrezărim superbele manifestări ale geniului neamului nostru: "Daciadele" poporului român, cum atât de fericit le-a numit cărturarul şi înfocatul român Gh. Lungulescu.

Iată sub ce auspicii, cu adânci perspective şi pline de bogdte nădejdi pentru v:itor, s'a incheiat impunătoarea adunare a Hunedorenilor, convocată la picioarele falnicei cetăţi a Devei de omul de in:mă, care e în acelaş timp şi conducătorul priceput şi energic al açestui istoric judet

Ulpia Trajana Sarmisegethusa rediviva!

Ing. Gh. Minovici

## Punerea pietrei fundamentale

## la noua biserică ortodoxă romana din comuna Ruda

Ziua de 26 August a adăugat la hrisovul ctitoriilor Soc. "Mica", o faptả laudabila prin importanṭa şi utilitatea éc. - In prezenţa unui comitet de iniţiativă, compus din D-na sí D-1 Ing. Ioan Gigurtu, direstorsl gzneral al Soc. Mica, Ing. Adolf Sieber, director technic, Ing. Valer Ambruş, s. director, protopop Indrei, Arhitect Gh. Sach:larie etc., s'a serbat Duminica trecutả, punerea píetrei fundamentale la noua biserică ortodoxa din Ruda.

La orele If $1 / 2 \mathrm{~d}$. protopop Indreiu, asistat de un sobor de preotii, aus oficiat serviciul divin, iar raxpunsurfile le-a dat asociaf̧ia corala din Brad. A vorbit in numele bisericii ort. romane d. protopop Indr:i, araxtand rostul şi insămnătatea acestuí locaş dumnezeesc, multumind apoi conducaztorilor Soc. "Mica" pentru sprijinuil dat poporsiui intotdeauna. -Vorbeşte apoi din partea Soc. „Mica" d. Director general Ioan Gigutuc, care adresându-se intregei adunări mulţumeşte mai intaí d protopop Indreís pentru concursul dat $s$ unand cax: secretul rexsittel ridicăr゙i acestut lăcas dumnezeesc este credinta in Dumnesert

D omnitorii români de câte ori invingeau in ràzb aaie sideau câte o biserică. A iesta este un obiceiss vechis, pe care trebuse să-1 imitàm şi noí. - Am venit aicí cu toţii ca să punem temelia acestui locas sfant, pentrus a-i aduce prinos de lauda lui Dumnezeus. - Isus a spus a postolílor Iusi : Iubeşte pe aproa pele tău, ajutūa-1 sí te va ajuta. - Omul s'a născut ca sà munceascax, cel care nu munzesste n'are dreptuil la viaṭă, - sii insectele luptà pentrus viaṭa.

Niciodata pe paxmant nes poate fíd epta te sit egalitate.

Nus poate fi faptả maí frumoasà pentru marirea lui Dumnezeus decat edificarea acester bisericí, care să rămană de pílă ş̣̂ urmaşilor noştrili.

Aşa sì ne-ajute Dumnezets.
Dipà cuvântarea d. director general se in roduc intru'un tub de sticla actele intocmite, aşezându-1 apoi la temelia bisericei, in piatra fundamentală.

D-na şi D-1 director gencral Giugurtu, apoi d. director Sieber, aus pus câte o lopata de b ton pentru intarirea pictrei fundamentale, in temelie, cărora, pe rând, asocíaţia coralà din Brad, Ie-a cantat "Multí ani trdiascå". Faur Gherăsím fost miner, pensiorar, sí d. Holda funcţionar la Soc. "Mica" ats raxspuns in numele comunei, d. director general, pentru sprijinul dat la ridicarea biserici.- Sa făcut apoí un parastas peatru reinhumarea unor osaxminte omenesti, găsite la saparca fundamentului bisericei.

Scrviciul divin şi cuvântaxrile terminân-du-s = la orele 2 p . m., toţi cei prezenṭi au mers la şcoala primarå, unde D-na şi D-1 director gen *al Giugurtus au impărţit aj stoare la săraci. - Dupà ce sa luat cate o gustare. Asociafia corala din Brad de sub conducerea d. piof. Gh. Pirvis a cantat, Balada lui Avsam Incu, cire a plácut loarte mult. - La masax ius cantat mai multe cântece bisericeşti şi populare.
1)upă cateva ore de animaţie sărbátorírea a luat sfârşit.
M. J.
$N . R$
Timpal este prea scart, pentru a scrie atât cât ar trebui cư ocasia acestei serbări, vom reveni in număral vistor.

- S'a reîntors la credinţa straxbunax. Predicato ul baptiştilor din Băita: Turcin Mihai, a trecut la vechea lux credţnià: ortodoxă. $\mathbb{N}$ : buculả aceastả veste, şi sperảm că vor stma accastà hotărâre si consàteníi săi, baptişti. - La Serviciul postal s'a inf intat neepând dela 1 August 1931 - serviciul de inmảnuar a citaṭunilor şi actelor jude âtorcş̧t - in cizu: civi.e şi comerc ale,



## Calendarul agricultorului pe luna Sepiembrie

Acasă. Alege de prăsilă gră- | poate grapa cu dinţi, mult mai bună unte îndeplin desvotate: fruntea boabelor. Reparează uneltele de semănat. Curătă grăuntele cu triorul şi stârpeste tăciunele cu piatră vânătă. Isprăveşte treeratul bucateloe și primeneşte grăuntele de iernat. Drege cosarul. Unge osiile adese-ori. Cu prilejul culesului, alege de semintłă ştiulettii cât mai lungi şi groşi, inzestraţi peste tot cu boabe mari, grele, răscoapte.

Dacă n'aveți paie în deajuns, sfrângeţi frunziş uscat sau celină de brad.

Curătă pivnița și înlocueste nisipul din ea cu altul proaspăt, mărunt și svîntat. Pregătește un eltele și vasele de cules strugurii si poamele.

Cailor de ham dă-le adese-ori ovăz; nu însă tocmai proaspǎt; nici trifoiul tocmai proaspăt nu le face bine. Scoateţi vitele neîntrerupt la păşune, dar nu le îngăduiţi să roadă curpenii de cartofi. Puneţi porcii la îngrăşat. Mai potrivitti sint spre acest sfârsit porcii de dố ani, cari se îngraşe mai bine. Daţi ovăs berbecilor.

In grădină. Culege poamele cu mâna, și pe timp uscat, apoi pune-le să asude la intuneric intr'un loc cât mai aeros. Din poamele mai de rând pregătește oţet, compot, miere (lictar) şi vin. Amână culesul poamelor iernatice până în ajunutul iernii. Săpaţi locul pentru semănarea sîmburilor de poame, adunaţi simburii trebuincioşi şi pe la sfârșitul lunei ii semănaţi. Sîmburii pietroși, ce răsar cu greu, la toate întâmplarea să-i semănaţi de cu toamnă.

Seamănă fragi de grădină, salată iernatică şi pătrunjel. Scoate ceapa și usturoiul, culege pătlăgelile înroşite şi fă din ele bulion sau taie-le în bucăţi şi le usucă pentru iarnă. Usucă păstǎile tinere de fasole sau pune-le la inăcrit. Amâna scoaterea morcovilor, pătlâgelelor, celerului şi sfeclelor pînă după ce le-a ajuns bruma din greu. De asemenea aşteaptă tăiatul verzei pînă ce $1-a$ bătut bruma de doux̆-trei ori ; căpăținele lasă-le la întuneric timp de vreo 2 săptămâni, şi apoi pune-le la înăcreală. Culege și pune la uscat seminţele coapte de legumi şi flori. Adunaţi fără preget şi nimiciţi omizele şi pǎpuşile acestora, cari în acest an s'au arătat în mod aproape ne mai pomenit, şi in deosebi cele de varză.

In ogoare, fănețe şi vii, Seamănă cât mai de timpuriu bucatele de toamnă ; holdele timpurii inntâmpină mai cu înlesnire asprimea iernii. Nu uita a trage brasde de scurgere în direcţia cerută de firea locului ; aceste brasde fac un serviciu nespus de bun holdelor. Amâna cutesul porumbului pînă intr'un târziu; porumbul răscopt se păstrează mai bine, dă nutriment mai sănătos și e mai bun de semănat.

Scoate cartofii pe timp uscat şi-i pune să se sbicească la întuneric.

După cosirea otăvii, grapă cruciş și curmeziş fineţele, asemenea și trifoiul şi lucerna. Intrebuinţează pe cât se
de cât cea obicinuită. Grapa cu dinţi scormonește foarte bine pământul dintre plante, desrădăcinează muschiul și nimicesc sumedenie de gângănii stricăcioasă şi viermi. Imprăştie mușinoaiele şi stârpesc furnicarii, scaeţi, mărăcinii şi richetele. Ingraşe fineţele cu gunoiu,
noştri crima săvârsită în ziua de 13 August a. c., seara, între orele 6-7 pe soseaua Brac'-Deva, in punctul numit "Fornădie ${ }^{\text {e }}$, asupra maşinei S. A. „Discom", de pe urma căreia şoferul care conducea maşina a fost ucis mişeleste, de o bandă de criminali anume organizată, având de cap pe Popa Toader zis Totu si compusă din altii 4 tărani, dintre cari unii" cu bună situatie materiale.

Incă in noaptea crimei au fost descoperiti de jandarmii locali, cari au fost pussi pe pistă de oamerii de bine, și aduşl apoi in inchisoarea nrevenitivă a Parchetului Tribunalului Hunedoara, până la judecarea procesului penal.

Se anuntase reconstituirea crimei pt. ziua de 21 Aug. a. c. la fata locului, de comitere a crimei; incax de pe la ora 8 dimineata incepuse a sosi acolo, de prin toate satele din jur cârdurł de tărani, cu femei și copii, fără sǎ amintesc maşinele de lux şi autobuse din direcția Brad și Deva. - In mal puţin de 20 minute se adunară 4-500 de oameni, aşteptând cu mare curiozitate reconstituirea crimei.

La un moment dat, de după cotitura Soselei, apar cei 5 criminali având in frunte pe "Tolu", care cum spuneam era seful acestei bande, toti bine ferecati inconjuraţi de o puternică pază dublă de jandarmi. Apar în fataa noastră, toṭi cu capetele plecate, afară de "Totu", care nepăsător sta și privea oameni adunaţi in fała lor, aruncând din când in când către o privire furioasă asupra noastră.

Assteptam cu totii sosirea D-lui primprocuror, a judecǎtorului de instructie sii a căpitanului de jandarmi, cari în câteva minute chiar au și sosit dela Deva, la faf̧a locului.

La ordinul căpitanului de jandarmi criminalilor li-s'au luat cătuşele de pe mâini spunându-le : „Faceți acum aşa cum ați făcut atunci când aṭi comis crima" Toiu, şeful bandei, comunică fiecărui tovarăş de crimă rolul ce trebuie să-1 aibă și anume: fiului său adoptiv, Avram Petru, un bǎietaş de 20 ani, brunet slab, cu fała abătută, fii dă mandatul ca să urce vârful dealului şì deacolo printr'o puşcătură de revolver să anunţe sosirea maşinei ,,Discom", care era aşteptată să sosească dela Brad.

Ei, criminali cari de mai mult timp s'au pregătit la aceasta lovitură, ş̧iau precis ziua şi ora când "Disconul" soséa.

Cei 2 criminali şi anume: Bocan Ioan și Ştefan Avram la ordinul lui Totu au tăiat din marginea soselei un copac (arin) mare care insă nul 1-au răsturnat până ce Totu trebuia să dea ordinul.

Totu impreună cu celalalt criminal Oprean Petru supravegheau şi cercetau terenul.

La un moment dat bǎiatul Petru puşcă, Totu dă ordinul lui „Ioan și Avram" să restoarne copacul tăiat deacurmezişul drumului, care apoi s'a și executat îmediat, şi apol aceşti 2
fă brazde și şanţuri de scurgere și seamănă floare de finn unde ierburile s'au rărit ori chiar au pierit, rămânând vetre goale.

Dacă săpatul din urmă a viilor și greblatul încă nu s'ar fi făcut, nu mai trebue amânat. Din vinderea strugurilor ce se coc de timpuriu, locuitorii din apropierea oraşelor pot face bani frumoși.

Bunul Econom

## Crima dela Fornădie <br> Este incă vie în memoria cetitorilor <br> împreună cu Totu şi celalalt camarad criminal

se refugiară la vreo 20 paşi intr’o porumbişte aşteptând sosirea „Discomului".

Maşina Discom soseşle; in ea ocupa loc încasatorul Boldura, care luase loc la dreapta, apoi la mijloc D-na Krausz, o femeie bătránă de vreo 60-65 ant, iar la volan soferul.

Şoferul maşinei văzu inaintea sa un copac rǎsturnat ṣi la vreo 20 paşi. inainte de acest copac claxonează de 3 ori, si î fin fine oprește maşina neputând tranversa, flind copacul mare.

In acest moment toti 4 criminali, ascunşi în purumbişte, că cel de al 5 -lea plecase acasă din vârful dealului, după ce pusçáse adecă pusese în cunoştintă pe camarazii Jui de sosirea maşinei, atacǎ maşina oprită şi anume: Totu cu o carabinǎ armă la uşa şoferului, cu arma tinută la el, fi cere banii sau viata, şi fără să aştepte vre-un răspuns trage asupra şoferului impuşcându-I.

Ioan cu săcurea care tăiaseră copàcul stă înaintea maşinei, „Avram șı Petru" operează la uşa din dreapta a maşinei unde Avram prinde pe încasator: d. Buldur si 11 trầnteşte la pământ, fi i-a bani vreo 3500 lei cât avea asupra lui, cǎcl banii cei mulṭi erau ascunşi in maşină intrun loc secret. Bietul incasafor cerşeşte milă dela „Avram" să nu-l omóare că are familie numeroasă; criminalului i-se face milă și fi spuue de 3 ori "dutee". Incasatorul fuge "goana disperării" peste vălicică in directia contrară.
,"Petru", cu un baston in mână, tầreşte jos din măşină pe D-na bǎtrână iji ia banii vreo 1800 lei, maltratând-o grozav, încầt nenorocita D-nă leşină, şi chiar şi azi zace bolnavă într'un spital din Deva.
"Ioan" care sta in fata maşinel cu săcurea vine la uşa din dreapta maşinel unde mai era bietul şofler inpuşcat, dar nu era incă mort. Il prinde de gulerul hainei il trage înspre el şī-1 lovește cu săcurea pe faṭă din dreapta mutilândul în modul cel mai barbar, astfel că nu mult dupa acesta nenorocitul sofer muri.

Criminalii bestii cu chip de om, să repezi asupra maşinii cu intenţiunea de a jefuit-o, dar nu găsesc nimic, pentru că după cum spunem mai sus incasatorul ca de obicei banii ii ascundea într'un loc secret din corpul maşinei.

Dupa comitera crimei apoi toti plecară in directia Devei

Aceasta oribilă crimğ sǎvârşită, au trebuit, la reconstituirea ei, sǎ o repete in fała celor 4-500 oamenil, cari cât pe acl erau să linșeze datorită însă energiei ssi tactului D-lui prim-procuror Dr. Romulus Nestor si a D-lui căpitan de jandarmi a putut să păstreze disciplina şi liniştea.

Fotografii din Brad, Baita, Deva nu incetau a lua fotografil din diferitele scene sii
poziţii a criminalilor, ca oamenii curioşi să le cuupere păstrâudu-le ca tristă amintire.

Curios lucru ca la reconstruirea crimei atât Totu cât şi Ioan negase, primul că nu el a impuscat soferul, iar al 2-lea că nu el 1-a mutilat cu săcurea pe sofer, astfel că unul punea vina pe cealalt. - In mai multe ocazii dt. primprocuror prin intrebăr! mestesugite puse acestora, s'au demascat, iar când dl. primprocuror făcea concluzia, si ei trezindu-se la realitate, imediat retractau cele spuse. Aristenţa a inceput a mormâi.

Admir mult, tactul diui primprocuror care vǎzând că sub nici un motiv nu poate ajunge la rezultat in acest punct, aceea a impuscăarii si mutilării soferului, pur si simplu se adresează către asistentă spunând: Reconstituirea s'a terminat si acum fiecare poate - să plece către casă, criminalii să fie ferecaţi şi duşi de aici.

Acum nemai fiind nimeni decât strict actorii scenel dureroase, nu au avut incotro atât Totu cât şi loan, fiecare a recunoscut faptul imputat.

Uitam să amintesc că tofti criminalii la data comiterii crimei au fost mascaţ cu batiste mari, tărăneşti, puse pe faḷă şi tălate în ele 2 găuri ca să se póată vedea.

Tofi sunt trecufi ae 30 de ani, statură mijlocie, 2 sunt blonzi și 3 bruneți, toṭi slabi uscâtıivi.

Sunt momente când şi criminalii se cǎesc de cele săvârṣite. Astfel la data apariției Discomului, venită pt. reconstituirea crimei ii priveau in faţă pe crimlnali. Toţi 4 priveau la pǎmânt și pe fetele lor se vedeau cum se contractează muşchi feṭilor, doar singurul ,"Totu" curajuos şi cinic a petrecut cu privirea maşina, iar în degetele mâinii lui drepte intorcea pe degetul arǎtǎtor lanţul cu care era legat.

Unul din multime până a nu sosi autoritattile fi spune lui Totu: „tu Totule, acuma te-ai aranjat. Dar răspunsut lui Totu fu, "uu vâ fie fricả de mine, iar o să viu eu cât de curânnd, mă veţi vedea iar, , Lumea adunată s'a inspǎimântat temându-se de grozăviile de pânẩ acum a tui Totu.

L'am liniş̧tit şi eu, că justiția noastră care in totdeauna a fost la innătitimea chemării ei, sil de data acesta işi va ssti face datoria, căci doar orice faptă are răsplatã. Fapta bunǎ merită răsplată bună, iar fapta rea merită pedeapsǎ.

Astiel a ajuns si Judetul nostru, Hunedoara să înregistreze oo faptă criminală să--vârşită de o bandă de criminali locuitorii ai lui.

Comunele vecinate pot respira mai uşor scăpând de teroarea acestei bande care-şi aşteaptă osânda, ce nu va intârzia a se rosti asupra lor spre deplina multumire a tuturor locuitorilor judefului Hunedoara in special, şi in general asupra intregii societăţi omeneşti.

Dr. Romulus P. Cioflica advocat


Der grosse Köfig. Un film grandios de circ in care să reprezintă cel mai zguduitor atractiuni cu animalele cele mai sarlbatice, asupra celor ce să ingloriază.
Clyde Beatty și Anite Page.
Inceputul reprezentantei la ora $6^{30}$ si la ora 9 .||
In atenţiunea d-lor invvătători

## GEOGRAFIA JUDETULUI HUNEDOARA

Pentru cl. II. primarå de E. Fugătă sii Camber, se gaxseste la toate libraraíle din Tudet. Se poate comanda si dela autori: Redacţia gazetei , Zarandul", Brad. Preţul unusi exemplar 25 leí. Se da rabat.

## Revolutila lui Horia Closca ssi Criṣan - Romaniil dín Muntii Abrudului Reînceperea revolutiei

(Continuare)

# de: Const. Tisu 

In zitra de 27 Noembrie 1784 armata incepus actiunea. Guvernui din Sibius in inţelegere cus episcopul Níchiticici din Sibius se ingrijí din bună vreme detaşand pe langa fiecare trus pă de armată cate un preot sau doí, cu misíunea, ca inainte, de a incepe lupta sả intervină pe langa tărani, ou diferite promisiuní false, ca să depună armele şí să se duca fiecare pela casele for. - Cis toate aceste la primele atacetri ale armatei, ţăeanii rămaseră peste tot loctil invingătorí. In Zarand, caxpitanal Crişan battus in ziusa de 29 Noembrie armata lui Stoianich in lupta ce o avus langă Brad, alungànd șí urmărind pe maiorul Stoianich până la Halmagiu, unde maiolul Stoianich incheie cu Crişan o pace, falsă, in baza carreia ṭărani - zicea maiort1 Stoianich - să fie militarí, să nu mai serveascà nobílílor ungurí, cí numaí tmpăratuluío - In urma acesteí convenţii Crişan se retrase cu trupa sa la Mihatílení, voind a pleca asupra Abrudulusi.

Maiorul Stoianich insà cers ajutor dela Deva, de unde in ziua de 4 Decembrie ssi plecar vicecolonelu1 Ktay cus nour trapax compessà din 40 de soldaţí. Deodata cu trupa luí Kray plecă şi Episcopul Níchiticici care inainte de a intra armata in Zarand convocă o adurnare de preoțí sí popor in comuna Tebea, singura comună din Zarand care nus luax parte fa aceastà revoluţie. - neffind supusă nobifílor ungurio.

Aici in Tebea Episcopul Nichitici, dupaz săvârşirea serviciucluì dívin, dojeni poporul şi pe preotí, indemnałndui să rămana liniştitịísí sa nu se opună armateí.

Preoţii şí ṭăranii declarară cà se vor stupune, fapt care aduse cus sine liniştirea parrtii de apus a Zaranduluti.
Conditiuni de admitere în scooala de Agricultură

## Geoagiu, Jud. Hunedoara.

Scoala de agricultură Geoagiu are de scop de a forma gospodari destoinici pentru gospodǎrile proprii ssi particulare. Durata cursurilor este de 4 ani, care se face la şcoală impreună cu practica. Absolvenții au termen redus la un an in armată.

Sunt admişi la examenul de admitere tinerii în etate de 13 ani, sănătoṣi ssi bine desvoliaţi. Trebue să aibă 4 clase primare; sau 2 clase secuudare sau curs complimentar pentru a zutra in clasa Il.-a direct, pe bază de concurs.

Cererea de înscriere trebue să sosească la scoală in seara zilei de 19 Septembrie, cel mai tărziut. In ziua de 20 Septembrie incepe examenul. Se va arăta in cerere dacă candidează pentru bursă sau solvă.

Actele necesare: Act. de naştere, act de cetăterie, act de vaccinare notă, actul de studii : clase primare sau curs secundar, recipisa scoalei de plata taxel de 100 lei, declaraţie dela percepție prin care părinţii se obligă a plăti intretlinerea elevului in scoală in caz de retragere din vina sa.

Un certificat dela Primărie sau perceptie prin care părinṭii să-şi declare toată averea mobilă și imobilă.

Examenul este la 20 Septembrie; după vizita medicală care este eliminatoarie. Examenul este scris și oral din obiectele următoare:

Aritmetica și Geometria, scriere, cetire şi exerciţii gramaticale. Proba scrisă este eliminatorie. Trebuie să aibă cel puțin media 6 la obiecte, și la nici una sub 5 .

Bursierii trebue sǎ aibă cel puțin media 7.

Numărul burselar se vor fixa de consiliul profesoral.

Vor fi preferatii fii de agricultori. Cei care au situaţie materială bună nu vor fi primifi bursieri ori care ar fi media lor.

Din Țebea Episcopui Níchítici impreuna cir armata se reintoarse la Brad şí Crisçior unde proceda la fel.

Astfel se liniştira sic comunele din jurul Bradului sii a Crisçiorului, in urma caxrui fapt trupa Iuí Crişan fis disolvată, raxmanand in stare de revoluţie numaí cateva comune din partea Blájenílor.

Episcopul Níchítici plecă din Criscior in zíua de 7 Decembrie câtrà Blájení, dar la marginea satului Míhaleni, avantgarda condussă de locotenentul Vajda fu intimpinata de trupa lusi Crişan in număr ca la 600 de tăraní, snarmaţí cu pusstí, piştoale, lăncí.

Täranii aceştia declarară, cà ei la nící un caz nus permit armatei-care avea intenţia să meargă la Abrud - să treaca pe acole. Vàzând Episcopul Níchiticí indarzenia aceasta a țăranilor, trimise in tabăra lor pe doi preoţí - P. S. Sa prevazand dezastrul nu avu curajul răspundirif - ca să-í dojeneascả ş̣̂ prin promisiuni false să-i indemne a depune armele.

Tăranii insă declarara câ nus se vor supune numaí atuncí cand se vor rezolva cererile for comunicate functionaruluí Molnat in ziua de 16 Noembrie 1784, in Brad.

In timp ce preoţii aceştia parlamentau cus tăranií, vice colonelul Kray impartti armata in douà pǎsti ocupand dealurife din dreapta sí stannga ţăranilor, íar el cus cavalería rămase la mijloc. Dupăce armata fu pregătítä pentrus atac, preoţii să retraseră iar vice colonelus Ktay dete imediat signalul de atac.

O luptax groaznică se incinse intre taxtaxanini şí armatax.
(Continuare in paqina 4-a)。
Elevii primesc in şcoală hrană, spălat, luminat, innčlzit.
Taxa de solvă este de 2,500 lei pe an, care se plăteşle jumătate la întrare în sccoală şi jumătate la 1 Aprilie viitor. Bursierii plăfesc $1 \%$ din taxa de solvă.

Vor mai plăti toti o garantie de 400 lei imediat la intrarea in scoală pentru eventualele stricăciuni care se va restitui la terminarea şcoli dacă se constată că n'a stricat nimic in timpul scolit.

Fiecare elev trebue să aducă lengerie de corp şi pat imbrăcăminte şi incallţăminte. Un briceag, foarfeca de pomi, cosor etc.

Cursurile încep regulat la I. Octombrie.
Direcţiunea.
Scoala de Arte şi Meserii Baia de Criş Judeţul Hunedoara.

## Instintare

Se aduce la cunosstintă celor interesați. ca la scoala noastră, pentru anul scolar 19341935, la sectiile Tâmplărie şi Lǎcátuşerie mecanicax, sunt vacante : 40 locuri pt. elevi in cl. $1-\mathrm{a}, 10$ locuri in cl. 11-a, 10 locuri in cl. 1ll-a, 10 locuri in cl . IV-a, si 10 locuri in cl. V.

Scoala are internat unde elevii primesc toată intretinerea, pentru o taxă de 2400 lei anual, plătită în 3 rate.

Condițiuni de admitere.
Pentru clasa 1-a : Elevul trebue să aibe 12-16 ani.

Actele necesare:
2. Certificat de cel puţin 4 clase primare.
3. Extras de naşiere.
4. Certificat de moralitate.
5. Certificat de vaccinare.

Pentru clasa II. III. IV,, V.:
1 Cerereade inscriere timbratax
2. O copie după foaia matricolă de la scoala de Meserii, unde a urma în ultimul an. Elevii vor innainta actele până la 15 Sept. a. c. ora 9 dim. când toṭi urmează să fie prezenti la scoală, pentru si repartizarea lor la ateliere.

Taxa de inscriere este de 100 lei, iar uniforma şcoalei este obligatorie.

Direcţiunea.

## Constituirea asociatiei culturale Sarmisegefuza"

Cu un deosebit tast şi in prezentia unui $\mid$ Soc. "Lonea", precum şi alte multe personaimpunătoare adunări a tot ce judeţul nos'ru are mai ales ca simţire românească $s^{\prime} a$ pus temelia, in sala de recepttie a Palatului Administrativ din Deva, in dimineata zilei de 19 August c., Asociației culturale "Sarmisegetuza" Prin aceasta ia fiintă o veche dorintă a d-lui primministru Gh. Tātărăscu, care la infâpturea ei a fost secondat cu multa insufletire de dl. dr. Romulus Miocu, prefectul judetului Hunedoara.

Noua Asociatie, al cărui scop este cultivarea şi promuvarea cunoştințelor despre originea şi trecutul neamului românesc pentru intărirea conssiiintei naționale, desgroparea ruinelor cetåţii Sarmisegetuza, reconstruirea amfiteatrului roman si crearea unui stadion national, implinește nu numai o dorinfă a conducătorilor noştri, ci şi un vis al intregii românimi din acest tinut. Realizările ei vor forma un patrimoniu naţional şi mândria unui neam.

Pentru atingerea scopului. Asociatiei $s^{7}$ a constituit un capital social de fondare, la care au contribuit cu importante sume principalele societăți industriale ce funcționează in acest judet. Intre acestea, societăţile miniere "MICA" şi "PETROSANI", prin directorii for generali, au adus fiecare un aport de 100.000 lei.

Printre membrii coastituivi se află dnii Gh. Tătărăscu, Preşedlntele Consiliului de Miniştri, care a prezidat adunarea, Mitiță Constantinescu, Subsecretar de S:at, Const Bursan, deputat, Ing. dir. gen. Rudolf Oprean, Insp. gen. minier Iosif Iancu, Dr. Romulus Miocu, Prefectul judettului Hunedoara, Ing. Ioan Giguriu, Directorul general al Soc. "Mica", Ing. Tiberiu Timoc, Directorul principal "al Soc. "Petroşani", Dr. Virgil Olariu, primpresedintele Tribunalului Hunedoara, Colonel Dumitru Amzulescu Deva, Colonel Victor ViadDeva, Romulus Nestor, Primprocutorul Parchetului, Dr. Eugen Tátar, decanul barouiui de Hunedoara, Nicolae Gavrilescu, Directorul

## Festivalul artistic dela

 băile Vața de jos.Având concursul dl. prof. I. Lipovan din Arad soc. cultural sportivă "Ponorul" din Vata de Jos, a aranjat un festival artistic bine reuşit, în ziua

Corul format din intelectualii soc. si câtiva oaspeți dela băi, a delectat publicul - adunat in număr mare - cu cântece naţionale, cari au fost bissate.

Progranul serbării a fost bine executat, serbarea artistică flind bine venită.

Munca depusă de dl. Lipovan sii A. Turuc preşedintele soc. precum şi oboseala coriştilor au fost încoronate de succes. Nu mai prejos aceste fapte sunt demne de relevat şi laudă. Fest.valul art'stic a fost precedat de un match de foot-ball disputat intre : C. S. , ,Avram Iancu din Haxlmagiu și „Ponorul" Vata de Jos.

Matchul a fost urmărit cu viu interes, de un public f. numeros.

In tot decursul jocului echipa ,,Ponorului" a fost superioara, în plasarea balon Ilui pe teren. Rezultatul de 5:0 in favoarea Ponorului confirmân in deajuns acest f7pt.

Nu e reclamǎ!
E un adevăr!
O noutate senzațională, încălzirea cu sobe de teracotă
Cu acest nour sistem de sobe de eracotax, cu o cantitate de 10 kg . lemne, se face o
incalzire suficientă pentru 24 ore. Incălzirea se face repede şi căldura se menţinel
Acest sistem 1’am invǎtat in strainalate sil se
poate aplica sigur chiar sị la sobele vechí de poate aplica sigur chiar sí 1 teracotà.
Livrez, adică montez, in orice dimensiuni, culorí șị forme, sobe de teracotă, maşinì de gătı̂t, sobe șemeneuri, invelirea părețílor css plăcí de fayance alb sau in orice culoare,
CU PRETURILE CELE MAI EFTINE. Primesc soje de teracotz vechi pentro a le edifica din no:i, a le transforma in altả formă, le pot mǎri, precum ş̊̀ repara.
Pentru noul sistem arălat mai sus, garantez.
In aşteptarea comenzilor On. public semnez
Igmatie Véries maestru de sobe. Petroseni, Str. A. Vlaicu Nr. 7.
lităţi "đin Deva şi judet.

Adunarea a ales prin aclamare, pe 0 primă perioadă de 5 ani, un Consiliu de Administraţie compus din 25 membri, aleşi dintre personalităţile marcante din judet, din toate organizatiile politice, in frunte cu dnii Gheorghe Tătărăscu, Presedintele Consiliului de Miniștrl, ca preşedinte, şi dr. Aurel Vlad, fost ministru, ca vicepresedinte.

S'a mai ales un Comitet de directie sub preşedintia d-lui Mititả Constantinescu, subsecretar de Stat, si având de vice reşedinte pe d. Dr. Romulus Miocu, prefectul judeţului Hunedoara, precum şi un comitet de cenzori

Pe lângǎ sediul principal ficsat la Deva s'a inflinţat si 0 filialà in comuna Sarmisegetuza.

La deschiderea sedințel d. Dr. R. Miocu, prefectul judetului. a rostit o inflăcăată cuvântare, arătẩnd scopul Asociatiei infintate si relevând actiunea hotărítoare dusă cu entuziasm si tenacitate încă de multi ani de dl. Gheorghe Tătărescu, prim-ministru pentru infăptuirea acestei Asociaţii, al cărui pentru infápt
initiator este.

A raxspuns dl. Gheorghe Taxtărescu prim-ministru şi pressedintele Consiliului de Administraţie al Asociaţiei "Sarmisegatuza", care printr'o vibrantă cuvântare a apelat ,,1 ot ce este românesc, fără deosebire de partide politice, ca să-şi întindă mâinele de buni români pentru propăşirea acestei inalte opere nationale".

D-sa s'a angajat a prezenta Majestǎții Sale Regelui dorinta intregei Adunări, ca Mijestatea Sa să primească Patronajul Asociaţei Sarmisegetuza
DI. dr. Eugen Taxtar, decanul baroului de Hunedoara si jurisconsultul oraşului Deva, di citire apoi Statutelor Asociației sii actului de constituire, care est semnat do d. primministru şi de toti membrii fundatori, după care sedinṭa se încheie într'o atmosferă de cald entuziasm si de simtimânte inăltătoare pentru toată lumea prezentax.

Gh. M.
In statiañea climaterica Hateg ša reinfiintat Şcoala Superioară de Comert „Ioan I. C. Brătiacu". Inscrierile se primesc zilnic ; anul acesta numai pentru primele trci clase. Cei din provincie pot trimite cererea prin poştă. Taxa de frecvenţa va fi de 1500 lei.

Şcoala va avea si internat. Taxa anuală
va fi de 5500 lei, plătitilă in rate.
Direcțiunea

## Mulțumită publică

„Societatea Academicả a studentilor universitari Hunedoreni din Cluj" aduce şi pe accastă cale cele mai vii mulţumiri tuturor acelora, cari cu ocazia organizarrii turneuluí artistic-cultural, ats inteles să-i acorde intreg sprijinul, atat moral cât şi material.

## Tribuna liberă ${ }^{\text {a }}$

Dıc ar, cả de azi înainte nu sunt dispusǎ să mai amortizez datoriile soţului meu despărftit.

ELIZ4BETA WINKI ER născl.tã KISS
ia răspundete.

- D. Dr. Cornel Moldovan, a fost numit medicul circumscripţiei Baxita.
- Duminică 26 Aug. c. "Reuniunea femeilor române"" din Băıţa, sub conducerea ¿-nei Valeria Moldovan, a aranjat ofrumoasă petrecere populară, cus scop de a mărí fondul bisericii ort. din loc.

Rezultatul moral si material a fost

## peste așteptăti.

## Doină

In poian, Măyului
Prste caiul Mantului
Calul paste iarbă verde
Si Mantu nu se mai vede
$N u$ е Mantu nu-i si nu-i
Căci l'a 'mpuscat văง ul lui
Vineri seara l'a 'mpuş'at Duminecă la 'ngropat
Cantă cucul sus pe leasă
Pe Mantu l-au pus pe masa
Cantă cucul pe fantană
Pe Mantu ei dau tărană
Auzit dela colegul Grigori Budiceanu.
Culeasă de, Stefan Popa

## Stiri sportive

## C. S. Mica-Metalosport-Călan

 7-1 (3-0)Dest n'a utlilizat toate valofilic de cari dispun, fiind lipsita de aportul a trei titulari, Míca a servit o replicả energicà adversarilo saxi. Perseverand intr'o aliurả plinả de înteres, a obținut in consecința un rezultat demn. Dealtfel o veche datorie le incumba sax-şí apere prestigiul bine stabilit in concertul football-ului hunedorean unde se bucură de consideratiuni deosebite.

Or in acest match, compensând lacunele de care suferea, prin dedublarea de energii, s'a detaşat net. Subliniaţi de ruina m icistior, adversaríi au fost de o ineficacitate exasperanță. Gazdele aus rulat pe teren intr'un modjudicios resortul discreţionar al jocului care le-a aparţinut exclusiv lor.

Chiar in minutul intaiu Teucean shooteaza in bratele portarului. Acesta scapa in goal. Ostilitătile reluate, Mica intreprinde acfiuni laboroase ce se solidează de data aceasta cu un goal bătut fulgerător tot de Teucean Cel mai frismos roal al tilei Am risca el mai frumos goal al zilei. Am risca sa fiu deadreptul eronafi insistand asupra reactituní ,Metalosportului" fíndeax nu sa produs in nici in moment al partidei. Jocul individual, privat de orice iniţiativă a repercutat nefast asupra conduitei matchul atacanţii oaspeţi, din insuficenṭa de mijloace tehnice, ne fínd capabili sax depășeascà nota mediocră in care s'aus anchilozat. Aliman mai marcheaza un goal din penalty cåtre sfarsitus primului mi-temps. In mi-tempsul al doílea Mica are lovitura de ince ere. Adversarií par reabilitaţí. Atacă insistent. E'ectul intârzie. Cus toate acestea dintr'o gafà dubioasă a lui Heushy se marchează goalul de onoare de pe linia de "cinci".

Mica devine implacabila. In duel personal cu Köröslany. Aliman e de o perspicacitate amuzantá. Constitue deliciul galerici. Din indolenț 1 insă a contríbusit prea puţin la augmentarea scoruiti.

Un penalty acordate gazdelor e ratat de Maier. In curând. Aliman transforma un altul. Uimează atacuri miciste in trombà terminate printr'o serie de cornere neexploatate. In fine Teucean sub o fericita inspiratie de moment deschide solendid pe Batesis Acesta marchează färà efect al cincílea goal.

In minutul 80 Aliman shooteaza in bară. Mingia ricoşează iar Maier urmărind inscrie al şaselea goal. Imediat tot Maier, admirabil plasat, dintr'o centrare ireprosabila a lui Teucean, marcheaza precis ultimul goal. Jocul $e$ in declin.

Teuccan mai alearga vertiginos spre buturile adversare darle jenat de o sarjx nereglementară a backuluî. F'uerul final găseşte balonul in câmpul oaspeţilor. O victorie mai mult in patrimoniul multelor victorif.

Dintre jucalorí mentionalm special pe Teucean Talent veridic, animat de o verva usmitoare, $e$ in plină asensiune spre realiză ${ }_{r i}$ mari. In jocul lui de mare anvergură se sintetizează pe o scara intinsă valorificarea tuturor elementelor indispensabile unus foot-ballist integru.

Intre el şi Maier există par-că un convenţionalism mut care le dirijează toate conbinaţíle. Acesta din urmax in special are subtilitate şi modulaţii in sti"ul de joc.

Mocuța a blocat o minge puternica printr'o detentă superbふ̊. Altfel a odihnit din lipsă de shooturí.

Zaszlo mai bine decat Sturek. Dintre mijlocas Haiduc s'a impus. Restul jucătorílor si-au dat mai mult sau mai puţin adeziunea pentru reuşitå。

Solo.

## C. S. Mica - Iuventus <br> 4-0.

Un match a cǎrisi spectaculiositate a fost diminuată patna la medioctu din cauza dism proport'ei hazardate dintre ech'pele combatante. Impracticabjlitatea terenului a influentat ca impediment serios in realizarea unui scor mai categoric.

Jocul, de o factura lamentabila, se rezuma la o continuă asedicie a butuorilor Iui Schrot care a capitulal extemat de eforturile depuse deşi a fost secundat de vigilența fniregif echipe!

A marcat Barcsi (3). An goal e opera unus bach juventusist, responsabilitate proprie! Solo.

