## UN MONUMENT AL BIRUINTEI <br> La Mărăşeşti, s'a sfinţit, - joi

20 Sept., în prezenţu Suveranului şi a guvernului, monumentul „Biruinţei "; monumentul care aminteste felul cum şlie Românul să-şi apere casa neamului lui, atunci când duşmanul caută să i-o cuprindă.

Cu această ocazie M. S. Regele a tinut o insufleţitǎ cuvântare, pe care o dăm mai jos în intregime.

## Iubifi tovarăşi!

Suntem cu toţii adânc mişcaţi privind această piatră de hotar a gloriei nationale, care va aminti tuturor trecătorilor de pe acest mare drum al neamului românesc, că aíci prin jertfă, prin credinṭă si prin stăruintạa s'a făurit România intregită.
nitinu Bảtălía dela Märăseştí, bătălie care a intrat adànc in poezía și ìn credínța naţională, inseamnă pentru noí un semn neperitor al virtuţilor românesti

Cum la Mărăştí s'a dat bătǎlía avântuluí, bătălia care va trebui să fie visul nostru viitor, la Mărăşeşti s'a dat bătaxlia credintei, a jertfei ssi a strajeí, bătălia intregului trecut al neamului nostru.

Sabia, care se ridicică falnícă spre cer, să fíe semn tuturor acelora, cari ràvnesc asupra pământuluí românesc, această sabie va cädea fulgerător, arătând încă odată tăría şí dreptul nostru.

Astăzí prăznuind o bătălíe, noí nu prăznuim un simţământ războinic, cí prăznuim un simtământ al conştíntei dreptăţii noastre naţionale. România şi intregul său popor nu dorește să se lupte, dar mărturiseşte prin amintirea zilelor sale glorioasa, că va fí gata, ca altădată aici la Mărăsesti, să-şi apere dreptul său, să-şi apere tarina strămoșeascä. Trä́ascà Româniá !


## Dizita armatei în țin. Zarandului. <br> Unul din cei mai puternici fac- <br> tigat o caldă simpatie din partea popu-

tori in viaţa unui stat este armata. De disciplina, moralul sii dragostea de patrie de care este stǎpânit soldatul depinde insuşi reabilitatea statului. Iar disciplina Incadrată in măsuri chibzuite şi blânde atrage simpatia mulţimii şi măreşte elanul. Dealtcum redutele niciodată n'au fost cucerite în urma unui ordin sec, ci datorită cuvândtului cald care a animat sufletele.

Condusi de acest principiu, ofiterimea aflată in manevre în această regiune a dat dovadă de inalte calităţi sufleteşti, comportându-se cu soldaţii in aşa mắsură, încât și-au câş-

## Impresii și constatări.

Intr'una din revistele juridice dela Clusj, am cetit plăcuta ştire cả prin Deciziunea sa, din 27 Februarie 1934, Curtea de apel din Cluj, sub presidentia strâfucitului jurist Dr. Ioan Papp, a scutit, de orice impozit de echivalent asupra bunurilor de manả̉ moartả, Liceul ort. som. "Avram Iancu" din Brad, pe motivul că aceasta este o institutiune cur scop numai cultural, iar venitele sale sunt destinate aceluiaşi scop de interes obştesc.

Pe baza acestei hotärari, liceul a fost
laţiei băştinaşe. lar soldaţii prin o purtare ireproşabilă au ţinut să dea o categorică desminţire svonurilor că, în manevre soldaţii n'ar tine cont de avutul particular.

Armata în manifestările ei, în timpul vizitei în această regiune, pe lângă că ne-a procurat momente de înălţare sufletească prin evocarea memoriei aceluia ce a fost Craiul acestui thinut, ne-a intărit credinţa în puterea și vitejia ei, asigurându-ne că hotarele tării stabilite prin jertfa atâtor mii de vieţi, vor fi păstrate cu aceiaşi sfinţenie.
S. TOMUŞ
scutit, pentrus totdeauna, de acest impozit, care anual, se cifra cam la suma de 20.000 lé́.

Fapt divers, vor spune unií. Da, privit in general, assa este. Dar, judecandu-1 in legãtursă cu nevoíle materiale in carí se sbate această instituţiune, faptul devine important ş̧i trebue mentionat, iar cei cari s'aus nizuit la realizarea lui, se cuvine a-i incuraja.

Intre aceştia, cel dintai, este directoru1 lice tului, d. C. Cíocan.

Dansul, cu toatà urgia izvoratả din invidia celor catteva vipere ce i se opun, a Iuptat sis luptả pentru bunăstarea podoabei Za-
randuluí, podoabă care este liceul „Avram Iancu".

Lanţulut frumoaselor sale infăpturiri, de eând conduce aceasta nobila instituţiune, se adauga ssi acest succes avut in faţa onoratei Cutti de apel din Clusj.

Il felicitiảm sílí urăm deplină reusşitả spre a råsturna şi inlătursa ultimí , ,bolovaní* insensibilí -şi totuşi prea sensibili faţả de interesele lor personale - ce-i maí staus in cale la realizarea gandusluí săus cus un scop atat de nobil: Caştigarea pe seama liceuluí a clădírii fostei scolí normale de fete.

Sì dacả oamenii - unii prea râi şí in teresaṭi - nu-1 vor ajuta, credem că-1 va ajuta Dumnezeu, tocmai avand in vedere scoput pentru a căruí realizare luptă.

Gradațiile membrilor corpului didactic
Ministerul instructiunii a trimis tuturor scoalelor secundare tablouri sinoptice cu bugetele respective, pe timpul dela 1 Octombrie 1934-31 Martie 1935, in care sunt cuprinse gradaţiiic sşi definitivǎrlle membrilor corpulu didactic, implinite până la 1 Aprilie 1934.

Profesorii și maeştrii cărora din diferite motive nu li s'au recunoscut formal drepturile la građaţite implinite până la această dată, sunt invitaṭi să inainteze de urgenţă ministerului actele necesare acestor drepturi.

Sumele necesare plăţii acestor gradații au fost prevăzute in buget.

## Stiri de tot felul

 zile se află în capitala Angliei.- Ieri, pe la orele 8 seara, guvernul d. Tătărescu sị-a innaintat demisia Regelui. După o oară de consultări M. S. Regele a insărcinat pe d. Tǎtărescu cu formarea noului guvern.
D. Manolescu-Strunga este titularul ministerulni industrici ssi Comertului, primin-du-se demisia d. Teodorescu.

> - D. Titulescu si-a dat demisia din fruntea ministerului de externe.

- Săptămâna trecută a avut loc la prefectura judeţului nostru examenul de limba românǎ pentru funcţionarii publici minoritari. Comisia de examinare a fost compusă din dnii : Dr. Miocu, pref. judetului, C. Sporea, dir. sc. normale din Deva, şi C. Ciocan, dir. liceului Brad .


## Stiri din Zarand

- S'au inceput lucrǎrile de canalizare a Crişului alb.
-- După manevre, un batallon de soldaţi vor rămâne in Brad.

Suveranul a semnat deja decretul pentru trecerea batalionului de vânători de munte dela Caransebeş la Brad.


## －DEALE PLUGRRIEI－

## Insemnătatea cultivării trifoiului

## Stiri de tot felul

Un innvătat francez，Jaques Bu－ jault，a scris undeva：„cine are fân，are pâne＂．Toate fânatele，dar mai ales fâ－ neţele de trifoi şi lucernă，ajută foarte mult la creşterea vitelor，care prin bă－ legarul ce－l fac ajută la mărirea pro－ ductiei agricole．Din această cauză un plugar luminat scrie în cartea „Plugăria Angliei＂‘，că ，，pentru a culege multe ce－ reale（bucate）trebue mai de grabă să împuţinăm decât să mărim întinderea de pământ semănată cu grâu，și đând mai mare insemnătate culturilor de fânate de trifoi și lucernă，nu căpătăm numai o mai mare producţie de carne，lapte， unt，ci şi o mai mare producţie de grấu＂： In acelas chip trebue înţeles şi prover－ bul：，＂Dacă doreşti grâu mult，seamănă trifoi＂．

Printre plantele de fânaţ，trifoiul ocupǎ un loc de frunte．Părerea Ger－ manilor este，că pentru plantele de fânaţ trifoinl este mai mult，decât grâul pentru cereale．Până acum 400）de ani trifoiul era socotit ca o plantă sfântă，căci se credea，că cele trei frunze sunt cele trei fețe ale Sf．Treimi．In cărțile de pe atunci il găsim pus alături de trandafir， crin şi garoafă．Chiar un poet it nu－ mește ，trifoiul iubit al inimei mele＂．

Nu se ştie de bună seamă，unde a fost cultivat întâia oară，nici de când îl cultivăm noi Românii．Se stie numai că în Caucazia era cunoscut inainte de nașterea Mântuitorului și că la noi nu se semănat trifoi decât de vreo 300 de ani．

Cultura trifoiului ne dă foloase insemnate．Inainte de toate el ne dă nutreţ fie verde，fie uscat，fie murat． Putem avea toată vara nutreţ verde，căci el se coseşte de mai multe ori．Cultivând trifoiul putem spori numărul vitelor şi mai ales a vacilor de lapte．

Cultura lui este mai putin costi－ sitoare decât a cerealelor．Pe lângă asta el nu cere brate de lucru atunci când sunt ingrămǎdite alte luterări plugărești． El îlocuește ogorul negru，aşa că în－ troducerea lui în cultură aduce un mare câştig plugarilor şi ţării．

Un folos foarte mare al cultivării trifoiului este puterea sa de îngrăşare． Toată lumea știe că trifoiul îmbunătă－ teşte locul pe care stă．El are însușirea aceasta，că suge din aer azotul şi in－ graşe cu el pământul．

Pe lângă producţia de nutreţ，tri－ foiul se poate cultiva și pentru sămânţă． Inairte de război se vindea peste graniţă numai din Transilvania peste 350 vagoane de seminţe în preţ de 6 mili－ oane lei aur．După război am vândut tot mai puţin．In anii din urmă s＇a în－ ceput iar exportul în măsură mai mare．

Trifoiul nostru de Transilvania este cunoscut in lumea întreagă ca cel mai bun trifoi，de aceea negustorii din alte tări ar plăti oricât numai să capete plomba（ştampila）dela Cluj，ca să vândă semintele lor sub numele ，trifoi de Transilvania＂．In România se cultivă cam 300 de mii de jugăre cu trifoi，din－ tre cari numai in Transilvania sunt 200 de mii．In judeţul Hunedoara sunt cam 6000 de jugăre cultivate cu trifoi．In judeţul Bihor，de pildă，se cultivă atâta trifoi cât în tot Vechiul Regat și de trei ori mai mult，ca in toată Basarabia．

In cei dinı urmă 10 ani suprafaţa cultivată cu trifoi s＇a îndoit aproape．

Trifoiul cere ploi multe，rouă din belşug，fără să fie însă de tot prea umed locul．In locurile secetoase dă o recoltă mică．Vremea prea schimbătoare dela o zi la alta nu－i priește．Mai ales ingheturile târzii urmate de un soare arzător ii pricinuesc mult rău．Cere un pământ bogat în lut şi în var，sau în lut şi nisip．Merge şi în pământurile nisipoase，dacă mai la fund sunt lutoase． Stratul de pământ nu trebue să fie de tot gros，din cauză că rădăcinile lui merg mai puţin în jos decât cele de lucernă．

In regiunea noastră merge bine mai ales pe coline şi dealuri．Mai pu－ fin şi la munte．

Prof．MARTIN IOAN

## Măsuri privitoare la îmbunătătirea situatiei învăfătorilor

In zitua de 25 Sept．d．D．V．Toni， presedintele Asociatiei generale a invatâatorilor a fost primit in audiență de d．dr．C．Agelescu， ministrul instructíunif publice．

Cus privire la chestiunile ce i s＇au in－ fattisat de către preşedintele asociaţieí，d．mi－ nistru a luat urmaxtoarele măsuri

A dat un nous ordin telegrafic caxtee toate directuiile scc．secundare din tară ca să se respecte dispoziţiile din lege şi dispozitíile re－ lative la scutitea de taxe scolare a firilor de membri ai corpului dídactic din sce secundare．

A cerut faraxsi ministerulut de finante să achite neintarziat salarilile pe August in ju－ sà achite unde pana astàzí sunt incå neplătíte．

Se vor căuta toate putintele ca să fie numiți totí absolvenţii din seria 1932.

Numfrea acestora se va face in mod provizorits，dat apoi pe baza unei legi speciale ce va fí adusă in viitoarea sesiune a parla－ mentului vor fi confirmați in posturile ocuspate．

Cei numiti in mod provizorius vor primi acelaş salar ca şí ceí eu titlul provizoriu．

Va star rui ca in bugetul vititor să se prevadă numărul de locurí necesar pentrus nus－ mirea in anul viitor sí a celor din seriile 19331934.

Aşa cum a cerut congresul dela Iassí se va fixa in toamna－probabil in Noembrie －o sesiune de examen，pentrus ca toṭí cei cus 3 ani serviţi efectiv in invaţămant－fie şíca suplinitorí－dar numityi acum cus titlu provi－ zorís，să se poatä prezinta pentru definítivat．

Judeţul Soroca nu va mai fi socotit ca zonă eteroglota－aşa cum sí－au exprimat dorinţa invata̧atorif din acel judet cu prílejul congresului din Iastí。

S＇a acordat suma de 200．000 leí Aso－ cíaţié invàțàtorílor din Bucovina pentrus că－ minul ce s＇a hotärit să fie construsit in Cernăuți。
－In comuna Cararman din judeţul Tulcea s＇au gaxit 20 familii de pescarí bolnavi de lepră．Boala farrả leac a ros，la cei mai multí，degetele de la maini ssi picioare．Bolnavii aut fost internaţi la spitalul de leproşi din Tichileşti．
－Pentru încurajarea exportuluí de fructe，ministerul de agricultura va bonifica $50 \%$ din valoarea ambalajului，la toate fruc－ tele exportate．Plata acestor sume se va face din fondul contigentărií pe bazal de tablou，ve－ rificat de secţia de export de pe langà acest departament．
－Se spune ca deschiderea Parla－ mentului va fi proorogatả pentru 15 Noembrie．
－Un bandit a impuşcat pe şeful gărií Ciurea de lângà Iaşi．
－Consiliul sanitar superior a ho－ tannit sả se vaccineze toṭi copiii de 10 sịi 12 ani， cus vaccin antiscarlatínos şi antidifteric．
－Ajutorul de judecător Florian G．Georgescus，dela judecătoria din Butení，jud． Arad s＇a sinucis，aruncandu－se de pe fereastra camerei in care locuía，şí cazzând in strada sí－a fracturat baza cranitului．

A incetat din viaţã imediat．Cauza sinuciderei nu se cunoaşte．
－Perceptorul Popescu Filaret， dela agentia fiscala Zam a delapidat suma de 70.000 lei．

Pungaşía a fost descoperità，iar făp－ taşul trimis la inchisoare．
－Pentru noul an şcolar，la şcoala de agricultură sí horticultură Lugoj，sunt va－ cante cate 20 locurí de bursà in cl．I şi II．

Inscrierile pana la I Octombrie 1934.

Cu onoare aduc la cunoștință On．public că începând din 25 Aug．a．c．am deschis 0
spălătorie de rufe si
cură！̆す̆torie chimică
Primesc pentru spălat sii scrobit tot felul de albituri，gulere şi haine，nizuindu－mă
a satisface si cele mai rafinate gusturi．
comenzile sil pretuarea rufetor se pot face
sil la prăvălia FRATH DAVID．
Preturi eftine sil serviciul promt．
Rog sprijinul On．public．
Cu stimă ：
ANDREI FHACK（Bandi）
proprietar．－BRAD，str．Deva 494.


## Tragedia <br> Din fara brazilor argintii coboara

 tristi si bătuti de vanturi mucenicii vremurilor de azi, colindând satele și oraşele româneşti dela un capăt la altul. Stingheri sau insotiti de consoartels inimoase străbat aceleaşi cărări pe care cu veacuri indainte le-au purces străbunii martivi.Calul murg, tovarăş credincios, abătut şi el, - priveşte la stăpân din când in cand aşteplând o clipă de odihnă. Odihnă, repaus... dar motul e veşnic călător... Umil stăpănul işi pleacă ochii... Ar vrea siel ceva... - făramă de dreptate, un traiu mai uman.

Amărât îş cantă doina, dospindu-şi pâinea uscată cu lacrimi fierbinti... si imbăr-bătandu-şi murgul spre lumea largă. Lacrimile bucuriei, căci mai există o pdine şi pentru el... dar nădejdile s'au năruit, căci in doumul greu murgul a căzut priviudu-si duios stă-
unui mot
panul sil s'a stins. A indurat poate destul şi obosit ssi-a dat sfarsitul la datorie.

Ochii stăpànului lăcrimară şi două boabe argintii se prelinseră pe gâtul tovarăsului mort... lacrimile durerii, căci a dispărut ultima páine agonisită cu'trudă.

Copleşit de durere issi inclestă pumnii, blestemand destinul...

Copiii rămaşi goi vor flămanzi in așleptarea tatălui care intârzie, el insuşi un copil... al drumurilo si potecilor. O mamă indurerată issi ascunde nelinişiea si lacrimile. Presimtivi lugubre.. Tatãl a sosit dar singur şi trist...

Coliba e pust e, stăpânii prin nămȩ̧ii uriasi işi croiesc o soartă nonă... mai bună sau mai rea, dar intârzie dreptatea mof̂utui ce moare la datorie.

AUG. ILIEȘIU, student.

## Istoricul judecătoriei de ocol din Baia de Cris

Din cercetările făcute prin archiva judecătorlei de ocol, nu s‘a pntut stabile precis anul înfiinłării acastei judecătorii. - Dacă vom finea seamă, că pe timpul feudalismulul, fiecare feudal (moşier), ị̧̂i judeca iobagii sǎi, prin oamenli sãi de curte, - angajati, ca: conducǎtori, administratori domeniall cu titlul de ,udvaribiró" "birăul curtii" sau "spanul" numiri cari s'au păstrat chiar până azi, un fel de supraveghetor, peste servitorfi curtii boieresti, de e. „béres" angajot cu platä in cereale şi boii. "Szolgák birája" de unde se derivă şi numirea de "szolga biró" la începuta a ăcut serviciu domnului feudal, de care aşi fost plătit - sil care mal târziu respective, a cărui putere s'a astins asupra mai muttor sate de iobagii. - Dela acest „szolgabiró" a luat ființă solgabirăul, sau pretorul - inzestrat de către legile tăril cu atribuţii de judecată a delicteior dinttrun cerc (plasă).

Dacă vom tinea seamå că, ın fiecare judeł a luat ființă câte un tribunal, pentru judecarea delictelor, crimelor - si cum - tribunatele functlonau ta mari depărtări cărmutrea tării - a luat unele atributii dela pretor „szolgabiró" solgabirăul de cerc (plasă) din care s'a născut ungurescul „járásbiró" româneşte jude cercual (de plasă) de ocol, cari judecătoril de ocoale pare a fi luat fiinţă pela anul 1879 in fosta Ungarie care stăpânea si Ardealul. - Judecătoria de ocol din Baia de Criş, încă pare a fi luat fiinţă pe la an 1879. Până atuncl, judecaţile se făceau de către Tribunalul Zarandului desflintat prin anul 1880

Actualul palat in care se află instalată judecătoria de ocol a format proprietatea judeţului Zarand clǎdit cu cheltuiala acelui judet, in anul 1850 servind ca palat administrativ până la anul 1878 - după cum probează Foaia No. . . . cărţii funduare No. $384 \frac{2}{3}$ din palatul administrativ - a fost intabulat pe jud. Zarand $\$_{1} \frac{1}{1 / 3}$ pe jud. Arad.

Acest palat constă din 18 camere la parter, 17 la etaj. Clădirea se estinde pe un teritoriu de 200 stânjin patraţi in forma Cârmuirea maghiară - pentr』 a sparge cuibul românesc a defatcat judeţul Zarand "Dacia micac" (kis Dacia) in două părṭi; trecând apoi $\quad 1 / 3$ parie din comune la judeţul Arad, iar ceialaltă la judełul Hunedoara, (Nemes hunyadvármegye) desfilintând toal judeţul Zarandului.

După desființarea judetului Zarand, in aceasta clădire a stationat un batalion de soldaţi - timp de 10 ani, - ca o apărare, contra imvaziei moṭilor - asupra părtilor ungurene, - si din cauza unor revolta a functionarilor români dela prefectura judeţului Zarand.

Tribunalul judetulut Zarand a indeplinit un rol foarte important chiar şi din punct de vedere istoric acărui vechime o probează
inscriptia pe pe un sigil vechim, ,Sigilum Zarandien si s' Ano 1712 No. vum ano 1861. - La acest tribunal se judecau cauzele urbariale dintre proprietari de pământ (Domenii) şi iobagil români. Insămnătatea acestui tribunal stă in faptul - că, in fruntea acestui tribunal se aflau judecători români instituiṭi de pe vremea absolutismuluj.

Fapiul acesta, dá mult de gândit stă panirii maghiare de pe atunci, deoarece in jurul acestui tribunal se formase o clasă de elită română din functionarii tribunalului, aici In Baia de Cris, şi unde se ducea o viałă pur românească. - Din cauza aceasta - judetul Zarandului - era porechit de unguri ,,kis Dacia". - Până la an 1870, toate procesele verbale şi toate sentintele - se redactau in limba română.

După cum probează o reclamațiune cu Nr. 368/1868 tribunalul se intitula astfele "Către inclitul Tribunal Comitatens" ca autoritate a cărții funduare etc.

La Tribunalul Zarandului după cum probează mai multe procese verbale şi sentinte, au functionat ca judecâtori de tribunal: Iosif Hodoşiu, Moldovan Sándor 1 Alexandru. Daniil Pop, Amos Frâncu, Ladislau Pop. sedria orfanală, prin an 1872 functionează in calitate de asesor la Tribunalul Zarandului I. Simionaş. - Pela 1866 - mai funcționează pe lângă acest tribunal - in calitate de re-

- La Vulcan, comună in judeţul nostur, bantue epidemia scarlatinei, care face multe victime in randurile copiflor.
- Ziarele aduc veşti cà in unele părţí ale tării noastre, din cauza timpuluí frumos, aur inceput să infloreascà líliacul, salcamii si castanif.

Avem adevărate zile de primaxvarà.

- In Anglia, in 28 Sept., s'a cíocnít un tren expres au un tren omnibus. Sunt nusmeroşi morţi şî răniṭi.
- Cu ocazia implinireía 20 aní dela infintatarea armatei cehoslovace, sc vor organiza, in ţara prietenă mari serbări naţionale.
- Felicităm şí noi pe d. Mârṣu, pentrus succesul avst, pe teren şcolar, la Bǎiţa.
- Demisia d, ministru Teodorescrs, senator de Hunedoara a fost respinsǎ. D-sa isi va continua activitatea la departamentuI unde este titular.
in jud. Hunedoara s'a facut următoarea miscare in corpul medical:
D. dr. Cincoara, este transferat la Círc. Hondol, iar d-nii dr. Martinica, se numeşte prov. la Círc. Vaţa de jos şil dr. Boteanus se numeşte la Circ. Balṣa.


## VA RUGAM

A ABOHEA
portor, ca esmis judecatoresc, Gheorghe Secula - Tot la acest tribunal a mai functionat it calitate de preşedinte de senat, Maţiu Ioan.

La sedria orfonală dela acest tribunal a mai funcționat: Amos Frâncu ca v. comite şi Ioan Frâncu v. notar,

In calitate de v . notar a mai functionat Candrea, român; iar ca asesor (consilier) la sedria Orfanală a mai functionat, românul Anton Cuteanu. După unele notite oficioase clin 11 Dec. 1866, ca v. comite a-1 jud. Zarand a funcţionat inimosul român Borha. După desliintarea tribunalului Zarandului a luat fiintă judecătoria de ocol. Judecătoria de ocol din Baia de Criş - luând fiintă prim amul 1879-1880. - la care după datele culese din unele sentinte au functionat următori judecǎtori: Pop Todor, fost pretor in Vała de jos unde era şi sediul preturei, după cum probează o adresă a judecătorului Barabas din 21 Oct. 1878. 2, Zomor, la 1877. 3, Eder Iuliu. 4, Brádi Atilla in calitate de şefjudecător. 5, Victor Anceanu, care functionează şi sub imperiut maghiar ca ajutor de judecator. La preluarea imperiuluì român, consiliul Dirigent i! numeste ca sef judecǎtor la aceastã judecătorie.

Dupar 2 ant de functionare ca şef judecător este inaintat la gradul de procuror general ; - carruia $\hat{i}-\mathrm{i}$ urmează - ca şef judecător, Dr. Victor Nemeş, fiul fostului ajutor de judecător, subt limpertut maghiar, Atois Nemeş, un bun român.

Prin toamna anului 1899 finea lunei Septemb. la această judecâtorie, s'a judecat memorabilul proces - intentat de administrajia maghiară studentilor universitari.

Ion Scurtu, Novacoviciu, etc. pentru faptul, de a fi aşezat o cunună cu trei colorul românesc pe mormântul lui Avram Iancu, in cimitirul comunei Tebea, - pentru care (crimă) faptă, justitia maghiară, i-a condamnat la inchisoare ; iar conducerea universităţii din Cluj - i-a eliminat din aceia universitate ca pe nişte elemente periculoase ptru ideea de stat national ungar. - Aceea cunună se află încả şi azi păstrată - ca o trịsłă, dar eroicaă amintire din vremurile de restrişte a Românilor din fostul Ardeal - azi novnă atât de scump, intr'o cutinf̧ă in biserica din Tebea. Ca apărători ai studentillor s'au angajat inimoşii români din acelea vremuri : Pop Todor adv. in Baia de Cris, Dr. Cicio Pop adv. Arad, Hossu Longin adv. Deva. - Intreg dosarul dimpreună cu chestiunea, a fost transpus la tribunalul din Deva - unde, au avut loc desbaterea - urmărită cu multă atantiune din partea tuturor Românilor. - De şi pledoarile apărării au fost strălucite - justititia maghiară și-a făcut un punct de glorie de a promunta o sentinţă gravă asupra inimoşilor valachi. Noi Românii ajunsesem la dictonul latin „Fiát Hungaria, pereat justitita".

Baia de Cris, 28 Sept. 1934

> PETRU INCICȦU
dir. şcolar

## Nu e reclamă! E un adevăr!

O noutate senzatională, încălzirea
cu sobe de teracotă
Cu acest nou sistem de sobe de teracota, cus o cantitate de 10 kg . lemne, se face o
incallzire suficienta pentrus 24 ore. Incălzirea se face repede şi căldura se menţine!
Acest sistem 1'am invătat in strǎinň̌tate sit se poate aplica sigur chiar sí $\begin{gathered}\text { teracotal. }\end{gathered}$
Livrez, adică montez, in orice dimensiunni, culori sisi forme, sobe de texacotă, masini de gatit, sobe semeneuri, invelirea păreftilor cu plăcl de fayance alb sau in orice culoare,
Cu preţurile cele mai eftine. Primesc sobe de teracotă vechi pentrua a le edifica din nout, a le transforma in altà formă, le po mărí, precum ṣ̛i repaza.
Pentru noul sistem arǎtat mai sus, garantez. In aşteptarea comenzilor On. public semnez Car toată stima

## Ignatie Véries <br> maestru de sobe <br> Petroseni, Str. A. Vlaicu Nr. 7.

## S PORT

## „Mica" • o.soimii-Carpatilor" 5:0 (4:0)

Jocul de Duminecă ( 23 Sept.a. c.) n'a corespuns aşteptatrilor, fiind de o fractură inferioară.

A doua echípà clujană care ne-a vízitat, n'a făcut altceva decât să măreascả pata făcută cus o sâptămanà inainte cand Unirea (cus ceva maí bună decat Şoimí) a cedat la un scor mai mare sí aceasta s'a datorit, in bunả parte, liniei del atac mieiste care n'a maí injghebat in rep. II a jocului de Dum., nici-o actíune care să puse in pericol poarta adverš şi s'aus perdut incetul cui incetul, asta bineinţeles numaí după ce au vazut cal au in faṭă un adversar slab, chíar f. slab.
„Şoimii Carpaților or fi ei buní ,figuranţi" nicidecum foot-ballişti. Mai bine ar fi venit la Brad numai pentrus propagand atleticả decât sâ spuie cǎ vin la foot-bal pentrus a induce lumea in eroare. In tot decursul matchului portarul Micei n'a prins nici-o minge, asta nu i s'a mai intamplat incả.

Jocul:
Pe tesen mai ales in prima rep. nus s'a vazust decât o echipă care s'a asigurat
matchul prin punctele marcate de Maier $3 \mathrm{~s}^{1}$ Ionescu I care s'a remarcat cel maí bun juc
de pe teren. In rep. II către sfarṣit Maier maí marcheazal stabilind rezultatul.

S'a maí remarcat de la Míca Zaslo. Mica a jucat faxał Aliman şi̊ Mocuța.

Formaţille. Mica: Henrich, Sturec, Zaslo, Mates, Trifu, Haiduc $\ddagger$ Barci, Maier, Ionescu, Bortos, Teucean.

Şoímii Carpaţilor: Schrot, Kakso, Bodí I, Dali, Bodi II, Danciu; Borzen, Bindea II, Anghelius, Mişị şí Roşu.

A arbitrat d. Petric (Símeria), satisfâcător.

- Erată: In numărul de săpt. trecută s'a strecurat o eroare, (cam mare dealtfel) de tipar, facem cuvenita rectificare:

Míca-Unírea (Cluj) 8:0 nus $8: 1 \mathrm{cum}$ era scris.

- P. S. In numarrul vittor vom publica cine a marcat cele mai multe goaluri din primǎvară pană acum, precum şí totalul matchurilor disputate pană acum.
N. d.


## 3:1 (1:0)

In fata a 2000 spectatorii s'a disputat Duminică matchul amical între ,Gloria" echipa divizionară şi "Mica"

Jocul Gloriei a fost de o fractură superioară publicul cunăscător fiind pe deplin multumit de felul cum s'au comparat invingătorii Crişanel cu toate car s'au intrebuintat serios pt. oblinerea acestui rezultat. Mica a făcut o fignră onorabilă, rezistând in faţa aşilor Arădeni.

## Echipele:

GLORIA: Bossneag, Husztig, Varjasi, Pecican, Faur, Ökrös, Igna, Dobra, Barbu I., Baici şi Mercea. - „MICA" Mocuţa, Sturek, Zaslo, Trifu, Aliman, Haiduc, Barcsi II., Maier, Ionescu, Bortos, Teucean.

## Focul:

A început de Gloria dar sunt deposedaţi de la balon şi chiar in primul minut Mica pune in deficultate poarta lui Bosneag. Un hends stras de Hustig peste poartă, apoi o nouă comb. a celor cinci atacanti se ter-
mină cu o bombă trasă de Barbu in bratele portarului. Un fault la centru e bătut de Aliman sii il gǎseşte pe Ionescă ofside. Urmează Gloria la atac, portarul Micei e in pericol dar salvează. Un fault de la centru tras de Hustig interceptat de Dobra cu capul apoi de Baici, il găseste pe Mocuta bine plasat si apără un gol gata fắcut. Mica la atac. Ionescu deschide pe Teucean acesta driblează pe Ökși portarul prinde. Coruer pentru gazde fărà rezultat. Min. 35 hands, la 17 m . e respins
pe Mreu dela Mocuta. Min. 36 Barbu deschide pe Mercea, aceasta trece de fundasi si marin atac, Baici trage dar portarul apără. Mica in atac. Hustig sil Varjasi sunt la loc si nu lasă nimic. Repriza se termina cu mingia la centru.

In al doilea miteps se crede că Mica va egala cǎci chiar în primul min. comb. frugoal singur. Văzând că nu-i reuseste lui Faur, prin joc frumos, se dedă la brutalități. Obligånd arbitru să intervină mai des. Barbu deschide pe Igna, acesta demarează pe tuşe, obligând pe Zaslo să acorde corner fǎră rezultat. 0 presare în corner de câteva min. și Dobra marchează imparabil in colţul stâng dela 16 m. al doilea goal.

Nu trec decât câteva minute și Mercea unul dintre cei mai buni atacanti ai Gloriei ajuge la 3 m . de poartă, paseazà lui Dobaa si acesta înscrie al treilea si ultimul punct $\min 15$. In minutul 20 Ionescu scoate mingea dela poartă dar nu poate marca trăgând alături。 Mica ia ofensiva. Barci trage puternic dar Bossneag apără. 6. nouă comb. a Gloriei găseste pe Mercea in ofside. La un atac al Micei, Hustig face un fault la 18 m . Gloria face zid in fata porffi, dar cu tot zidul Aliman cel mai bun om al Micei inscrie golul de onoare. Până la pauză nimic interesant si astfel al
doilea match Gloria-Mica sa terminat $3: 1$.

De la Gloria întreagă echipa a jucat bine intrebuintâandu-se la maximum pentru obtineres rezultatului, iar dela Mica s'au remarcat Aliman, Mocuta, Haiduc, Ionescu, Teucean si Bortos mai putin. Foarte slab a fost Trifu. Arbitrajul dlui Petric multumitor.

- NEGUT -


## Din lumea mizeriei

Era seară. Furat de dorul aventurilor, descind pe meleagurile pitoreşti ale Bistrei. Cerul, linṭoliu cernit şi bătut în nestemate, privia mut întunerecul. Era târziu şi fnoptând pe locuri necunoscute, îmi caut sfins un lăcas.

> CINEMA ,ORIENT ${ }^{\sigma 6}$ BRAD
> Duminecă, 7 Oct.
> "Moartea sburătoare" (Der fligende Tod)

Un film penal de aviaţie, cu: James Flavin

Lucillé Browne Al Wilson

Un unic restaurant mă determină să-1 vizitez şi în discuṭi laconică cu stăpânul primesc o cameră pentrn odicnă. In sală doar două domnişoare, spre uimirea mea de provincial...

Tǎcut îmi consum predepartele oferite privind mai peaproape si ascultând pasagii fragmentare din discuţiile celor două pasagere. Spre satisfacţia mea constat cǎ erau foarte inteligente şi pentruca să punem capăt tăcerii am înfiripat o mică discuṭie ce sa‘a prelungit mult.

Intunerecul tot mai persistent mi-a schimbat părerile şi când incepu spovedenia unei din tinere am rămas pe gânduri. Roate lacrimi de milă imi curgeau in acel moment. Era o functionară în oraşul C. din Banat, originară din Cernăuţi, cu un salar de 1600 lei lunar, care nu-i ajungeau pentru strictul necesar şi acasă mai avea mulţi de susţinut,
aşa că a fost nevoită sâ aleagă intre douǎ lucruri, o moarte rapidă ce ar fi cutremurat pe toţi sau o moarte lentă și istovitoare.

Şi a păşit pe calea ultimă, uitând de lume, de viaţă şi dedicându-se in mod forţat prostitutuiei. Era frumoasă şi îi plăcea viaţa şi cǎile desfrâului i-au fost deschise.

Am tăcut, privind mut adorabila Clondină, trecând cu gầndurile departe, la apostolatal (mamă) de ziuă când va face pe micile odrasle să-şi impreuneze mănuţele spre a slăvi pe Cel de sus. Am plecat cugetând la cealaltă al cărei calvar poate n'aş mai fi putut să-1 ascult. Povestea ei ar fi fost aceiaşi sau poate nu era din cadrele păturei sociale superioare şi atunci lovitura era şi mai dureroasă, gândindu-mă la tovărăşia şi coneurenţa dintre două protogoniste.

Noapte adâncă, gânduri sinistre, viatła perfidă, apostolat forłat, prostítuție, mizerie, vise şi realități amare lovind cu furie un trup plăpând! Ce gol deprimant aveam in suflet in acel moment ş̣i câtă ură fată de umanitate l...

Augustin Ilieşiu
 Sufros Bierie
modernă, din stejar afumat, compusà din bufet, servantă, vitrină (cus oglinzi, cristale sí sculpturi) şi masă ovalà cu şeasă scaune imbrăcate in piele, costat 45.000 lei

## Sevinice

 numai cu 20000 lei, la avocatul dr. GORA DIN BRAD.

## Obrăznicia caracudelor

De când fiţuica "Bravo" a inceput sả̉ fie refuzatä cu dispreţ de cetitori, Caracudescu, mare director al ei, e inconsolabil si iraseibit.

Supărat pe noi, - Ca nut-1 1ăsăm sà-sỉ facă mendrele - supărat pe finutul nostru, pe toata lumea, retras in cercul caracudelor dela "Bravo" ${ }^{\text {h }}$ a inceput să se obrăznícească.

Obrăznicie abracadrabantă - care sta alături cur raxutatea neputincioasă, ridicolul cu un orgolits quasi dement.

Ceeace fac copii iresponsabili dela "Bravo" intrece toate marginile ridicululut. Deocamdată numaí atat.

## Nouii miniştri

Gh. Tătärescu, preşedinte de consifitu, ministru al armamentului sit adinterim la externe.

Dr. C. Anghelescu, ministrw al instructiei publice
I. Inculef, ministru de externe ;

Richard Franasovici, ministru al comunicatiifor :

General Paul Angelescu, ministru a apărärii naţionale ;
D. Manolescu Strunga, ministrus de industrie şi comerty

Valeria Pop, ministru de justitic; Vasile Sassu, ministru de domenii ; Victor Slăvescu, ministru de finanțe; Dr. I. Costinescu, ministrus al sănătăţíz D. I. Nistor, ministru al munci; Al. Lepadatu, ministru al cultelor; V. Iamandi, ministru de stat.

SUBSECRETARII DE STAT
Subtecretariatele de stat ar urma sả fie repartizate astfel:

Mircea Cancicov, la domenif in locu! d-lui Strunga. Aurelian Bentoin, la preşedinţic; Eugen Titeanu, la interne, avand conducerea politicié, siguranṭei şi jandarmeriei

Va maí fí numit subsecretar de stat d. prof. G. Leon, raportorul bugetuluti pe 1934-35. Dintre vechii subsecretari vor raxmane probabil in guvern d-nii: Radu Irimescu si Mititü Constantinescu.
Poșta redacției şi administrației - Dlui G. Deva. Sugestia diră e bună. Primim... sị Vă multumim.

- D. Caraiu - pnblicist. Primim propunerea dtră. Ne bucuràm că se mai găsesc încă oameni cari să ne aprecizeze modesta noastră muncă. Vă trimitem gazeta regulat.

