# 8 <br>  

## Colonizarea Moților

Din clipa în care am păşit în Junc, comună situată la vreo 15 Km . inspre miază-noapte de Brad, mi-a încolţit în inimă datoria de arăta acelora cu rost de conducători ai destinelor neamului acestuia, situaţia deporabilă în cari se sbat necăjiţii din Valea lui Crişan. Suflete covârşite de mizerie!.. Si ca ei, sunt cei mai mulți locuitori ai regiunelor muntoase din munţii Apuseni.

Sărăcia e alât de mare, și desnădejdea atât de adânc s'a cuibărit in sufletele lor, căci nu găseşti aproape nici o deosebire intre traiul primitiv al locuitorilor din centrul Africei si traiul lor.

In casa lui, numai dintr'o cameră mică, de te loveşti cu capul de pragul de sus - dacă nu eşti mai prevăzător, când intri înăuntru, nu se găseşte decât un pat cu fân fără saltea, unde dorm câte trei-patru persoane, o masă secundă cu trei picioare şi o laviţă afumată.
lar pe sobă câteva vase de pământ şi unul sau două tanere (farfurii) de lemn. Atâta tot.

Mâncarea de toate ziiele: malai cu zeamă de prune sau cu zeamă de varză. In sărbători mai mănâncă fasole şi cartofi.

Nu exagerăm nimic. Ne ferim de astfel de obiceiuri. Sunt stări reale, cari trebue să ne îngrijoreze şi cari trebuesc numai decât indreptate.

Să fim bine lămuriţi:
In Zarand, tinutul din creerul munţilor Apuseni, satele se împart în două categorii: sate assezate la gurile minelor de aur, - şi ai căror locuitori sunt lucrătorii societăţii miniere ,,Mica", peste trei mii, - şi cari sunt într'o continuă prosperare economică și culturală, si sate ce ies din raza acestei binefǎcătoare sate imprăştiate pe colinele munţilor şi prin afundături sălbatice ale pârâiaşelor, unde sărăcia cu colţii ei hidoși este in largul ei, iar locuitorii cu secoli înapoiaţi, prostiţi de mizerie şi neştiinţă.

Dacǎ primii -- lucrătorii dela „Mica" - câşrigă câte 50,80 , ba chiar şi 120 lei pentru opt ore de lucru, ceilalţi lucrează o zi de vară - $12-13$ ore pentru $25-30$ lei, şi merg zeci de Km. după muncă şi de multe ori nu o găsese nici aşa.

Iar ripele lor improductive nu le pot da nici mâna de mălai cu cari să-şi amăgească stomacul, măcar pentru o Iună sau două. In ajutorul acestor obijduiţi, supţi de lipsuri, trebue să vină guvernul numai decât, cu măsuri inţelepte In ce mod? Ideia mi-au dat-o ei : Colonisarea.

Să nu se mai invoase motivul de până acum: lipsă de teren disponibil.

...Minte sănătoasă în corp sănătos

## Justiția condamnă exemplar

Tribunalul Hunedoara, Sectia Il-a, in completul d-lor judecători Chirică și Voitanovici a judecat procesul fiorosului asasinat, comis asupra şoferului dela "Discom", de către Bocan Ioan 1. Avram, Popa Teodor zis Totu, Oprean Petru lui Ioan și Ştefan Avram 1. Petru.
„Temniţă grea pe viaţã" este sentinţa dată, hotăríre așteptată şi aprobată de toţi locuitorii tinutului nostru, înspǎimântat de îndrăzneala criminalilor, cari azi sunt scoși din rândul oamenilor.

Lanţuri grele vor imbrățişa de-acum încolo picioarele netrebnicilor criminali, îngreunấndu-le mersul tot restul viethii lor.

Păgânii - criminali - nu se se vor mai putea învrednici, decât poate rareori, sǎ privească razele strălucitoare ale soarelui. Umezeala temniţei le va pătrunde mădularele, pấnă vor putrezi cu totul, sfârşindu-se în cel mat ruşinos loc: Puşcăria.

Atunci, păcătoasele lor suflete vor lua calea iadului, unde vocontinua ispăşirea vecinică a faptelor grele, săvârşite pe acest pământ iertător.

Pedeapsa lor este in aparenţă mare, dar totuşi, in proporție cu

Să se ia terenurile cari s'au lăsat pe seama diferitelor judeţe sau comune cu cineştie ce scopuri, să se dea motilor, salvăndu-i astfel din ghiara mizeriei şi a degenerări. Moţii, cari odinioară au dat totul pentru naţiunea românească. Atât timp cât mai avem peste 40.000 de moţi cari tânjesc după o bucată de pâine, nu aveam nevoie de terenuri rezerve lăsate județelor.

In aceiaşi mizerie se sbat şi cei din Căzănești, Prăvăleni, Tomnatic, Bulzești, Blăjeni, etc.

Numai cu o tărănime smulsă prin puterea slovei din amintirea unei rușinoase umilinți istorice, printr'o țărănime cu sufletul premeni de slugărnicia omorâtoare, printr'o țărănime cu un mai bine întemeiat rost cultural si econo= mic - zice d. Goga - putem câştiga chezășia dăinuirii noastre în viitor.
g. e. c.
P. S. S. Nicodem a fost ales mitropolit al Moldvei
In camera Deputatiolor, in ziua de 23 lanuarie, s'a faxcut alegerea noului mitropolit il Moldovei.

Marea majoritate de voturl au fost pentru Pǎrintele Nicodem, stareţul mănăstirei Neamtului.

Noul Mitropolit este un carrturar de seama a bisericei noastre de acum.
fapta lor groaznică, este incă micắ.

Ei au răpit viata uuui om, care-şe câştiga în mod cinstit pâinea de toatn zilele, pe care ei, criminalii o aveau dibelșug, fiind oameni cu stare in Ormindea, - au răpit pe tatăl unui biet copilaş rămas azi orfan, şi au mai răpit pe soţul unei soţii nemângăiate.
lată deci fapta lor mârșavă în toată goliciunea ei.

Şi toate acestea pentru ce și din ce cauză ? Numaí şi numaí din lăcomie sí poftă de câştig, mobilul tuturor faptelor rele din zilele noastre. Urite sentimente şi mai ales atât de necreştineşti, ceea ce in regiunea noastră, de oameni pacinici, cu un fond moral destul de pronunţat, ni se pare foarte curios.

Tot Tribunalul Hunedoara, Sectíunea II-a in completul d-lor judecători Cornelius și Olariu Enea, a judecat procesul de asasinat al locuitorului Radu Dan din Bărbăteni, dictând acceaşi pedeapsă meritată: Temniţă grea pe viaţă,

Tot pofta de câștig şi de avere 1-a indemnat șí pe acest nemernic să-șí ucidă fratele, care dormía somnul recreeator, alături de soţía șí copilul sǎu, pe prispa casei, in miez de noapte.

Deși fraţi buni, Radu Dan nu putea vedea cu ochi buni gospodǎria in-
(Continuare in pagina 4-a).

## （1）BT（DHDXI，

N＇as veea ca de pe urma alegerií ti Iului acestui articol，să fiur acuzat de cineva， că fac caz de confesionalism，saus vre＇o deo－ sebire dintre cele douxa feluri de creştini．Ceeace ma face sa aleg acest tittus $\$ 1$ ski scriem aşa cum va urma，sunt multe constatari，in ceeace priveşte apropierea de cele sfinte la ottodxio

Este adevărat cả modernismul prost ințeles，modernismul aşa cum a prins radacini aci，la noi，nus poate fi decat unul dintre cei mai hidoşí duşmani ai bisericii．C«s totul altumva inṭelege elíta dela oraşe，eşitả cus drept cuvant din starea de semidoctism，in－ fluența secolului al XX－lea，cus totul altcumva priveşte biserica，nus ca aci，la noí，unde pro－ centul celor cari o frecventeazì este ingrozitor de mic．Pentrua a arăta cititorslusi oglinda clara a acestor afirmaţil，voiss da procentul ceior cari o frecventează，la cele 2 biserici（ortodoxi si greco－catolici）．

Astǎzí bíser！ça ortodoxả numără fru－ mosul număr 412 sufflete，dintre cari se găsesc in bisericà in fiecare zi de sărbătoare cca 18 credincioṣi，Făcând procentull constatảm $4.3 \%$ ．

Biserica greco－catolical are cca 120 sus flete，dintse eari frecrenteaza regulat cca 40， deci $33.3 \%$ 。

Este o absolută realitate，o realitate tristă，o realitate care ar trebui să pună pe gandurri］pe totí acei in suffetul çaror mai exista măcar un deram de credinț̃ã，şí carí ar trebui sả̉ ştie cả omul fàaă credinṭă şi biserică， este maî pierdust ca marinarul fără busolă．

Motivele pentrus cari nts se poate frec－ venta biseríca sunt faxră nici o insemnătate şi adesea rídicole，aşa de ex．：O damă din elita Bxiif de Criş，cus ocazia deniilor din postul mare a anului 1934，find intrebata de o alta de aceaşi condiţie，－dacă disearà merge la denii，ràspunsul a fost ：

## Stiri．

Zilele trecute s＇a tinut un nou examen de notari la scoala din Lugoi，unde din 40 candidaţı prezentaţl au reusit 31．Dăm numele celor ce au obținut medii mai mari ：lonăsel I． Paulescu T．，Oprea Traian，Vuija Pavel，Goian N．，Aldea 1．，Müller Alex．，Ilieşiu A．，Tuca V．， Simion 1．，Pǎian Petru，Gârbaclu Gede，Hǎbeanu I．，etc．etc．Credem că cel pulin acum acesti tineri vor avea o diplomă validă，deoarece diplomele dela Arad le－au fost anulate．Dealt－ cum vom reveni asupra acestul fapt，care a determinat pe toată lumea sa tacă．

Am relatat intr＇unul din numerele noas tre trecute că păr．Vasile Berindé a demisionat din partidul național－łărănesc． Nu cunoaştem până in prezent situația dânsului cu atât mai mult cer nu a dat nici o lămurire pân⿺辶⿸厃㔾．in pre－ zent．Partidul national－tărănesc afímă că encă nu si－a dat demisia din acest partid．In orice caz situația este tulbure，deoarece aderentii şi amicii personali ai Părintelui nu ştiu ce atitu dine să ia．

## Din „Valea Hațegului＂

In fruntaşa comună Pesteana s＇a stins din viałă Dionisie liieşiu in vârstă de 67 de ani．A fost un om de frunte si cunoscut in Intreaga regiune a Hategului．M Martea lui des－ tul de timpurie a umplut de durere inimele tuturor locuitorilor din sat şi jur．

A fost primar in această comună inter－ val de aproape 30 de ani，deasemenea a fost prim curator al Sf．Biserici si prin munca si stăruinta sa s＇a ridicat lăcaşul de astăzi，ce va sta veşnică mărturie pentru tołi credinciosii． De aceea a tinut o mulțime de lume să dea ultimul salut aceluia ce a fost Dionisie lliesiu．

Cerc cultural．In comuna Bucova s＇a tinut unul dintre cele mai reuşite cercuri cul－ turale．Lectiile au fost tinute de cartre D－na Sferdeanu，care a tratat o lectie de gospodarrie la fetele din cursul supraprimar si de către D－soara Berinde care a tinut o lectie de com－ punere tot la cursul supra primar．Lectille au fost declarate reusite．Prima lectie a fost cat se poate de bine aleasă şi în acelaş timp amuzantă． A doua a fost bine，doar fantezia copilor a fost tinută prea mult in frlu

## Oschideti－vă ochii！

－N＇am cus cine lăsa copiii．Dar ni－a fost dat ca la oxa I（unu）din aceea noapte sil găsesc dama in chestiune la cafenea $\ddagger$ ce－or fi făcand bieţí copilaşi la acea oră，Dumne－ zers ştic？

La diferitele ocazî，masa lungă cà－ reia ia fost dat să vadả cele maí manstruoase chefuri，are numărul proporţional de femei şi．bărbaţi．Inţelegem emanciparea，dar a bea \＄i a trage din traduc noptí intregi la rand cu barbatul（poate mai mult）insemnnază abuz， insemnează rusinare．Cum ar maí putea cineva concepe ca o astfel de mamă să－şi maí creassả copilí bine，sã－î alăpteze şî să scoată din eí elemente viguroase，atat din punct de vedere fizic cat șí intelectual ？

Masa verde in fiecare seară este supra inconjurata．Dece nus s＇ar putea jertfi oare si pentru bisericà，măcar $1 / 4$ de ceas pe săptă－ manau ？

Dece nus s＇ar putea realiza ṣi la noí so－ lidapitatea，care este atat de evidenṭa la cele－ lalte confesiuni？

Dece n＇ar putea șí ortodoxele să spele odajátile albe sau sả cusaţeasca icoanele sit ca－ drele ca unitele，spre exemplu？

Dece n＇ar putea fi biserica noastrả totdeauna plină，așa cum este la sărbătorile naţionale，când autoritaṭile sunt constranse a －cexceta？

Pentrucă noi，ortođoxif，suntem lipsił̣i de cea mai elementară armonie，la noí biserica nư ocupă níci măcar ultimul loc din preo－ cupările vietii．

As trebui să ştim，cả a frecventa bi－ biserica este o datorie primordială a fiecăraí creştin，a face aceasta din spirit de convingere， ca astfel idialul să poatả fi realizat măcar in parte．

Iperitos．
Au urmat o masă copioaså in casele D－lui Director scolar，unde au fost Invitati și cativa fruntaşı din comună．

Dupằ masă a urmat sedința publică unde a vorbit D－1 Vasile Sferdeanu，dir．local despre ，Unirea Principatelor＂．Intre altele a spus：Sâmburele acela mic－cele două Princi－ pate－a format România Mare de astǎzi． Dacă ar fi lipsit aceasta zi insemnată，toate celelalte zile mari ale neamului nu ar mal fi． Dela moṣneagul fogârbovit până la copilul din leagăn trebue să știm să păstrăm România aşa leagăn trebue să sstim să påstrăm România aşa
cum este ea actualmente și cu atât mai intens cum este ea actualmente ssi cu atât mai intens
că ceeace făceam noi se răsfrânge peste gene－ ratil，peste copili noştri＂

Expunerea a fost clară sị pe intelesul tuturor．A vorbit si D－nul preş．Gheorghe Berzumteanu，care in cuvinte alese a lăudat pe directorul din loc pentru munca prestată in interesul scoalei．

Si de data aceasta comuna Bucova a dovedit cor e una dintre cele mai bine inzestrate comune，având 0 serie de intelectuali care lucrează pe terenul cultural cu toată puterea de muncă şl cu toatǎabnegatia．Tineretul mun－ ceste desinteresat s！cu suflet si dornic ca pe plaiurile străbune ale Haţegului să inflorească si să crească falanga tineretului in toate domeniile．

Gusti．

## Monede noui

Proectul pentru reglementarea emisiu－ nilor de monede metalice sta depus deja la Cameră．Proectul prevede că se va inffinta in tara noastră o Casă autonomă a monetăriej， care va putea executa și alte lucrări decât ba－ terea monedelor româneşil，şi care－1 autorizală， deocamdată，să pună in circulaţie monedele divizionare in valoare generală de 4 miliarde 820 milioane lei，şi anume ： 20 milioane a 25 bani， 30 milioane a 50 bani， 550 milioane 1. 1 leu， 75 milioane a 2 lei， 40 milioane a 5 lei， 40 mil．a 10 lei， 36 mil．a 20 lei， 12 mla a 50 lei， 18 mil．a 100 lei şi 50 mil．a 200 l ．

Când se vor pune pe piată aceste mo－ nede，celalalte monede vechi se vor retrage din ciraulaţie．

## Stiri din Zarand

－Distincţie．Mitrojolitul Nicolae al Sibiului，a distins cu brâu rosu pe părintele Nicolae Florea din Baia de Criş，pentru rod－ nica sa activitate pastoralà și naţională in ce 49 ani de preoţie．

In toamna anului acestuia S．S．impli－ nind 50 ani de muncă inchinat altarului，pa ohienti şi colegii il vor sărbători printr＇un banchet in casina Română，

Cu această ocazie vom reveni，căc avem multe de spus despre bătrânul păstor din Baia de Criş．
－Balul cercului Civilo－Militar． Sâmbǎtă seara s＇a dat în sala festivă a liceu－ lui Avram lancu－o serată dansantẳ，－or－ ganizată de Cercul Civilo－Militar din Brad．

Datorită comitetului，balut a reuşit pe deplin．

Sala a fost frumos omata cu covoare româneşti．
－Logodnă．D ra Fiorica Oprean in－ văłătoare，din Ormindea，cu dl Emanoil Dia－ conescu，tilv．Ingoditi．Sincerlie noastre felicitări！

Condamnarea criminalilor dela Vălişoara
Işi mai aduc aminte cetitorii noşsri de crima săvârşită la 14 August－anul trecut－ de nisste descreeratit la Valişoara，unde a fost omorât Padurean Romulus，soferul societăţi Discom＂．

Procesul s＇a judecat，zilele trecute，la tribunalul Deva．Popa Yodor zis Totu，Oprea Petres，Stefan Avram sit Boca Ion，autoril prin－ cipali aı crimei au fost condamnați la temnită grea pe viałă（la ocnă）；Valer Petru la un an inchisoare，iar Avram Maria sii Vara Ana au fost achitate．

## Dela＂Crucea Rosie＂

Subfiliala＂Crucea Roşie＂din Brad， de curând infiintată，este in plină activitate． Aranjează in 9 Febr．c．， 0 petrecere in sala festivă a liceului，cu scopul de a strânge ceva fonduri pentru a incepe chiar de acum ajuto－ rarea celor săraci，din oras．

Strǎduinfa doamnelor din comitet，pen－ tru a asigura petrecerii o reusitầ materialà şi norală frumoasă e vrednică de a fi evidentiatắ．

## Serbarea Unirii Princip．

la Baia de Criș
Ziua Unirii Principatelor in localitate au fost sărbătorite cu un deosebit fast，luând proparţia unei adevărate manifestảri de solida－ ritate națională．La aceasta a contribuit mult nifiativa scoalei de arte ş meserii care in spre seara zilei de 24 Ian．a aranjat o frumoasă productie teatrală ìn localul ，＂Casinei Române＂， S＇a jucat piesa de teatru „Striana＂de A Moşiu interpretată cât se poate de bine de elevii scoalei，şi dna Dobrogeanu care şi de astă dată a fost la inălțimea oricărei aşteptări．Dra Kiraly Nusi ssi Tanti Dobrogeanu au executat câteve bucâţi frumoase la pian．Dl căp．Muşatescu a executat o romantă la firez，iar fiul dsale a cântat câteva doine româneşti in aplauzele intregei asistente．Fanfara soc．„Mica＂și corul sc．de arte sil meseril au executat mai multe bucâţi muzicale sub conducerea dlui Stancu．

După program a urmat dans，iar pu－ blicul a fost distrat de fanfara soc．＂Mica＂${ }^{\text {sil }}$ muzica Vânătorilor de Munte din Brad．Reul－ sita acestei serbări se datoreste in special pro－ fesorilor dela sc．de meserii，care merită toată lauda pentru munca depusă．

In dimineata zilei de 241 ．c．s＇a ofi－ －lat un serviciu divin la toate bisericile，iar oficialitattile civile și militare au luat parte la serviciul divin dela biserica ortodoxă de unde au plecat la scoala prim．，aci a avut loc o serbare aranjată de elevii scoalei executându－ se mai multe calntece si poezii cu caracter pa－ triotic．iar dl Petru Incicău a tinut o confe－ rintă despre insemnătatea zilei．La urmă dra Navradi si－a luat adio dela copiii claselor sale Intrucât a ieşit la pensie，fapt ce a impresionat intreg publicul prezent．
－Din cauza gripei şcoala primarǎ din Deva a fost inchisă pe opt zile．

Primarul și casierul din Subcetate－ Hateg ：Dan Dănut si Danciu Solomon au fost condamnati pentru delapidare de bani publici， primul la 2 luni inchisoare，iar al doilea la 15 zile inchisoare．

## Sfinţirea Troiţei din Vălișoara <br> In continuare, Duminecax in 27 lanua- <br> ce au luat parte la serbare se indreaptă spre

 rie 1935 a avut loc in comuna Vaxlişoara, sfinfirea Troiłel, ridicală cu ocazla implinirii a 150 de ani dela revolutiunea lui Horia, Cloşca, şi Crişan, pentru pomenirea unor fapte sii evenimente ce s'au petrecut la "Dealul Mare" in anii 1848-49Intocmai că sii la Buces, Comitetul de organizare a crezut cả este cel mai poirivit moment ca in cadrul comemorării revolutuiunii lui Horia, Cloşca şi Crişan să se eternizese în piatră, prin ridicarea Troiłei din Vălişoara $\S i$ evenimentele dela 1848. Prin aceasta să se facă legătura dintre revoluţiile dela 1784 şi 1848 revolutii cari au fost cauzate de aceiaṣi suferinfă şi nedreptate Ungurească şi au fost indreptate impotriva aceluiaşi duşman de moarte al neamului românesc : Ungurul.

Ca la ioate serbarile comemorative ce stau desfăşurat in finutul Zarandului de cateva luni, serbări cari ne fac să trăim cu gândul la acei buni Români cari n‘au precupetit nimic en viata lor, ci au urmat calea cea dreapta de a aduce prin lupta lor servicii spre binele intregului neam și comuna Văliṣoara a trăit o zi de mare sărbătoare prin faptul că s'a sfinfit o cruce ce va rămâne pentru veşnicie in millocul credincioşilor ei, Crucee ce va arăta prin inscritia ce o poartă tuturor trecătorilor faptele măreţe ce s'au desfassurat pe teritorul comunei şi va fi privită totdeauna cu cea mai mare cinste. Locul Troiţei va fi un loc sfânt, locul spre eare se vor indrepta deacum inainte credincioşii din Valişoara in procesiunile rellgioase.

După terminarea serviciului divin credincioşii in frunte cu preoții şi ceilalți oaspeţi
locul Truiţel aşezat in centrul comunei lângă primărie şi in apropiere de şcoala primară.

Se sfinteste apa sii se ridicǎ parastas de catre preotul local Alexe Popa, care a depus multă stăruinfă pentru reuşita serbării și de dl. Candin Clocan, directorul liceului ortodox din Brad.

In localul şcoalei s'a desfăşurat restul programului, unde elevii scoalei primare de sub conducerea dlui inv. Mihail Ghibea a executat mai multe cântece patriotice si-au declamat intr'un mod atrăgător poezii in legătură cu evenimentele serbate, scrise de învăa̧ătorul din Dealul Mare : S. Valea.

Din partea Comitetului din Brad iau parte dnii Candin Ciocan directorul liceului, Ing. Gh. Minovicl şi prof. C. D. Russu. Faptul că era vorba de o serbare unde se comemorau fapte de vitejie ostăşească, Batalionul Vânătotilor de Munte din Brad, care are acelaşi rol ca si lăncerii lui Buteanu de a apăra trecătorile Muntilor Apuseni a tinut să ia parte la sfintirea Troitei trimiţând pe dl. súblocotenent Draghíci.

Vorbeste dl prof. Rusu despre evenimentele dela 1848-49 petrecute in comuna Valişoara. Mai vorbesc invăłătorii M. Ghibea, N. Tudor şi preot Alexe Popa. DI. Candin Ciocan preda Troita in grija autorităţilor comunale pentru grija şi buna păstrare si face o dare de seamă despre suma de bani ce s'a cheltuit cu ridicarea ei, Dl primar al comunei multumeste comitetului pentru Initiativa luatà de a se ridica Troiţ̧ă in com. Vălişoara
C. M .

## Dinfeal de seaina

## a Comitetului bibliotecii ing. Ion Giugurtu

In conformitate cu statutele bibliotecii se publicả, până la aprobarea adunării generale, darea de seamă despre activitatea bibliofecei muncitorilor Ing. Ion Gigurtu, desfăsurată de la 25 Nov. 1933 până in prezent. In acest trimestru ca și în precedentul, Acțunea Românească pentru culturalizarea masselor din Bucuresti, a trimis conferentiari, cari au tinut interesante şi instructive vorbiri muncitorilor. S'a vorbit, de exemplu, despre : higienă și cultură mijloaaele de intrebuinţare pentru a-si îmbunǎtăţi starea gospodărească, etc. Cercelând registrele ssi fişle (cartotecile) reese că in aces interval de timp s'a realizat următorul succes moral şi material. La data de 25 XI. 1933 cand s'a făcut darea de seamă precedentă, efectivul cărţilor aflate in posesia bibliotecii a fost de 1115 exemplare, fără de cele donate bibliotecii "Octavian Goga"s si bibliotecii Muncitorilor din Ormindea, in decursul timpului, de atunci ssi până in prezent, am mai cumpărat 107 bucătic cărṭi in total 1222 exemplare. Din aceste s'au legat 45 volume. S'au cetit 919 . de cǎtră 168 cetitori. Se observă o mai mare conştinciozitate la cetitori ca să aducă cărtile la timpul stabilit, cel mult 14 zile dela predare. In acest interval de timp nici un fel de cotizaţii nu s'au incasat și nici donatii băneşti nu au fost. Neavând local propriu biblioteca nu a pufut aranja nici o serbare. La 22 XI. 1934 Comitetul, fiind in conformitate cu statutul, considerat demisionat, expirându-i mandatul s'a format comisie interimară, compusă din 3 persoane.

Directiunea va forma listele de alegători pentru alegerea unui Comitet şi va fixa terminul alegerei in timpul legal. Şedintele Comitetetului s'au tinut regulat, pe cât au fost posibil.

Cu ocazia dării de seamă a comitetului bibliotecii făcută la $25-X 1-933 \mathrm{~d}$. inv. Ion Fodor a tinut o frumoasă vorbire despre, „Democratul si autoritatea Statului".

La 17 XII. 934 a vorbit d-na Isabela Sadoveanu, profesoară și inspectoară a Educatiei Poporului. Subiectul a fost "Cum sǎ ne cutnoaştem Neamul și Tara". Cu această oca-
zie Corul Soc. "Mica" a executat cântece populare. $-\ln 6$ lanuarie 1934 am comemorat ziua onomastica a patronului bibllotecii DI. Ion Gigurtu, Director General a Soc. „Mica", cu urmǎtorul program.

1. Cuvânt introductiv 2. S'a jucat piesa teatrală "Lipitorile satelor". 3. "Despre credinţã", vorbire łinută de D-şoara E. Suciu. 4. Concert executat de fanfara Soc. „Mica". In 24 lanuarie a vorbit D-1 lon dinte de tribunal, D-sa a vorbit despre „insemnăatatea zilet Unirei".

Tot in 1934 au conferentiat Dl. general Const. Dragu, membru fruntas al Cultului Patriei.

In 18 Martie 1934 a fost o frumoasă sezătoare muncitorească, unde a vorbit Dl. Dr Emil Caba, medic de spital. D-sa a vorbit despre tuberculoză şi apărarea in contra ei. Toate acestea s'au efectuat cu concursul Actiunei Românești și in colaborare cu Comitetul bibliotecii muncitorilor "Ing. lon Gigurtu".

Comitetul bibliotecii

CINEMA , ORIENT ${ }^{66}$ BRAD
Duminecă 10 Februarie 1935. Melodia interzisá
(Die Verbotene Melodie)
O operetă de mare fast, interpretată de tenorul favorit al femeilor
Don José Mojica Conchita Montenegro si Mona Maris

## Plebiscitul din Sarre

Porțiunea de pămănt de pe Valea râului Rin' in urma victoriei repurtată de Franta in răsboiul mondial, a rămas in stăpânirea Frantei şl a aliatilor ei, drept garantie din partea Germaniei că va achita despăgubirile de răsboiu. Astăzi, aceste despăgubiri in parte au ost achitate, parte sunt reglementate de o bancă internatională dirijată de toate statele interesate. Astfel că Franta n'a avut nici un motiv de a se opune la executarea unei stipulatil prevơzută in tratatele de pace, care pulapil preva prevedeau că dupá un anumit timp popula,̧ia acestui tinut se va putea pronunta printr'un plebiscit, de partea cui vrea să se alăture Acest plebiscit a avut loc Duminică, in care populatia in proportie de $90 \%$ s'a pronuntat pentru Germania. Dar intrucât alipirea acestui tinut depinde și de hotărârea forului de la Geneva, rezultatul votului a fost înaintat acolo unde Franla în conţelegere cu aliatjii ei, au votat in ananimitate alipirea acestui finut pe data de 1 Martie a. c. La cunoaşterea rezultatului, dl. Hitler a tinut un discurs in care arătat că prin retrocedarea Sarre-lui Germaniei, pacea lumii va fi si mai mult asiguată , nimic din partea Frantei. Se vede că Franta in ultimul timp, prin sacrificii materiale, inin ultimul timp, prin sacrificii
cearcă sâ asigure pacea lumii.

REGATUL ROMANIEI
Nr. G. 8291934 Judecătorie Rurală Brad:

## Publicație de Licitație

Subsemnatul esmis judecảtoresc prin aceasta public in baza decisului $\mathrm{Nr} \cdot{ }^{1786 \mid 1933}$ a judecatorici Rurale Brad in favorul reclamantului Faur Teofil din Abrud pentru incasarea creanţei de 4000 Lei capital şi acc. fixeazü termen pentru licitaţie pe ziua de 16 Feb. 1935 oarele 1 p. m. la fata loculus in comuna Buces unde se vor vinde prin lícítaţie judiciara mobilele următoare: 1. materialul dintr'un grajd cu şura acoperite cus pae cu preţul de strigare 2000 lei, 2, una vacă neagră sii viṭea roşic cus alb cus preţul de strigare 3000 lei 3. materialul dintriun grajd acopericis pae cus pretul de strigare 200 lei 4 . mat tarialul dintr'o cone acoperită eus tiglà cu preţul de strigare 2000 lef. 5. una claie de fan cu preful de strigare 500 1eí 6. una clae de pae cus preftul de strig are 200 lei. 7 . un ear cur preţul de strigare 2000 leí. 8. una cocina acopexit cus scandura cus preftul de strigare 200 lei. 9. un voj de prune cu preftul de strigare 100 lei.

In caz de lipsă şi subb preţul de estimare.

Brad la 30 Ian. 1935
Traian Ivan
Esmis judecătoresc
advocat Brad
Teofil Petrut

## REGATUL ROMÂNEI

Nr. G. 823| 1934 Judecătoria Rurală Brad:

## Publicație de Licitație

Subsemnatul esmis judecâtoresc prin aceasta public in baza decisului Nr. G. 1702933 judecătoriei Rurale Brad in favorul reclamantului Faus Teofil din Abrud pentru incasarea creanţei de lei 2200 cap şi acc. fixeaza termen pentru lícitaţie pe ziua de 16 Feb. 1935 orele $2 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. la faţa locului in comuna Buces unde se vinde prin lícitatie judiciara mobilele. următoare: 1) una căruṭà cus osie de fier petul de strigare de 2000 lei.

In caz de lipsă şí sub preṭul de estimare. Brad la 30 Ian. 1935
Traian Ivan smís Judecǎtoresc advocat Brad Teofil Petrut

## A viz

$\checkmark$ ândocasà
compusă din 5 camere, magazie cu pivniț̆ă, și curte in extindere de 287 m . pt. in com. ORMINDEA, fost proprietatea decedatului preot. Nic. Pop.
Imformatíse primesc la Teodor C. Pop,

Să fie de voe bună,
Dar pline de vin
Să ne fie voia deplin,
Legate cu douesprezece cercuri
Să tot bem de azi pânà Miercuri,
Da de va fi dulce
Eu voiu mai aduce
Da de va fi amara
Voiu pune-o in cămară
Si vom bea-o mâne seară.
Da incă pe langă aceste pe lăngă toate Si cu de cele mărunfele
Ca să-şi rupă tofi măsenii dintii in ele, Dar zice că-s neşte plăcinte
De grâu frumos
Trupul Domnului Crhistos
Să. ne fie de folos.
Da incă si neşte friptură
Să luăm tot insul din gură 'n gură
Să ne fie de voe bună.
După ce vornicul a terminat cu strigara cinstei naşilor zice cătră lăutari:
,Zicefi figan buni
Feştuifi*) cu cărbuni,
Că de cand eu v'au oprit
Arcu'n mâui v-aw infepenit
Si ochii v'au adormit !"
Urmează apoi cinstea celorlaiţi măsenj, rudenile mirilor etc, când iară începe vornicul să zică:
,O hol ceterassi vestifi
Si de Dumnesen cerniti
Dar stafi si uu mai ziceti!
Să fie vesel mirele mare!
Că tot vine binele ca albinele,
Că din loză bună,
Mult se adună.
Că nici din munte
Nici din punte,
Ci dela nește oameni de frunte.
Şi dela nește oameni de ciuste
Şi de omenie
Cavi Dumnezew să-i trăiască
Si să-i $\ddagger i e$, la mulłi ani
Cu bucurie!
La acestea măsenii zic: „să trăiascǎ ${ }^{\alpha 4}$,ssi tot multumim, tot mutumim !"

Apoi continuă vornicul
Şi anume: cu numele voiu spune,
Uu unchiu a mirelui mare
Si cu sofia ce $i$-a dat-o Dumnezeu
Cinstesc bani bătufi in penzăria impăratului
Si axoi dati in màna bogatului,
Si dintr'abogatului intr'a săvacalui.
Si incă si un colac de grdu frumos
Chipul lui Christos.
Măcinat in moara Jidanului din sat.
Că moara umbla ca vantul
Pe Jidan să-l bată sfăntul.

- văpsitíi


## RELIGIA

ca factor constitutio al unui stat.
Dacă controlăm istoria diferitelor popoare din trecut, ne putem convinge că in tot timpul au avut şi au o credinţă, o religlune, cu temple, altare, sărbători §. a.

Deci atât popoarele cele vechi cât \$i cele moderne, cele civilizate, au probat sil probează acest adevăr.

Religia este ${ }^{\text {un }}$ tot de relatiun libere intre om şi D-zeu. Toate spiritele cele mar au constatat că religiunea este forta conducàtoare a omenirii și o manifestare a lui Dzeu cătră gândirea noastră.

Ne vom intreba deci; care este scopul religiunit la popoare? Este a cunoaşte forța supremå, adecă pe Dzeu, şi a-1 iubi tot odată.

Amar ar fl de omenire, dacă la un moment dat s'ar distruge credinņa. Distrugerea religiel aduce păcate marı şi grelee cum e

Da iucă şi cu un şold de pore mor Crescut cu cucuruz din pod,
Care cu piciarele zvârlea
Si cu plitul râmuia,
Si in tină se scălda.
Da încả pe lângă aceste, pe lângă toate Si cu o năframă frnmoasă
Să o poarte mireasa sănätoasă
Şi cu o găină friptă
Numai e cam neciupelită.
Săracă găină shutä
Că tołi la tine se uită
Cum essti de friptă
SSi de ciupelită!
Da incă și cu neşte plăcinte
Cu brânză de oi
Mulse pe din'apoi.
Ea ar fi cu branză de vaci
Dar vacile la muls nu stau
Căci cu picioavele cam dan
Si cu coada peste ochi lovean
Şi apoi lelea Ana
De muls nu s'a apucat
Căci vacile o puteau lovi
Şi la ospăt n'ar fi putut veni."
La acestea ospeţii râspund: toţi multumim, to multumim | şi: „Rupe-tij-ai mânele tot aşa, Să trăiască melifa
Melita de plăcinte."
Urmează apoi celelalte cinste, rând iară zice vornicul cătră oaspetí:
,Să tacă răul ca pământul
Şi să-mi asculte cuvantul!"
Lar dacă măsenii nu bagă de seamă la vornic el le zice :
,,Să ascultati on gura
Şi să măncafi cu urechile"!
Astiel continuă cu vornicitul celorlalte cinste aduse după care urmează jocul, mai la urmă jocul miresei şi asıfel işi petrec pâuă dimineaţă.

Aceste le-am auzit dela vornicul din Crişcior, Joan Cristea, cantor la biserica noastră sil le-am Jat publicitătii ca să se ştie ce obiceiuri frumoase sunt in satul nostru la nunti, cand nu se folosesc la vornicit cuvinte de ruşine, ci glume nevinovate cari le poate asculta ori ce măsean fără să fie jicnit in simfământul său. Peste tot chiuiturile si vorbele de rusine ar trebui evitate cu totul la astfel de ocazii şi să se folosească la ospete glume si chiuiturl potrivite, cari nu produc resens intre ascultători si acestea ar fi ascultate mai cu drag, producând numai veselie și haz şi ar fi după se spune intru'un proverb românesc :

Glumele nevinovate
Sunt ca sarea in bucate."
si nimen nu s'ar scandaliza de cele auzite la aslfel de ocazil, unde adeseor e chemat şı preotul ca să participe la ospăṭ.

Criscior, culegere de
Pr. Ş efan Perian
paroh
srima, tuturor desnădejde de viata. Crimele multe săvârşite in uitlmul timp verifică cele afirmate de noi,

Omul desnădăiduit e cel fǎră religiune. Pe un astfel de om nimic nu-1 bucură; traiul lui se scurge intr'o continuă revoliă şi e coutrar a tot ce se învârte in jurul său. Sufletul lui se umple de veninul pe care el însăsi il toarnă. Işi pierde ori ce nădejde ş̣i indreptare a sortii sale, devenind sinucigas, saur criminal.

Şi păgânii au priceput taina Dumne-
zeirii. Ea i-a făcut virtuoşi.
Atunci noi carl am primit mântuirea să nu o pricepem?

Să facem ca níci odată să nu dispară iubirea de Dzeu in sufletele noastre. Dar iubirea de D-zeu nu poate să fie fără iubirea de oameni. Dacă iubeşti pe ziditor e lucru firesc să iubeşti și făptura lui. Dacă nu iubeşti faptura Iui Dzeu pe care o vezi şí cu care te poţi intelege, atunci cum o să te ridici cu sufletul la iubirea celui nevăzut?

Religiunea este dascălul care invată pe om să umble pe calea cea adevărată, fiind controlat totdeauna de un judecător impartial, adeeax de Dzeu.

Cu durere insă trebue să atirm că de un timp incoace dăinueşte o mare indiferenţă religioasă.

Ce se petrece astăzi intre oameni nu se potriveşte de loc cu cuvintele Sf. Evanghelii care zice: Pe pământ pace între oameni bună voire.

Vrajba, neîntelegerea, ura, pizma stăpanesc state şi popoare.

Toate aceste se inti̊mplă din cauză că oameni au dat uitărli poruncil legii creştineşti.

Temelia invăłăturilor lui Isus Christos este dragostéa fată de aproapele ssi cinstirea drepturilor altuia; căci numai aşa vom putea să ne apărăm şi noi drepturile noastre.

Să tinem cu tărie la religia noastră.
Să tinem cu sfinṭenie la obiceiurile religiei creştineşti căreia îi aparţinem

Să indemnăm pe cei rătăcititi din calea adevărului cât nn-i prea lârziu.

Făcând aşa vom intarri statul şi viitorul nostru.

Suciu Lazar
dir.

## Justiția condamină exemplar

(Contınuare din pagina 1 -a)
floritoare a fratelui său, şi impins maí ales de ura iscată in urma neinţelegerii asupra folosinţei averii părinteşti, pe care o lucrau sii recoltau in codevălmăşie, 1 -a ucis, ingreunându-şi membrele cu lanţuri grele, iar suffetul cu negrul păcat al omorului.

Am crezut de bine să relatez cititorilor aceste fapte, constatate in faţa Onor. Tríbunal, carí m'au impresionat si m'au infiorat prin gravitatea sí cruzimea lor.

Le relatez - deși nu sunt definitive, Sentinţele fínd apelate - şi pentru a servi ca exemplu tuturor celor a căror suflet este negru sí cuprins de patima lăcomiei sii poftei de câştig. Stiu, sunt mulţi săraci, muritori de foame; dar e preferabil să mori de frig şi foame in casa ta, decât bogat in fundul puşcărieí!
R. $G$.

## incercăr!

## ,,Răbdarea Ta Christoase a mântuit o lume"

## $I$.

In seara mintii mele un chip dutos apare, Cur fata sângerată, umbrită de 'ntristare, Si'n taină mi s'arată ca o furtună víe, Ce varsä’n jur blândeţe sit nevínovăție.

## II.

Iu Isuse esti chipul ce'n tainn mi s'arată, Purlând pe fruntea - Tit tristă cunună nsângerată! Tu estí fantoma vie ce'n mintea mea apare,
Räbdânc sub cer pe crucce, orioind adânc în sare ! III.

Cu mânele intinse pe crucce de durere,
St ca privirea- $7 i$ blândă ce'n umbra noptip piere, Tur rabsr in chinuri grele păcatul omeniriti, §'aştepțí uitat pe cruce momeniul ispăsiriti.

## IV.

Răbdarea $T_{a}$ Chrisioase a mântuit o lume,
Ce ros pe marea vietii, in valuri mart de spume, Plutea amenintată în adâncimit să mearyă,
$\mathrm{Sit}^{\prime} n$ ea să stea uitată, o o veșnicie 'ntreagă.
V.

Dar asta nu se poate! Tu n'aí lăsat să piară, Gi prin a Ta räbdare sdrobiş a mortii ghiară, Si din abisul mortiit, at ridicat-o Isus
La mântuirea Sfântă, spre cerurti, tot mai sus. VI.

Decât să piară lumea ai urut mai bine moarte, Ca prin a Ta räbdare sà schimbía lumit soarte, Decât s'o vesi sbătutà in amăgirí desarte, OVar bine-ai oruts'o mântui, murtind pentrư păcate. VII.

Ai orat să mort Isuse ràbdând dureet cumplite, Ca prin a Ta răbdare ssi chinuri nesfârştte.
Sä mântui omenirea pierdutăn amăgire,
Sit s'o ridict din moarte, în slăví, spre nemurire.
Micoloi Petru Şiria.
elev cl V.

# Un monument al eroilor in com． Chelmar（jud．Hudedoara） <br> <br> －Pentru desãvârsirea unei fapte se cer jertfe 

 <br> <br> －Pentru desãvârsirea unei fapte se cer jertfe}
să aibă indeplini promisiunea，publicând prin diferite ziare sumele colectate peniru monumentul eroilor din această comună，precum şi numele tuturor acelora care au dovedit ca li sunt dragi eroii，ale căror oseminte s＇au cimentat la te－ meliile scumpei noastre taari，și in cinstea că－ rora noi，î semn de pioasă şi veşniclă amintire vom ridica in vara acestui an un monument． Suma subscrisă şi publicatả－－Lei 4241 Au mai subscris Leg．de jandarmi Deva n 365 Societatea „Mica＂Brad－—－n 500 Sanatoral Geoagiu

5．Inăltimea monumentului să aibă $3-4 \mathrm{~m}$ ．afară de fundaţie．

6．Monumentul astfel executat va fi aşezat pe o fundație de beton in pământ de 50 cm ．plus o treaptă la suprafaţã iarăş̣i de 59 cm ．care să o dea o înfățişare mai gran－ dioasǎ şi reprezentativă monumentului．

7．Inscriptiile se vor face după indi－ cafluníle date de noi．

8．Din jur Imprejur se va face un grilaj de beton inalt de 40 cm ．cu 8 stâlpi de piatră de $35 \times 25 \times 25 \mathrm{~cm}$ ．prin care se va trage lanturi sau bare de fier．

9．Transportul monumentului cu intreg materialul de fondare şi montare privesc pe maiestru．

10．Plata： $10^{\circ} \%$ o la facheierea contrac－ tului， $30 \%$ la depunerea monumentului la fata locului şi restul de $60^{\circ}{ }^{\circ}$ când monumentul va fi complect montat．

Acestea sunt pe scurt condititunile ce trebuie să indeplinească ofertele şi planurile ce níse vor trimite．

Odată cu aceasta aducem la cunoşstinfa tuturor acelora cărora li sunt dragi eroii，că am hotărât sǎ imprimăm pe monument numele tuturor acelora care vor contribui cu sume mai mari ca 1000 lei pentru intregirea fon－ dului şi pentru desăvârşirea acestei fapte．

Orice donatiuni facute in acest scop se vor trimite pe adresa sc．prim．de stat com． Ghelmar（Jud．Hunedoara）．Of．p．Geoagiu．

Sperăm că se vor mai găsi incă destui Români care să facă dovada că in adevăr simt
 cinstim eroil neamului vor trece fără de nici o sovoire dela vorbe la fapte，fiindcă mai pre－ sus de mica noastră jertfă materială să ne steie inainte jertfa supremǎ a acelora care s＇au zidit la temeliile României Mari，şl in fata sem－ nelor care se ridică spre pioasă sil veşnică amintire a lor，trebuie să ne plecảm si să cinstim pe aceşti martiri până la abnegatiune．
lată dece renoim apelul către publicul intelegător，rugându－1 sx binevoiase㐅⿸厃 a ne spri－ jini，cǎci nu mai avem decât un pas pentru desăvârşirea faptei a cărei inițiativă am luat－o． Marin Ionescu Ghelmar－Hunedoara

## Rninoasa Hunedoara

Cercul cultural＂Aninoasa＂şi－a tinut sedinţa lunară la 27．I．1835，la sc．prim．din căt．Coroeşti，jud．Hunedoara．In sedinţa inti－ mă s＇a｀tinut o leçie practică cu cl．lll－a „Cum a peirecut vacanta＂．

A doua lectiune a fost de gospodărie． S＇a luerat cu elevele cl．Vl şi VIl－a sub con－ ducerea D－nei Paxtrăşcoiu．Elev．le au fregă－ ducerea D－nei Pătraşcoiu． tit masa de amează pt．toți membrii cercului， caxutând a li se arǎta practic，cum se aranjează şi cum se serveşte o masă．A urmat apoi o mică，dar frum．produc．scolarax．Sătenilor le－a vorcit D－l înv．Iosif，despre „Ingrăşarea pămân－ tului＂．Tot cu ocaziunea acestui cerc．D－1 I． Munteanu，sub．revizor şc．a lansat ideia de a se infiinta un cor al cercului，din invătători．

Părerea a fost apreciata de toti mem－ brii cercului și sperăm că până la traducerea ei in faptă，nu se va intârzia prea mult．

Diverse．Zina de 24 lanuarie a fost sarrbătorită prin slujbe religioase，oficiate la bisericile din localitate，in prezența autorităţilor civile si militare．Au lipsit ：D－na Loy，diriginta oficiului poştal şi D－1 ing．lánosy lozsef，direc－ oficiului poştal şi D－1 ing．lánosy lozsef，direc－
tor la minele de cărbuni ale－S．A．R．„Petroşanic din loc．După Te－Deum，a urmat apoi o ser－ bare sc．，cu care prilej s＇a desfăşurat un bo－ gat program artistic pregaxtit cu concursui ele－ vilor dela sc．prim．

Serbarea s＇a incheiat cu cuvântarea d－lui înv．dir．M．Bogza，care a vorbit despre insemnătatea unirii．

I．T．coresp．

## O fabrică de automobile în România

Guvernul a aprobat uzinelor FORD din Americă sǎ facă o fabricǎ de automobile la Bucuresti．

Conducătorii vor fi americani，iar luc－ rătorii vor fi toţi recrutati din România．

REGATUL ROMÂNIEI：Judec．Rurală No．G $8271934 . \quad$ Brad．

## Publicatiune do licitatie

Subsemnatul esmis judecătoresc prin aceasta public in baza decisului Nr．1787／1933 a judecătoriei Rurale Brad in favorul reclamantului Faur Teofil din Abrud pentru incasarea creantei de 2200 Lei capital și acc．fixează termen pentru licitaţie pe ziua de 15 Febr．1935，oa－ rele $1 \mathrm{p} . \mathrm{m}$ ．la faţa locului în comuna Buceş unde se vor vinde prin licitaţie judiciară următoarele mobile：1． 2 boi， roşu cu alb，cu preţul de strigare de 6000 Lei．2． 3 oi albe și 3 mei cu preţul de strigare de 300 Lei．3．Un cal alb cu preţul de strigare de 2000 Lei．4．materialul dintr－o șură de lemn cu grajd acoperită cu pae cu preţul de strigare pe 2500 Lei．5．Una căruţă cu osie de fier cu preţul de strigare de 1200 Lei．

In caz de lipsǎ şi sub preţul de timare．

Brad，la 30）lan． 1935.
Esmis judecătoresc： Teofil Petrat

REGATLL ROMÂNIEI：Judec．Rurală No．G．828／1934．

Brad．

## Publicațiune de licitație

Subsemnatul esmis judecătoresc public în baza decisului Nr．1783｜933 a Judecătoriei Rurale Brad în favorul reclamantului Faur Teofil pentru inca－ sarea creanţei de 4000 Lei capital şi acc．fixează licitaţie pe ziua de 15 Febr． 1935 orele $2 \mathrm{p} . \mathrm{m}$ ．la fata locului in comuna Buceș unde se vor vinde prin licitaţie jădiciară următoarele mobile ： 1． 3 oi albe cu pretul de strigare 150 Lei．2．două iepe，una roșie și una sură cu preţul de strigare 1500 Lei，3．una căruţă cu osie de fier cu preţul de stri－ gare 500 Lei．4．materialul dintr－un grajd acoperit cu pae cu prețul de stri－ gare 1000 Lei．5． 2 boi rossi ceşi cu preţul de strigare de 5000 Lei，6，un car cu preţul de strigare de 2000 Lei， 7．Materialul dintr－un grajd și şură aco－ perită cu pae cu preţul de strigare de 300 Lei，8．una clae de fân cu preţul de strigare de 300 Lei，9．patru oi albe cu preţul de strigare de 200 Lei， 10. doi mei albi cu prettul de strigare de 100 Lei．

In caz de lipsă și sub preţul de estimare．

Brad，la 30 Ian． 1935.
Esmis judecătoresc ： Teofil Petrat

## Stiri sportive

Sportive．Clubul sportiv＂Iuventus＊ din Brad in zius de 20 Ian．1935＂si－a tinut adunarea generalx ordinarax in sala restausan－ tulusi＂Naţional＂din Brad，cu care ocazie sía ales urmatorul comitet ：

Preşedinte de onoare：Dr，Cornel Tisu şi Ioan Bocaiescr．
Preşedinte activ：Dr．Romulus P．Cioflica Vicepreşedinţí ：Zarna Ilie şi David Ioan Cassar：Popa Florea．
Secretar：Carmazan Gheorghe，
Cenzori ：Feier Romulus şi Wales Friderich Econom：Derzsí Iosif．
Antreneurul echipei ：Titsch losif．
MEMBRI IN COMITET：
Seracu Gheorghe，Costina Alexandru， Dede Impărat．Cornea Remus，Nemes Sighis－ mund，Derzsí Zoltan，Andresz Samuila，Jula Chendi，Muntean Traian şi Sârb Costin．

Noul comitet in doriņ̣a de a mărí fondul numitului club，in seare zilei de 26 lanuarie a．c．au aranjat in saloanele hotelului， ＂Național＂din Brad，o seratả dansantä reali－ $z$ and un frumos beneficius material．

## Un consiliu de miniștri sub președentia Suveranului, cu par-

 ticiparea foştilor miniştri de finanțeCa urmare a crizei economice şi financiare in care se sbate statul, atât din cauza conjoncturei internationale cât şi din cauza lipsei unei continuităti în politica economică şi financlară a țării, guvernul la dorinja Majestății Sale a convocat vineri un consiliu de miniştrii la palat, la care pe lângă membrii guvernului, vor participa toţi foştii miniştri de finante. Astfel se va incerca a se stabili o politicå de continuitate la ministerul de finante asemănătoare aceleia dela externe, pentru redresarea economică şi financiară a țàrił.

## Cerc cultural

Duminică a avut loc in com. Tebea cercul cultural al învâtătorilor apartinători sectiei Baia de Criş, sub preşed. dlui Petru Incicǎu si in prezenţa diui sub revizor Ioan Micu. S'au ținut două lecţii practice de către dl și Dna Marinescu bine reuşite, iar conferinta intimă a fost ţinută de dl Vlad care a tratat importanţa ciclului ai II al învățământului primar. A urmat o masă comună dată de dna şi dl Marinescu la care s'au tinut mai multe toasturi de către dnii sub rev. Micu, Rusus şi dnii Tisu, Incicău şi Stamatoiu, cari au scos in relief importanta accstor cercuri pentru culturalizarea maseior tărăneşti. După masă a urmat sedinta publicả la care a vorbit dl Petru Incicău despre: ${ }_{n}$ Vitejia soldatului român", iar elevii sscoalei au executat mai multe cântece, poezii și dansuri naționale. Ca o complectare a corespondenṭei noastre relativa la cercul cultural din ajunul sărbătorilor de crăciun mentionaxm aci ca mai multe puncte din program au fost executate de elevii grădinitei de copii sub conducerea dnei Pop.

## Stiri de tot felul

- Ministrul finanțelor d. Slăvescu a demisionat. Succesorul d-sale este d. Victor Antonescu, ministrul justitieí. Iar la justiţie a trecut d. Valer Pop.
- Mitropolitul Suciu al Blajului a murit. La inmormântare au luat parte din partea M. S. Regele, Colonel Drossu, din partea guvernului dnii dr. Anghelescu, ministrul şcoalelor, Lapedatu, ministrul cultelor, Valer Roman, subsecretar de stat, Cipǎianu, etc. iar din parfea Sinodului a fost delegat Episcopul Visarion.
- In Germania s'a praxbuşit un avion, unde sili-au gǎsit moartea II persoane. Avionul era de pasagerí şí făcea serviciul MoscovaBerlin.
- Un elev din Ungaría șíla injunghiat profesorul, pentrucà nu-i dăduse nota de trecere la un examen.
- In Texas din Statele Unite ale Americeí s'a găsit cel maí vechius ous cunoscut pànă acum. Are o vechime de 225 mil. ani.
- Comitetul central exectitiv al Partidulus național țărẵnist a ţinut mai multe ssedințe. Aus luat parte toți fruntaşii partidului. Cus aceasta ocazítrne di Vaida a propus introducerea, in programul partidului, si realizarea devizei "Numerus clausus", adicà limitarea locurilor, pe cari streinii le pot ocupa in scoli şi alte instituţiuni, in proporţic eus numaxul suffetelor lor in ţará. Propunere romaneascả, demnă și caragioasǎ. Aceşteía i s'au alăturat dnii Aurel Vlad, Emil Haţieganus, D. Manş. a.
D. Ion Míhalache, Iulius Manits s. a. s'aus opus acestei propunerí, susţinand cà dreptul de-a merge la şcoalà este al tuturor, indiferent ce naţionalitate ar avea.

Astfel ideia frumoasă a dlusi Vaida, a cazust.

- D1. N. Titulescu, ministrul nostrus de externe, s'a reintors in tarǎ.
- D1. Roger Auboin, consilierul technic al Baxncii Nationale, şi-a terminat raportul privitor la starea economicà şi financiarà a Romaniei. Cus aceasta ocaziune face aspre observaţiuni privitoare la felul cum se administreazà şi cheltueşte averea ţării. Iata cả şi streiníi ne fac observafii pentru risipa sí Iuxul nostres.
- Intreaga comísie interimară a municipiului Timişoara, din cauza unor neințelegeri ivite in sanul ei, a demisionat, urmand sâ se instituriasca o alta noua, curat liberala.
- Se pregăteşte o nouă legea pensiilor militare: Rǎbdare deci, etc.


## Revolutia Iui Horia Closea si Crisan Românii din Munții Abrudului

Sentințele și executarea căpitanilor

Dupăce furră gata lístele cei condamnați primíră ordin ca sà se prezinte pe ziusa de 10 Februarie 1786 la locul destinat pentru adunare, care era pentrus comitatul Albei, oraşul Alba Iulia, pentru Zarand, oraşul Brad, sii Alba Iulia, pentru Zarand, oraşul Brad, si
pentru Hunedoara oraşi Deva. Locul destinat pentru Hunedoara oraşui Deva. Locu
pentru aceşti nefericití era Bănatul.

Transportarea lor se fâcu in ziua de 12 Februarie 1786 sub paza armatei sí sub comanda unusi ofiter.

Guvernul din Síbiu nu luar in consideraxe nici timpul greus de íarnă şí nici etatea celor condamnatio.

Mai multi capi de familie, oameni battrani de cate $60-70$ aní, carí abía scăpară din lanṭurile inchisorilor, bolnavi, fura pornitị la drum in cap de iarnă. Nu furả crutate nici femeile sit, nici copit. Avutul lor mult putin calt era fur nimicit de caltre oamenii stâ pânirii, in urma faptuluí, că timpul de pregătire fu scurt - 3 zile - in care interval de timp cei condamnaţi nu putură și nus avură posibilitatea sã sí-1 prefacà in banio.

Mulţi plecarà - cum a fost Ioan Nicola fiul lui Horia - duceand cu dânşir toatả averea lor in douk perechi de desagi.

Astfel fură expatriaţi in Bănat 346 de familii române.

In tímpul acesta impăratul losif al II-lea se atla in Seghedin, unde fu informat de procedura neumana a guvernului din Sibiu, şi fînd convins, că guvernul a făcăt abuz de ordinul săus, dadus prin cancelarul Palffy un nous ordin in care zicea, cả sub cea mai grea răspundere să inceteze definitiv orice expatriere a tăzanilor romaní, iar aceia cari se maí aflà prin inchisorí să fie imediat pussi in libertate, sil nimeni să nus maí fie tras la răspundere pentrus greşeli din trecut.

## Recompensarea trădătorior

Şim din cele relatate mai inainte, ca imparatul Iosif al II-lea a promís un premiu de 300 galbeni pentru prinderea fiecărui caxp. Promisiunea făcutà trebura indeplinitå.
In scopul acesta imparatul Iosif scria la 14 Ianuarie 1785 contelui Palffy dela cancelaria aulicả din Viena, ca acorda celor 7 țăraní cari au prins pe Horía şí Cloşca pe lângă ceí 600 galbení incă o remuneraţic, care să se extinda și asupra urmaşílor lor, adecă să fie declaraţí oameni liberi, fărả a mai face servicii iobăgesti sau a mai plătí ceva taxe.

Contele Palffy indata ce primi acest Ordin al impăratului il comunica cu guvernul din Sibiu, care imediat fixa ziua de 5 Februarie - zí in care seface targ in orăşelul Zlatna - ca 2 l de sărbătoare, hotărind ca premierea traxdătorifor să se facă in aceia zí cu un fast mare, si in care scop convocả pe aceía zi, la mare, si in care scop convoca pe aceia zi, la
Zlatna a mustime mare de popor si preoti, ca Zlatna o musiţime mare de popor si preotio, ca
sâ vada fiecare cum se raxsplatesc acei ce-şi sã vada fiecare
vand sângele.

Primul premiat fus protopopul Iosif Adamovicí din Abrud, care primí penttus prinderea Ius Ursus Uibaru, suma de 70 galbini, iar pentru servicfile aduse in scopul potolirei revolutfiei pe lânga laudele rostite aci in faţa mulțimei de caxtre comisarul Míhail Brukental, mai primí incă o medalie de aur.

In al doilea rând fură premíaţi ceí 7 naximți cari prinseră pe Horia şi Cloşca. Acestia primirà conform ordinului Tesaureatului, din 29 Ianuarie 1785 , pe langă ceí 600 galbení, sí diplomele de libertiní, in care se zicea, ,că i-se dă aceastà díplomà atât pentrus siguranṭa luí, cat şí a urmaşílor saxi".

Acest favor al lor insà nu fus de lungă durata deoarece dupả 31 aní adecả prín anul dusata deoarece dupá 31 aní adecà prin anul judecată pe ceí 7 ţărani, şí decise, cả dânşí pentru mossiile ce le au in posesiune sunt datorí sa faca fisculusi toate serviciille iobăgeşti, platind totodată sí toate taxele, in urma faptului, cả domenílíe fiscale - conform legii nus se pot instraxina, și in consecința Iosif al Il-lea nu a putut să le dăruiasca si moşiile.

Abia acum văzurả ţǎranií, cả au fost sedusí de calaxił neamului roman, abia acum văzură că pedeapsa lui Dzeus it ajunge, sî in Supărarea lor, un ţăran care mai tråía din ceí 7 cari prinseră pe Horia si Closca exclamă: "Aşa ne trebue, intre smeii in ei de domni, dace ne vandurăm sangele, sii nus-i lăaxaaxm să-í facă Horia tot mac".

Cǎirea insă a venit prea tarzius, deoarece acela care işi pusese in gand desrobirea ţărantslusi roman, nu maí era.

Tot in acesta zi furar premiati și tăra-
ni cari prinseră pe căprarul Ursu Uibaru in Abrud.

Premiul pentru prinderea lui Crişa nu se putu distribui acum din cauză, că încă nu sos se ordinul impăratului. Acesta se fǎcu mai târziu.

Remunerările nu luarǎ sfârşit aci.
Episcopul Nichitici din Sibiu, primi o renumeratie de 1000 floreni, iar Petrovici episcopul Aradului 800 floreni, drept spese avute cu caxlătoriile in Munții apuseni, pentru potolirea revoluției.

Comuna Tebea, care din întreg Zarandul nu luase parte la revoluție fu scutită de impozitie timp de 1 an, iar preotul de aci, Ioan Mariş primi o medalie de aur, și un adaus de salar in suma de 200 floreni anual.

Afară de aceştia mai fură recompensałti sii ofiterii cari veniră cu armata in munti, prin inaintare in grad.
(Va urma)

Administraṭia Fłnanciarà de Constatare Jud. Hunedoara

## Circ. de Constatare Brad Nr. 33091935

## Publicatie

Se aduce la cuoştinţa contribuabililor, cǎ m. nisterul Finantelor cu ord. Nr. 327.232|1935 a preluggit termenul pentru inaintarea declarafiunilor, in vederea impunerilor pe anul 1935-36, sí care expira la 31 lanuarie 1935. până la 15 Februaric 935. Deci totic contribuabilii vizaţi in publicațiunea precedentă, sunt obligați ca pânax la această dată neconditionat să depună declaratiile cerute de lege, cunoscând că altă prelungire nu se va mai acorda.

Declaratiunile se vor depune si pe mai departe, de cătră contrubuabilii din plasa Brad, la Serviciul de constatare si control Brad, iar cel din plasa Baia de Criş la Perceptia din Baia de Criss.

Controlor financiar: Simion David

## Stiri din Zarand

lvindu-se mai multe cazuri de gripă in localitate au fost suspendate 10 zile cursurile liceului sis scoalelor primare.

- Locuitorul Romulus Anca din Ribita a furat dela văduva Rozalia Lazăr, din aceeaşi comună, un covor in valoare de 5000 lei. - Covorul a fost vandut d-rei E. Giuchici din Baia de Criş, cu 350 lei.

Hotul a fost prins de Jandarmi şi înaintat parchetului.

- Din cauza gerului mare, ce s'a lăsat asupra regiunel noastre in luna lanuarie, Igna Alexandru din comuna Rişculita, mergând dela Brad spre ca ă, a inghełat pe drum.
- La Bucureşti, s'a stins din viaṭă unul dintre cei mai harnici ziarişti, Constantin Bacalbaşa. Român din tălpi până'n crestet, n'a incetat un moment cât a fost in viatãa, de-a arăta relele de cari suferim in viaţa publică, tăind uneori "in carne vie"

Tara "pierde un bun patriot, ziaristica un harnic ostaş, iar "Universul" un neuitat colaborator.

- La Senat se discută cu multă insuflefire proectul codului penai.

Nu ne vine să credem că vom avea şi noi un cod penai unitar, care să se aplice pe tot cuprinsul tării.

Dă Doamne să ajungem acele zile, cari vor insemna inceputul inceputul inceputului unificărli legislative la noi.

- Studentii francezl au inceput lupte dârze contra invaziel medicilor streini in Franta. Numai nol stăm cu mânile in sân, fapt pe care-1 vom reğreta.
- Guvernul român tratează punerea in aplicare, din nou, a contractului cu Soctetatea Skoda, modificat.

Representantii acesteía au cerut guvernulut un răgas de sece sile pentrox a se putea pronunta.

Incepe dect actal al ll.-lea larat co Dation ministru al va trece peste 18 miliarde let.

- Comerciantiii, cari au fost puşi la patenta fixuz, şi au ìmplinit tref ani, vor fí pust, din oficiu, tot la aceastä categorie, si pentru viitor.
- Pentru realizarea de economii, s'a hotăruit reducerea număralui Perceptitior in $s^{\prime}$ a ho
tara.

