## ABUZ COMIS DE Casa Asig. Sociale <br> In toamna anului trecut functionarii

 dela Casa Asigurărilor Sociale colindând căsile ceătenilor, cari tin servitori ssi servitoare, au dat servitorilor "Carnete de asigurare" punân-du-le în vedere că sunt obligați impreună cu stăpânii, pe jumătate, să plătească o taxă săptămânală, aplicabilă in timbre în carnet, pentru asigurarea servitorilor, la caz de boală, etc., sub sanctiunea că in caz contrar vor fi amendaţi stăpânii cu o sumă echivalentă cu valoarea timbrelor nelipite, lar in caz că stăpânu] va cădea din nou in vina nelipirii timbrelor, va plătl drept amendă de două ori valoarea timbrului, după cum contravenția va fi repetată a doua sau a treia oarǎ.Consultând legea din 8 Aprilie 1933 pentru unificarea asigurărilor sociale, precum \$i regulamentul acestei legi; am constatat că publicul este jefuit in numele unei legi care nu există. Incasărịe făcute pentru servitorii casnici, sunt ilegale, şi in viitor pot fi refuzate asemenea plăți.

In aceasta lege nicairea nu este prevăzut că astgurarea servitorilor din serviciul casnic ar fi obligatorie. S'a trecut o dispozitie numai in regulamentul acestei legi, dar o lege nu poate fiextinsă prin regulament, și această dispozittle flind contrară legii nu poate fi tinută in seamă. O spune aceasta chiar art. 36 din Constitutuie: ,,interpretarea legilor cu drept de autorlate se face numai de puterea legiuitoare", iar art. 14 din Constituţie glăsuieş̣e : ,,nici o pedeapsă nu poate fi infiinjată, nici aplicată, decât in puterea unei legi".

Dealffel această chestiune a fost lămuritả sị de cǎtre o instanţa specială care decide in conflictele dintre patroni sil asigurați, şi anume de către Comisiunea de judecată de pe lângă casa de asigurări din Constanta prin deciziunea 349 din 28 Septemvrie 1934, (а зе vedea Jurisprudenṭa generală No. 39, sub No. 1229 din 6 Dec. 1934,) care a dat casstig de cauză cetăteanului, cu următoarea motivare:
"Deşi regulamentul ii cuprinde şi pe servitorll din serviciul casnic, această dispoził̧ie flind adaus la lege, urmează a nu se tinea in seama "

Din expunerea de motive a domnuluì ministru, cât şi din desbaterile parlamentare, rezultă că asigurarea obligałorie cuprinde numai pe angajații din intreprinderile industriale şi comerciale ca şi pe meseriaşi paroni; deci ca o concluzie logică, urmează că sunt asiguraţı obligatoriu numai servitorii din acele intreprinderi sau acei cari prestează serviciul pe lângă meseriaşi patroni. - - „In spetă se constată car contestatorul a angajat pe servitoare in serviciul său casnic, si intrucât, după arǎtările mai sus, servitorii din aceste categorie nu intră in asigurarea obligatorie, contestaţia urmează a fi admisă"

Acest abuz al Casei asigurărilor sociale trebuie să inceteze. Actiunea Birourilor asigurărilor sociale, care a trecut peste declarațiile ministrului, ssi au alcătuit un regulament contra legii, băgând mâna in buzunarul cetătenilor numai abuz poate fi chemat.

Brad, la 22 Ianuarie 1935.
Dr. I. M. Gora

## Sfintirea troitei din Curechiu:

In 27 Ianuarie a. c. s'a făcut sfintirea troitei ridicate in com. Curechlu in amintirea revolutiunei.

In legătură cu sărbarea a fost ssi distingerea cu brâu roşu a preotului local Petru Todoran.

Serviciul divin s'a oficiat de preotii: I. Indrei (prot. al Zarandului), D. Săcărea (prot. Baxita), preotii P. Todoran (Curechiu), I. Popa (Hertegani), Roman (Trestía), Pasca (Bucureş(i), Tebeş (\$esuri), P. Câmpean (Rovina), I. Iancu (Poiana) şi R. Criştiu (Stejärel).

Istorica biserıcǎ, in care Căpitanul Crişan a luat jurământul iobagilor la 1 Nov. 1784, era neîncăpătoare pentru credinciosii, veniţi ca la praznice impărătesti. A asistat si un grup de invatatatori sì invătâtoare din Brad, Criscior si comunele invecinate.

La sfârşitul liturghiei protopopul Baxitei oncunjurat de toţi preoţii prezenţi a tinut o incunjurat de tọí preot̂ii prezenti a linut oo
predica inaltătoare, având ca moto: Zachee predícă inalltătoare, având ca motto: Zachee
coboară-te, că astazzi In casa ta mi se cade coboară-te,
mie să fiu!

A scos apoí meritele preotului Todoran, tipul adevăratului păstor, care a ştiut tinea turma credincioşilor, dată păstoriei sale, bine închegată, aşa că in comuna aceasta nu s'a pomenit de secte, iar biserica unită de alătur's, - reparată frumos nu de mult, - stă pustie, färă ntct un credincios
A cetit actele I. P. S. Sale Dr. N. Bǎlan, metropolitul Ardealului referitoare la distingerea preotului. Doi preoti au incins apoi pe sărbătorit cu brâul roşu. A fost misccător momentul când la urmă bătrânul preot cu lacrimi in glas aduce multămită I. P. S. Sale şi protopopului pentru această atențiune; promite, că nu va lipsi nici un moment dela locul său de veghere si indrumare a oilor sale, - totodată mulłumeşte credincioşilor săi, că l-au intăles și l-au ascultat.

In sunetele clopotelor $\$ i$ a toacelor preotai in odǎjdii sicu praporii inainte purced din biserică cu inntreg poporul după ei la sfintirea frumoasei troite.

După sfinttirea apei şi stropirea troitei si a credinciosilor s'a ridicat parastas pentru sufletele mucenicilor noştri dela 1784.

Invătătorul Ioan Fodor din comună intr'o conferinṭă scurtă, bine inchegată şi presărată cu câteva amintiri din traditia locală, a schiłtat evenimentul intâmplat aci la 1 Nov. 1784.

Elevul Macra Avram dela liceul din Brad a declamat poezia ${ }_{n}$ Horia" de Aron Cotrus,

Protopopul Baxijê, dI. Dumitru Săcărea. intrfo cuvântare inflăcărată a arătat importanta sărbărei şi felicitând pe credinciosii din această parohie pentru acest frumos monument, simbolul suferinţelor strămosilor sil al biruintei noastre, fii Indeamnă să-l cinstească şi sur fie mândri de el.

Elevul Ciura Ioan cl. VII dela liceul din Brad, declamează frumos poezia: „Inchinare oştirei române " de Mircea Rảdulescu.

In sfârṣit dl dr loan Radu din Brad, presedintele Comitetului din Zarand pentru comemorcrea revoluţiei, face o scurtă dare de seamă despre constructia monumentulul, carc ${ }^{\text {a }}$ costat 24000 Lei. Multumeste preotului local P. Todoran, Inv. I. Fodor, primarului Ghilea loan pentru interesul si sprijinul dat si aminteşte cu laudă numele lui Vlad Nicolae, care deşi om mai sărac a dat terenul pe care
e aşezat monumentul farră nici o despăgubire. Predă monumentul in grija autoritătilor locale. D1 Pop Ioan, notarul comunei, multămeşte presedintelui' comitetului pentru monument şi promite, că autoritatea comunala nument sil promite, cä autoritatea comuna
va ingriji de mentinerea lui in buna stare.

La urmǎ dl I. Indrei, prot. Zarandului ceteşte următorul proiect de telegramă omagială cǎtră M. S. Regele : ,Moţii din vaxile Zarandului, intruniti la comemorarea de 150 ani a revolutiunei lui Horía, la slintirea monumentului din com. Curechiu, unde $8^{6} \mathrm{a}$ aprins schinteia revolutiunei, Và exprimă intreg devotamentul lor". Se primeşte cu insuflettire și e insărcinat preşedintele cu expedierea ei.

După serbare d-na sil dl Todoran au invitat oaspetii, veniti din depărtate in casa lor, unde zutr'o anlmaţie rarâ s'a petrecut până sara târziu.

Troita din Curechiu are in fał̧ă un baso-relief, o icoană in bronz, lucrată de artistul, dl Radu Moga, profesor la liceul din Brad. Ea infátisează scena crâncenă, când cei doi panduri, trimisi de pretorul din Criscior să prindă pe Crissan, in noaptea de 1 Nov. 1784 ard cu vătraiul roşu pe copilul judelui comunal (primarul) din Curechiu, să le spună unde e găzduit Crişan; mama bxiatului, disperată ị̧̣i apără copilul.

Sub aceasta scenà e scris pe marmora cu litere de aur: ,,Act s'a aprins schinteta revolutiunet dela 1784. In dosul trottet tot pe marmoră sunt fixate pe scurt evenimentele dela © (oo. 1784 din Curechía.

Postamentul e din piatră ş̀ beton, aסând

## 4 trepte.

Locul. unde e asesate nu se poate mai potriott: in maginea drumulut, care duce spre Zlatna pe un dimbicean, aoänd in dos pe on loc maí ridicat drept cadro admirabtl, biserica si cimiterucl, tar in fafä staa intreagä̀ co lumina soarelui, - este unul din cele mat frumoase monamente sarandene.
I. R.

## Un nou confrate

In aceste timpuri grele, când mizeria işi continuă dansul demonic al foamei peste toate meleagurile, in inima Hunedoarei, apare un nou ziar "LANCEA". Investmântat frumos, bine editat "și bine scris - credem că-şi va face un loc de cinste in publicistica ardeleană.

Aceşti tineri vor scoate la iveală durerile şı frămantările unui tinerel urgisit, vor inallta crezul acestui tineret și prin biciutre energică işi vor impune idealul! Mânuitorii condeiului dela Lancea au un ideal, care pentru ei si admiratori este sacru si pentru acest ideal vor jertfi nu numai banul lor, ci vor jertfi insăşi tinereţea.

Sângele cu care se va scrie acest ziar va trebui să fie al morţilor - martiri - pe câmpuri necunoscute pentru apărarea parazitilor actuali şi oţelul va trebui sả fie cel infrăţit cu carnea invalizilor pieritori de foame.

Lancea işi va tine cuvântul ! Deci simpatia noastră o va avea intotdeauna si neprecupefit. S1 dacă va fi timpul, O părticică din sufletul nostru va fi a noului ziar. Vom ceti cu plăcere acest ziar, urandu-i pe această cale succes sit viafal lungă.

## Follklor.

## Obiceiuri la ospețe din Crișcior <br> Dupà ce nuntaşif vin dela sf. biserica,

unde s'a ofíciat cununia, mexg acasà la míre saus la mireasx, unde e pregxtitx masa ces toate bunx-
 wog de busuioc cu care sè stropeşte, precum si un blid cur graus. Mireasa tine un stergar pe umă. Apoí cus totii se spalà iat of femee maí glumeaţã ia graus şi aruncă pesto nuntaşi zicand
„Samăn grau, nu seamän pleavă,
Sá fie mirii de treabă $l^{\prime \prime}$
Dupa ceea incepe vornicul să zică
,"Cinstite nasule mare,
En am aflat un luorw mai ou eale,
Că tofi câti suntem chemati la asta adunare
Cu mic si cu mare
Inaintea masei mari să stăm,
Ş̧i cu apă pe mani să ne spătăm,
Si după aceea in casă să intrăm,
Şi la masă să ne aşezăm,
Să bem sis să mancăm,
Să cantăm si să jucam,
Şi cu tofi să ne bucurăm,
Că cine nu se va späla
In casă nu se va băga
Şi afară foame și frig va răbda
Dar să bağe mana'n possnâri *)
Să nu strambe din năvi!
Să scoată nişte bani buni, nut minciuni,
Si'n apă in ciubăr să deie!
Iacă en tofii ne vom spăla,
Bani inca se vor aduna,
Şi mireasa in naframã ï vàlega,
Sicu ei in san va da,
Si cw ei in targ va pleca,
Şi o turtă va cumpära,
Facuiáa ch flori de fragă,
Ca la mire să-i fie drağ̆,
Și bine să se infeleagă,
Să nu să sfădească,
Şi la mulłi ani să trätiască!
Apot cu toţí se spala pe mani, se aşează la masă ṣí se ospatează. Duspă ce s'au terminat eur mancarifle, iese naşa cur mireasa ca sả o invalească; terminând cu aceasta dâ de ştire vorniculuil să vină sà o predete in seamă mirelui. Atunci mexge vornicul cus o alta femee maí glumeatảa şío invàleşte asiffel ca sâ nu o cunoascâ mirele, apoí ii dà o furcà cur paie, care o leaga la braut tar in mană tine un fus, astfel pleacả cus ea torcand sit dand car fussul, si dacal sosesc thaintea mfrefut theepe vornieut sả̉ zícǎ:
,Bucură-te mire mare,
Că-fi aduc nevastă lucrătoare,
Cxci doarme trei zile 's picioare,
*) buzunărí

Si'ntr'o lună toarce o lană,
Si mancă un sac de făină,
Si o jumătate de slănină
Si de beut incă nu bea Dacă nu-i cu feria. *)"
Apoí se intoarce cătră soacra míresei şi zíce: "Bucură-te soacră mare,
Că-fi aduc pieptănătoave,
Pe unde te va peptäna
Sapte ani nu te va manca,
Numai tot te va durea!"
La aceste răspunde naşul mare:
,Cinstite vornice de casă,
Dunnezen să te trarascal
La această dă-i drumul să se ducă
poí pleacả vornicus şi ii aduce mirelui ade
vǎsata luí míreasà cu ",onciul de ciocarlie. Dupa acestea se incepe strigarea cinstei. Mai inainte cinsteşte naşul: bani, o haina la mireasả, vre-o 2 litri vin ssio torta saus prajíturí. Vine vornicus cus cinstea ssì zíce cătrà lăutari:
"O ho! ceterasi vestifi
SCa vả lăsati, sä mu zicefi,
Si vă oprifit!"
La acestea Iǎutarií se oprese sif nu mai
zic. Iar vornicul se adresează câtrà eì zicând: , P Să oă pot porni,
Pe carm oă pot oprit
Sopte tărı pustii afti plăti
Pe pat nu v'ati odihnı
Apoi continua vornicul:
, Cinstite mire din loc
Dumneser sä-ft dele nomoc!
Iată, prin niste putíne cuvinte
Iti fac cu luare aminte,
Ca domnul camătral mare din loc,
D-sex sà-i deie noroc si carne de porc!
Cinsteste pe fini cu nisste bant buni
Na minciuni!
Scosi din casa bogatului
St datit in mâna săraculư,
Să meargă mirit in târgul Bradulut
Sä cumpere capre saul oi,
Cari se mulg pe dinapo:
ofceştia se chiamă bani
Fäcutí de doí ligani,
Cavi când cu ciocanelu dàdeau
Schinteille săriaut,
Si pe picioare se ardeart,
De tot de pàmânt se trầnteau,
De nevoille-i călcau!
Si frigurile-i prindeau!
Sa fie mireasa cu indemână
Sä-i prindä la mână,
Că dacă nu, pe mine mă cheamă onthoc, St it bag sub cojoc.
Dar sit cumătra mare să fie sănătoasă
Că cinsteste míreasa cur o hainn trumoasă, Să o poarte mireasa sănătoasă ssit votoasă! Dar încă şi pe lângă acestea, pe lângă toate Incă sti cut două vedre de beutură
Să luăm tot insol din gură in gură,
†) féria-10-1itri

> (Va urma) culegere de

Pr. Ștefan Perian, paroh.

## Vata de Jos.

Zitua pe 20 Ianuarie 1935, va rămanea o zi insemnatả din viaṭa tínerílor premílitari de la Subcentrts P. P Vaţa de Jos, primif carora líse aplica legea pentrus pregătírea premilitară.

Serbarea s'a desfăşurat cu mare insufleţire in sala din Parcul Batilor. La aceasta serbare as luat parte peste 300 locustori, in frunte cus autoritâţile şi intelectuali din localitate sí jur.

D1. I. Negrea inv. director, preşedintele Comitetului Subcentrulus P. P. deschide sedinṭa prin cuvinte inflăcărate, care de la incepust atrag atenţia publiculuí asupra importanței pe care o are aceasta serbare in viaţa tineretului Româniel.

D1. inv. Aurel Miclean comandantu! S. P. P. Vaţa de Jos, prín o conferiţả insufletitả arată necesítatea care de mult s'a simtit si la noí pentrus o pregátire a tineretulusi, importanţa şí scopul pe care 11 urmărim prin aceasta pregătire a tineretului, precum si rolul mare pe care il are aceasta pregatire pentr desvoltarea fizică si moral-patrioticà a tineretulus $R 0$ mâniei. Aratả maí departe apoi evolutia sí formale prí care se face aceasta pregătire in taarile mele pri
strä́ne.
DI. Subblocot. rez. Camandantul Cen trului P. P. „Avram Iancu4, citeşte ordincle Comandamentelor sisperioare sif indemnă tinerí ca sà asculte cu supunere ordinele comandanţílor

Corul scoalei primare din localitate de subb conducerea Dlui inv. dir. I. Negrea, cântả "Imnul Regal", după care au urmat mai multe recitareí de poezii cts caracter eroic sí patriotice, care aut piăcut mult publicului, dovada finnd tumultoasele aplaude a acestuia.

Pentru a da un fast cât mai mare acestei serbarí, DI. inv. Aurel Miclean, a pregattit cu tinerí din localitate diaiogul "Tiganul Fruntas" sí comedia in treí acte "Trei noptyi Fruntas"

D1. inv. dir. I. Negrea preşedintele Comitetulus S. P. P., adresanduse tinerilor premilitarí arătandu-le marea nevoie pe care - are tara acum mai mult ca oricand de un tineret bine educat si disciplinat care prin forta luí fizicả şí morală, sxa poatả ţinea oricând piept atat duşmanilor de la hotare cat sí acelor dinăuntru, carí ne privesc cu ochil fiarei lacome de prada.

Muzica din comuna Tísa, pusax la dispozittia tínerilor, serbarea a contínuat eu dans până in zorile zileí.
A. Coza.

## Emiterea unei noui monede metalice

Ministrul de finante in conţelegere cu reprezentanţii Băncei Naţionale au hotărat emiterea unei noui monede metalice de cate 50 sii 200 lei, in valoare de un miliard și jumătate. Continutul metalic al noilor monede va fi de $75^{\circ}$ argint. Si pentru ca statul să nu mai fie nevoit a comanda aceste monede totdeauna in strå̀n九̆tate, va infiintă o monetărie deauna in străinătate, va infiinłă o moneărrie
a statului la lasi, unde se va bate si noua a statului la lassi, unde se va bate
monedă ce va fi emisă in curând.

## Stràinul

Cu cât se apropia mai mult de satul lui, cu atat il năpădeau mai tare amintirile sili-i creştea bǎnuiala din suflet. I se scurga prin creer entreg firul vietii sale. Işi aduce aminte de anii copilăriei, când păzea oile tatălui sǎu si asmutea câinii după drumetii ce treceau prin partea locului, mal ales dupà cersetori. Si de Stana îşi aducea aminte. De Stana lui. Şi când se gândea la ea, avea parcă o strầngere de inimă. Toată lumea i-a spus inainte de insurătoare să n'o ceară pe Stana de nevastă că-1 săracă şi din neam rău de oameni. După el, feciorul baciului Vasile Doinea, se ducea bucuros orice fată, chiar lleana birăului, cắci e bogat, frumos si din oameni vrednici. El ifa ascultat Insă nici de sfaturile celor mai bătrâni, nici de blestemele și lacrimile mamei sale, ci a luat-o după îndémnul inimií, cặci i se parea ca toate taitucle lumii sunt adunate in ochii ei negrii şi toate plăcerile vieţii in trupul ei mlădlos.

A trăit cu ea trei ani, in care timp a avut un fecior ssi a mosstenit frumoasa avere a tatălui său. Atuncl a venit războiul ş̣ el a trebult s'o lase pe Stana cu Gheorghe cel mic in braj̧e, a trebuit sǎ-şi lase averea luỉ, oile

Lui şi pe Ursu, câłnele cel mal credinclos, pe toate a trebuit să le lase și să plece să moară pentru o tară strǎină, fiindeă un supus sârb a impuscat pe un principe austriac !

Când se gândea cả luptă sub steag străin contra visului fraţilor săi, il cuprindea un fel de silă de viaṭă, mai ales că vedea mereu chipul dojenitor al daseălului Vasile Roşca. Omul acesta cu o atât de arzătoare licarrire in ochis şi cu atâta cǎldură inn glas $\mathrm{i}-\mathrm{a}$ vorbit in cei patru ani de şcoală, despre o tintă care merită jerlfa tuturor Românilor: Unirea!

Deodată i-a venit un gând: să se dea prins la Ruşi. La inceput î fu frică de acest gând, dar gândul s'a adâncit mereu, până când entr'o noapte cu ceaţă a trecut dincolo. Ce fericit 1 s'a parrut dascallul Vasile in noaptea aceea. S'a intrebat el de multe ori, ce taine ate adâncului vor fi sălăşluit in omul acela, că numai chipul lui să fie in stare să-i innfrângă dragostea de femele, de copil, de avere. Abia târziu și-a dat seama, că prin glasul invătătorului din sat vorbea neamul intreg !

Cate $n^{\prime}$ a indurat el dela Ruşi, dela cei la care se dusese de bună vole. L'au purtat descult ṣi flămând printr'o pustie fără sfârąit. El , care indrăgea aşa de mult munfii, n'a
văzut de luni de zile nici măcar un deal, ci numai câmpie, câmpie, câmple... L'a trecut prin sate pustii, prin oraşe luminioase, prin păduri cu fiare, şil l'au tot dus, la tot dus. S's pomenit, nici el nu şti cum, lucrător la o mină de cărbuni. Nu-si putea da seama incotro vine tara lui, ştia numai că trebuie să fie departe, foarte departe. A slat acolo saisprezece ani împlinitị. Il țineau in viafă dorul de Stana si de Gheorghe. De câte ori nu se gândea, ce va fi făcând copilul lui. Trăia cu nădejeea că odată şi odată va fi liber. Liber! Și acasǎ!

A aflat acolo in fundul ocnei, dintroo foaie rătăcită, că Românil sunt acum cu toţil una. Se gândea in sinea lui, cât de fericiti trebuie să se simtar Românii in tara lor. Ce inţelegere şi frăţietate domneşte intre ei. Dorul de tară l-a copleşit, a evadat atunci din mină şi a pornit pe aceleaşi intinse pustietăţi către tara lui scumpa. Patru ani a tinut drumul său. A venit condus de oameni ssi mai ales de instinct. In acest timp a Invătat ceeace nu credea niciodată ca va fi in stare să invete : să cersească, să se prelingă pe lângă ziduri, să doarmă la margine de drum şi la nevoie să ameninṭe. A văzut in acest drum lucruri pe cari nu le credea posibile intre oameni.

Aproape de Nistru a intâlnit oameni cari vorbeau româneşte. A crezut la inceput,

## Revolutia Iui Horia Closca si Crisan <br> Românii din Munții Abrudului

## Sentințele și executarea căpitanilor

Duspă Horia, cea mai energică figură a revoluţiei din anul 1784 a fost Gheorghe Crişan. Cu toate cả Cloşca exa primul căpitan a Iusí Horia, juca un rol mai putin insemnat ca viteazul Críşan. Cloşca se mărginí a duce revolutía singurdin comună in comunax, pe cand inaintea lui Crişan revoluṭía mergea singurǎ. Cloşca se mulţumí numai cu botezul ṣi romanizarea duşmanilor prin preoţí romaní, pe cand Crişan incercă sà-í dístrugă sịi nimicească cus totul, in fine Cloṣca 1asă terenul ocupat indata duspă armistiţiul dela Tíbru, pe cand Crişan nu lăsả Zarandul din maini pânả in momentul din urma. Cu toate aceste este sfant sí adevărat, cả toţí treí aceştí martírí şí-aus jertfít viaţa pentru un ideal naţional.

Poporul maghiar la anul 1785, credea, ca prin zdrobirea cus roata a acestor trei martirí ai neamului român, prin tragerea in ţeapa, şî prin decapitarea maí multor țăraní iobagi se va inchide pentrus totdeauna dosarul procesuluí istoric intre ei şi romanni. Crezul lor insă a dat gres, deoarece după 135 de ani dela moartea acestor trei martiri veni anul 1918, când dreptatea sfântà a poporului soman triummă, şi când acest popor plin de sufferinţe unindu-se cu fraţii de peste Carpatti, devine stápan sí domn peste plaiurile dragí sí scumpe peste plaiurile daco-romane.

Căpitanii Horia, Cloşca ssí Crisan prin moartea lor nu putură pune stavilă condamnărilor. Ele furả continuate in maí multe partịí, din comitatele Alba furả condamnậila moarte 36 de țarrani, prin țeapă roatâ saut sabie. Intre aceşti condamnaţi din comitatul Albei furả ş̣i de aceia cari nu luaseră parte la revoluție. Aşa de ex. ṭăranul Petist Adam din Almaşul mare a fost judecat la moarte numai in baza declaraţíunilor alor doí soldaṭi cari 11 acuzasă ca 1-au vazut conducand poporul la devastaríle din Cámpeni.

Bietul ṭăran nevinovat, insă dovedí cus mai mulf̣í mastori, ca in timpul rovoluţiei a fost tot in comuna sa acupandu-se in continu cus lucrarea minelor.

In urma acestui fapt pedeapsa cus moarte se suspenda.

Impăratul Iosif al Il-lea văzând atâtea sentinṭe de moarte sâ temu, că nobílimea din Transilvania face din nou abururi aducand pedepse fară̌ a se convinge de vinovâţía țăranílor cí mai mult numai din simplă răsbunare, dete in luna Martie 1785 un ordin prin care schimba toate pedepsele cu moarte in pedepse dela 1 an panà la 3 ani inchisoare.
cǎ e in România, dar a aflat dela un bătrân, că până la România mai e cale de 0 zi . In sufletut lui de păstor nu-si putea da seama, dece of mințit foaia, care o cetit-o el in fundul ocnei, cǎ tộl Românii sunt antro singură tară, când el vede bine, că aici sunt incă multe sate curat româneşti.

Dela acelaş baxtrân a aflat că in România e bine şı că mulṭi oameni trec cu femei şi copii Nistrul, ca să scape de prigonirile celor ce vor să fericiască lumea. In dimineata urmaxtoare Gheorghe Doinea era dincoace, la Românii luí, dar ce-a văzut el in noaptea aceia, să ferească Dumnezeu! Zeci si zeci de oameni impuşcatii ssi duşi la vale câtre necunoscut de Nistru. El a scăpat; s‘a predat grănicerilor români, cari i -au pus câteva intrebări, i-au descusut hainele și le-au cusut la loc, i-au examínat cu băgare de seamă banii puțini câti ii avea la el sil l-au dus la Chiṣinău, unde 1-au lăsat liber. Când s'a văzut singur, cel dintâi lucru ce 1 -a făcut a fost că a cumpărat un ziar, pe care le-a cetit in intregime. A aflat deacolo lucruri cari i-au umplut sufletul de amăraxciune: „că un român a impuşcat pe priministrul tării"", „că in oraşul Hotin consiliul comunal e compus din treizecişiunu dn străini şi numai un român", "că la

Cu toate aceste, pedepsele nu fura revazute de guvernul din Transilvania decat in luna August 1785,

In acest timp murirà in temniţele din Alba Iulía 5 tăraní, iar ceialaltịi vazzand, că nus maí pot scǎpa sả deciserả să fugả caré cum ii va ajuta D-zeu.

Astfel 2 inş̣i scăpară dín inchisoare uscandu-se prin coş, iar aḷ̣í 30 eşirǎ prin o gaurả ce o faxcurả̉ in partete, in care chíp scàpară cus tof̣ii şì fugirà prín pădurí.

Väzand nobílimea faptul acesta, sí temandutse de o nouă revolutife intervenirà la guvern, iar guvernul si armata recurserà indata la ajutorsi protopopuluí Iosif Adamovicí dín Abrud, care prin diferiṭí, țăraní aduse la cunoştinṭa celor scăpatí, cả dacả se vor intoarce iar la Alba Iulía vor fí graţiaţícus toţii. Tarraní se reintoarseră, iar protopopul Adamovici pentru gestul acesta primi un premius de 100 galbeni.

Guvernul din Transilvania având in credere desperarea țăranilor inchişi incepu revizusirea sentinţelor pe carí le reformă, reducand pedeapsa eus moarte in pedeapsà dela 1 an panả la 3 ani inchisoare duspà cusm era şí ordinul imparratului din luna Martie.

In comitatul Hunedoarei furả judecaṭi la moarte 16 inssi, parte taxani parte preoţi. Sentinţele aceste insa fura schimbate in inchisoare. Trei din ceí condamnatíla moarte, prin sevizuirea sentintelor furà judecaṭi a trage corabiile la Petrovaradin; afarä de Ilie Stef saus Fâţala din Sǎcăràmbus, care in primavara anului 1785 amenintase, cal el và incepe din nou revolutia mai bine si cu puteri mai mari ca Horia. Pentru aceasta el prin reducerea sentinţei fu judecat la temnif̣a pe viaṭa, aplí-canduri-se fierso ars pe faţạ şi primind in fiecare an cate 50 de bate.

In Comitatul Clujului incă fura condamnaṭí la moarte 1 preot şí 17 tả̉raní, a cảror pedeapsả incả fut redusă la câte 1 an până la 3 ani Inchisoare.

Cu toate aceste insa țâranii nu icetara cus amenințările iar nobilimí if era teamả cả nu cumva cu infronzirea codruluis să se ivească iar măcelul din tirecust. Din cauza aceasta intreaga nobilime din transilvania cerus dela impăratul Iosif, ca să departeze din ochiu lor pe aceí taxrani romani carí au devastat-o şi sărăcitto sí carí aus raxmas incă nepedepsiţi.

Cererea lor fu luata in considerare de impxatul care in luna Octomvrie 1786 ordona expatrierea maí multor familifi de taxrani.

Guvernul din Sibius indata ce primi acest ordin incepus compunerea lístelor celos condamnaţí la expatriere.
(Va urma)
palegerile trecute mai multi români s'au omorit ntre ei". etc, etc.

Acum trenul il ducea spre casà. Cu cât se apropia mai mult de satul lui, cu atât il năpădeau amintirile şi-i creştea bănuiala din suflet. Dela câteva gări Incepuseră să se urre in tren oameni din satul lui. Nimeni nu-1 recunoştea. Cine star fil şi gândit măcar, că după 20 de ani se intoarce din prinsoare feciorui baciului Vasile Doinea, imbrăcat ca un cerşetor, el care fusese fruntas printre fruntaşil comunei. Se temea să intrebe despre Stana, ca nu cumva să i se confirme bănuiala. La gară s'a coborft din tren si a pornit pe jos caxtre casă. Când a ajuns in capul satului a intrebat pe baba Sofia a lui Ravenche despre Stana lui Gheorghe Doinea.

- Stana lui Georghe s'a măritat de când s'a pus pacea cu Simion Opincar, că Gheorghe al ei, sărmanul, s'a prăpădit prin tări strǎine.

Vestea, deşi o ştia de mult, 1-a lovit ca un trăznet. Simţea că totul se prăbuseşte in el, intocmai ca o casă dărăpănată, când fi rupi singurul reazim. A simfift că o greutate ca de plumb i se lasă in tot corpul. El, care umblase un sfert din lume, abia se mai putea târi, cǎci e greu drumul, când ti-e sufletul greu.

Serbarea Unirii la Brad.
Serbarea zilei de 24 Ianuarie, la Brad, anul acesta, s'a desfăşurat intr'un cadru mai mare si mai frumos. A luat parte si armata tării, reprezentată in Brad, prin batalionul 11 V. de M. La cazarma batalionului, unul dintre ofiterii superiori a vorbit despre Ziua Unirii, după care corpul ofiteresc, o companie de onoare cu muzica au participat la serviciul divin oficiat in biserica ortodoxă. Aci, la biserică, a vorbit protopopul Zarandului I. Indrei.

După masă, in sala festivă a liceului "Avram lancu", s'a dat un frumos festival aranjat de liceu ssi şcoalele primare din loc.

Cu această ocazie a vorbit despre insemnătate zillei d. prof. Ghibedea. Vorbirea d-sale a făcut o plắcută impresie asupra numerosului public care a tinut se ia parte la această manifestare naţională.

Seara - armata - au făcut retragerea cu torte.

## Stiri din Sarmisegetuza

Pregătivea premilitarà: Diminičă 20 Ian. a. c. a avat loc sedinta fistiva, de inausgurare a cursurilor de pregatife premilitară a subbentrului Sarmisegetuza. La invitatia d-lui Gheorghe Crisan, comandantul Subcentrului au răspuns, luand parte, aproape toţi intelectuali di comună şí jur şit un mare număr de țàrani.

Dupà serviciul divin si predica ocazională tinutuà de neobositul Paxr. protopop I. Bora lumea a trecut in sala scoalei. Aci di Gheorghe Crisan intr'o insufleftitả curvantare a vorbit despre pregantirea premilitară, indemnand tinerií s'o primeascả cu toata dragostea. D1. notar D . Balasitus răspunde din partea autoritàtilnr, asigurànd pe asistentic câ va da tot concursul acestei mari opere.

A urmat apoi un program artistic, bine executat de caxtre eleví școalei, de sub conducerea domnului Gh. Crisan.

Febra tijoidă: Inregistrǎm, cu satisfacţie faptul ca s'au micsorat simtitor proportilie ce le luase febra tifoida in comuna sí jur. Munca tistanica depusả de DI. Dr. I. Moga a redus in mod simtitor posibilitatalile de latíre a boalei.

Dela primărie. Cumisiunea speciala pentru aprobarea infinnţarii a noi debite de beuturi spirtoase, a aprobat d-lus Stefan Mitulescus deschiderea unei Hotel-Restauriant. Mitulescul deschiderea unei Hotel-Restaurant. in mare parte cererile de găzdusire ale vizit tatorilor.

> Aviz!
> Vândocasà
> compusă din 5 camere, magazie cu pivnit̆ă, și curte in extindere de 287 m . pt. in com. ORMINDEA, fost proprietatea decedatului preot. Nic. Pop.
> Informatii se primesc la Teodor C. Pop
> profesor la Liceul „Aurel Vlaicu" Orăstie.

De patru ani venia să vadă pe Stana şi acum, când era la doi paşi de ea, o putere nevăzută și neinteleasa il alunga departe, cat mai departe de ea: Când a trecut prin dreptul carei sale, a pus toată arta de-a se prelinge pe lângă ziduri, invătată in patru ani de pribegie, ca să poată trece nevăzut de nimeni, asemenea unui hot. Un fecior descult, netuns, zdrentos, ea de 20 de ani, a asmuţat calinii după el.

- După cine asmuți câinii Gheorghe, se auzi glasul Stanei din casă,
- După un cerşetor străin.

Un câine mare, bătrân sări incetişor gardul, dar in loc să muşte pe bătrân, gudura, sărea pe el, 11 lingea.

Era Ursu !
Pe mormântul proaspet din marginea cimitirului, oamenii văzură cum Ursu, câinele bătrân al lui Simion Opincar, stătea zi si noapte urlând după cerşetorul care a fost găsit mort la marginea satului.

Intr'o zl, Gheorghe Dôinea trecând cu mama sa prin cimitir ssi vǎzand pe Ursu acolo o intrebă, oare cine o fi aici in mormânt, de-1 påzeşie Ursu nostru.

- Un strǎin, maică, un străin!

Ion Plugarul

## Sãptămâna politică. <br> Frămintări și echivocuri <br> Ultima săptămână politicǎ a fost <br> claraţiiie d-nului Gh. Brătianu, la mesaj.

cât se poate de bogată în evenimente. Frământările si desechilibrul trecut au tins spre o clarificare. Această clarificare a dat naştere la 0 tensiune sil mai accentuată, spiritele fiind și mai încordate. Sub masca politică generală domneşte un haos dezolant.

Fiecare zi a insemnat 0 nouă bombă pentru istoria noastră politică. Partidul naţional-tărănesc se pare că va adopta o nouă cale, datorită ultimelor explicǎri. La Cluj în faţa administratorilor ssi amicilor politici D-nul VaidaVoevod a făcut o serie de declaraţii, cari au stârnit un adevărat val de indignare in toate cercurile partidului. Insinuările cât și concepțiile asupra programelor şi tacticei diferitelor partide a dus la această revoltă.

Mai prudent, D-nul Iuliu Maniu, cu ocazia sărbătoririi a 62 ani de viaţă, s'a apropiat de D-nul Ion Mihalache, susținând 0 tactică pronunţat de stânga. Cu aceeași claoviziune politică, în faţa celor 400 aderenţi şi amici, a afirmat necesitatea Statului țărănesc, expunând in acelaş timp programul său și mentionând că ntu cedează nimic din sistemele pe care dânsul le crede demne de a conduce. Se pare că d-nul Ion Mihalache înclină spre d-nul Iuliu Maniu In acest sens sunt edificatoare intâlnirile ultime, deasemenea vizitele d-lui Madgearu.

Credem cǎ partidul national-ţărǎnesc va adopta tactica si programul d-nului Iuliu Maniu, unicul om ce ar putea salva partidul dela o destrămare.

Nu mai puţină importanţă s'a dat acordului ce a avut loc inte Maresalul Averescu, seful partidului poporului şi d-nul Gh. Brătianu, seful partidului naţional-liberal. A surprins în genere faptul solidarizării Mareşalului cu de-

- Prietenul și colaboratorul nostru d. Ștefan German. prof. la sicoala comerciala d. Ștefan German, prof. Miscoala comerciala
superioarà de báetii din Timisoara a fost delesuperioara de batefin gat director al acestei şcoale.
- Dupǎ lungí şi grele suferinṭ inv. preot I. David din Junc a incetat din viatạ..

Laså in urma sa o soţie si trei copí nemangaiați.

Domnu1 sà-1 răsplăteascá cus fericíta odihna in lumea celor dreptio.

A doua tranşă a imprumutuluí intern se va lansa zilele acestea.

Subscrierea va dura mai multe luni. Se vor primi sii bonurí de imposite, pe valoarea lor nominală.

Sâmbătă seara, in 2 Februarie, la orele 9 seara, va avea loc în Casina Română serata dansantă a Clubului sportiv „Mica"

La serată poate lua parte toată lumea.

## CINEMA „ORIENT ${ }^{66}$ BRAD

## Duminecă 3 Februarie 1935.

Jean JKiepura, Jenny Jugo Paul Förbiger
BARCAROLA $\frac{8}{2}$

(Ein Lied für Dich)

Nu este exclus ca în această combinație să intre şi d-nul Iuliu Maniu, natural intrucât i se vor adopta punctele de vedere expuse. Acest acord constitue un puternic factor de apărare a ordinei constituționale.

Partidul guvernamental pare să aibă o perioadă de linişte după atacurile vehemente pornite contra $d$-nului Iamandi. Doar situattia financiară face să domnească 0 atmosferă pesimistă asupra majoritarilor. Prezintă mare importanţă în această direcţie duelurile din presă a d-nului V. Slăvescu cu d-nul V. Madgearu.

Intre proectele ultime ale guvernului este și modificarea Constituţiei, care proect este combătut cu energie de către o mare parte de oameni competenți. ${ }_{n} \mathrm{E}$ un fapt inutil pe care guvernul vrea să-1 ducă la îndeplinire numai fiindcă nu are altceva de făcut", afirmă un cunoscut ziarist. D-nul Octavian Goga -- a anunţat şi d-sa un proect de reformă a Constituției. Dealtcum în ultimul moment se vorbește cu asiduitate de o înțelegere a d-lui Goga cn partidul guvernamental. Se aşteaptă sosirea dânsului din Italia, pentru a-şi expune ideile si programul pentru viitor.

D-nul Nicolae Iorga - frate de cruce cu d-nul Goga, la bombardarea Bădăcinului - așteaptă procesul cu fraţli Boilă, conducătorii ziarului "România Nouă", dela Cluj, pentru pretinsele calomnii ale acestora.

Merită să anunţăm şi aresterea profesorului universitar Constantinescu Iaşi, care se află între viaţă şi moarte, după declararea mai multor greve ale foamei s. a.

Aşa a trecut ultima săptămână politicǎ în cadrele unor frământări şi echivocuri demne de relevat.

Sorln Răscoala

## Festivalul de la 24 lanuarie

Ziua Unirifi s'a saxrbătorit şi anul aceasta, la Brad, printr'un reuşit festival artisticnațional, pregătit prin strådusintele unite ale profesorior de la liceus sí invata̧atorior de la
seolíle primare din localitate. Programul, mai bogat ca oricand, a
constat din corsíi, recitäri patriotice sí dansurí constat din coruri, recitărí patriotice sí dansuri
nationale, executate măiestrit de elevii de liceus şi de copiili de la şcolile primare. Un pretios concurs pentru deplina reuşită a serbărií a dat si orchestra bat. V. de M., care a acompaniat minunat "Imnul regal" sif ,.Hora Unirii", executate cu mult avant de corul elevilor líceului.

Tinerii Avram Macra si Ioan Ciusa, eleví in clasa a VII, aus doveditit in declamarea Runoscutelor poeme celiturti de dictiune si acelas Radulesçs, aceleasic calrîí de dicliune sî acelas de la serbarile anterioare date de lices.

Nu ne putem oprí de a releva si aici - cus toate că s'a fàcut şi in alta parte a acestei gazete, - cuvantarea ocazionala - o adevăratả șị eruditả conferinţă, - tinută de dl. prof. V. Ghibedea, despre „Evoluţia ideií de unire la Romani", in care a expus sii interpretat cu claritate drumul anevoios parcurss de aceastà ideie generatoare a Romaniei de astazi, in cursul ultimelor 3 veacuri.

Intr'un cuvant, festivalul aranjat de scolile din Brad in ziusa de 24 Inn, a acestui an, a aratat cum se poate injgheba sí executa, in mod ideal, un program pentru tineret, ceea in mod idual, un a cunoaşte fortcele sil aptitudinele executantílor si a nu le cere lucruri peste puterile saus cunnostintele lor, greşala pe care o comit, poate din lipsă de experienṭà, alṭi aranjatori de "festivaluri artistice" in acest tinut. Gh. $M$.

> Cunoscutul scriitor ANTON HOLBAN, autorul romanului , IOANA", va vorbi si citila RADIO-Bucurestidin această lucrare,

## Infiinţarea Secțiunei Brad a Ligii Antirevizioniste.

In ziua de 22 curent s'a întemeiat la Brad, - cu o numeroasă participare a populaţiei locale, - Secţiunea Brad a ,,Ligii antirevizioniste". Nu e pentru nimeni ceva nou existența, răspândirea și scopul urmărit de această vastă şi patriotică asociaţiune ; de aceea socotim de prisos să mai insistăm asupra ei. De altfel un documentat și luminos articol apărut in coloanele acestui ziar într'unul din numerele trecute, și semnat de dl. loan Ghisa, este perfect lămuritor. Ne mărginim să relevăm numai constituirea oficială a Secţiunii din localitatea noastră, eveniment care a fost doar o consacrare a stării de fapt prin alegerea unui comitet de conducere, cǎci şi până acum toată suflarea românească conștientă, din această localitate, se socotea ca făcând parte sufleteşte din numita Ligă, încă de la înfinţarea ei in Capitala tării, acum un an. Intrunirea de constituire oficială a Secţiunei Brad s'a ținut la Liceul "Avram lancu", participând la ea toţi câţi au putut şi mulţi din acei cari reprezintă tradiția de dârză şi nedesminţită afirmare naţională.

După citirea statutelor Ligii, de către dl. Candin Ciocan, directorul liceului, s'a procedat la inscrierea de membri. All aderat fără excepţie, toţỉ cei de față.

Cotizaţia anuală pentru membrii activi s'a fixat de adunare la 40 -lei pentru primul an, sumă in care intră şi taxa de inscriere. Lista pentru inscrierea de membrí rămâne maí departe deschisă, putand adera orice bun român, care exercită o profesiune onorabilă si n'a suferit nicio condamnare penală. Exceptie se face - bineințeles - pentru eventuale cazuri de condamnare sub stăpânirea maghiară, pentru chestiuni nationale.

S'a trecut apoi la constituirea comitetului de conducere, adunarea alegând, prin aclamare, următorul Comitet:

Preşedinte : Ioan Ghişa, directorul institutuluí de credit "Crişana"; více preşedinte: Dr. Ioan Radu, director in pensie al Liceului "Avram Iancu", secretar: profesor Cornel D. Rusu; casier: inginer Gheorghe Minovici; membrí; Ioan Indreí, protopop al tractului Zarand, ing, Valer Ambruş, s.-dir. la Soc. miniere "Mica" şi Ioan Bocăescu, primarul Bradului.

După şedinţa adunărií s'a intrunit, în continuare, comitetul ales, care a rezolvat chestiunile curente, hotărând in unanimitate expedierea următoarelor două telegrame omagiale: Gh. M.
D-sale Domnului
Stelian Popescu
preşedintele Ligii antirevizioniste
Bucureşti
In istoricul tinut al Zarandului, care in toate timpurile a reprezentat un izvor nesecat de energie naţională, urmând linia tradițională a inaintaşílor noştrí, s'a constituit secţia Brad a Ligii antirevizioniste. Cu această ocazie vă exprimăm intreg devotamentul şi deplina solidarizare in lupta pentru consolidarea neamuluí românesc.

Ioan Ghişa
presedintele sectiei Brad a Ligii anti-
revizioniste.
D-sale Domnului

## Ioan Lupaș

profesor universitar

## Cluj

Punându-se bazele secţiunii Brad a Ligii antirevizioniste pe care cu atâta insufleţire o conduceţi in Ardealul rămas pururea in tradittia luptelor naţionale, Vă exprimăm hotărirea noastră nestrămutată de a fí și in viitor alăturea de D-voastre printre cei maí vajnici luptători ai integrităţi naţíunii noastre.

Ioan Ghissa
presedintele sectiunii Brad a Light

