Perlo, Sidimirpatak, Tinko, Sydovar, Topysafalva. La început a fost administrat acest district de castelani din castrul Sydovar (Djidara) și numai din mai 1861 a fost administrat de castelani: castri s. castelli Lugas, provisor arcis, capitanens arcis. Nobilem a acestui district se numea uneori universitas nobilium. Ceataea și districtul Lui dela Mateiu încăoi a ajuns mai de multe ori în mâini private și în alte principii. Districtul acesta pe lângă al Caransebeșului a avut un rol mai secundar. Opidul L (opidum) a fost trimiș numai după ce a încetat banatul severin, și s-a redus la banatul Caransebeșului și al Lugosului (1536) devine, imprumutat cu Caransebeșul, s. banului ( căpitanului, familiaris noster, comitiei și banului suprem). (V. art. Districtele valachie.) [E. Tr.]

Lug, sau Lujer (oldstare), se numesc virfurile și ramurile tinere de plante, luger de vâl, luger de ha- meu, luger de spărance, etc.

Lugo, prov. span. (în Galicia), 9881 km², cu 432,165 loc. (1857). Capitala: L. situată lângă Minho, are 19,952 locuitori; ia- voare de pucioasă de 32°–38° C.


Biserica catedrală gr.-cat. din Lugos.