# FOAAA Pretul abonamentului: <br> ? 3 路 an <br>  <br> Pentru Románia $1 \frac{1}{15}$ lei snual. 50 cx . ( coroane) A banamentelese fac is , Tipograblat,soc. pe actiuni, Sibiiu. 

## Slugărnicie.

(e.) Marele istoric Papiu Ilarian a scris in istoria sa: binveacul sclävïlor a trecut; el nu se va mai întoarce", si adeverrate crau cuvintele lui. Veacul sclăviilor a incetat pentru-că a trebuit sě inceteze, a incetat ca toate nelegiuirile din lume.... Mii si mii de oameni subjrgaţi s'au trezit ca prin farmec din somn, şi ridicându-'şi fruntea brăzdată de suferinţe, scuturând lanţurile cu cari erau incǎtuşaţi ca dobitocul din jng, cerut-au sé li-se dee partea lor la soare, căci şi ei sânt oameni.... Si daca cuvèntul lor de slugă au a fost luat in seamă, facutu-siran lănci din coase si tunuri din doage sil su pornit sě se bată cu asupritorii, pe moarte pe vieaţa. Şi sấnge a curs, și mulți dintre luptători rêmas-au morti pe câmpul de bătaie, fărắ de a se puté bucura de libertatea pentru care 'sil-au jertit cea din urmă suflare de vieată.
-ifi Dar din sângele lor soarele libertăţei a résŭrit pe cerul popoarelor, luminàñ si incảlzind depotriva pe domni si pe slagi, pe nemeşi sii pe țerani.

Atunci - numai atunci s'an adeverit cavintele lui Papiu Harian : veacul sclävilor a trecuti.... o ospagêmor stquI
-ixo Dar nư e destul sè treacă, căci
 in pace, si acum, cand au trecut atâtia ani dela apunerea lui, tot ii mai simţim amarul.

Veacul scláviei a trecut; dar' nu a trecut amintires lui, nu au trecut urmdrile lui tot atât de amare ca sclăvia însaşi.

Căci vremuri indelungate am fost jertfele sclăviei, şi nuu puteam sě scuturăm deodată povara, in faţa căreia umiliţi și neîndreptãtiți am fost veacuri de-arindul. Cǎci sclăvia se aseaměna acelor boale, cari te nimicese cu totul, şi chiar şi dacě te scapi de ele, ai sĕ portii urmările incă multă vreme până sě te insănĕtoşezi pe deplin.

Aşa am rěmas şi noi.... buiguiţi şi slăbiți de lanturile cu cari eram legaţi până acum, abia avem putere sé incepem şi noi sě lucràm,

Crescat in slugărnicía ţêranul nostru, deşi s'a făcut şi el liber, nu a uitat cu desěvirşire vremurile de robie, şi astăzi observăm la el cu multà durere un spirit
umilit si slugarnic, care nu face cinste unai neam cu dorinte de libertate.

Vedem, cum pe unele locuri ţẹranul nostra priveşte cu un fel de sfiala la strǎini, pe cari di tine mai buni decat el, şi cărora li-se adreseaza totdeauna umilit sị cu căciulà in mână,

Vedem, cum străinul işi, rîde in pumni de sfiala terranului, umflàndu-se de mândrie, cầnd acesta nu cuteazà sê-'i vorbească, decât zicêndu-'i njupâne!"
gasb Vedem loviturile fară milă ale gendarmilor, cari sè cred stăpânii lumei, când vêd ca ficiorii din sat tremurà Inaintea lor, chiär şi atunci, când nu au nici d vina.

Vedem pe tẹranul nostru umilit şi neputincios stâd in fata unui servitor dela cancelarie şi zicêndu-' ${ }_{\text {in }}$ ssărat mâna! !̣ : ios Şi când le vedem toate aceste, inţelegem goana pornita th contra tẹ̛amimei noastre, intelegem cum multi strǎini cred, cà au dreptul sé-i nedreptăteascía pe acesti terrani, cari sûnt atât de umilitiosi de slogarnici in faţa lor. syuntoo is birẫas 4ate Si pentru-ce? is Nu e in firea Romannului sě fie el slugarnic, nici nu e ţëranul nostrn mai puțin curajos decât alte natí, ${ }^{\prime}$ dar' veacull sclàvie ${ }^{2}$ e fnca viu in mintea lai, si el a mostenit inca dio vremurie cele vechi spirital slugarniciét.
 privit ca om, ci era sluga, care n'avea nici un drept pe lume, decât se lucre, sě rabde bătaia domnilor, , sic sě tacă. Atunci a prins răděcini in inima lai duhul acela nenorocit al slugdrrnicieici, care nu ştie decât sê rabde şi sè se câc ulească in faţa strǎinului, chiar sil atanci, când acesta işi bate joc de el.

Vremea sclăviei a trecat - duhul sclăviei şi al slugărnicitei a rexmas.

Astšzi, când avem si noi daruri de libertate, când liberi find ne luptăm în contra celor-ce vreau sé ne fure libertatea, astăzi ne doare şine revoaltă când vedem in ţẹranub nostru atâta slugărnicíe.

Privească in jự, vadà fruntaşii eşiţi din neamul nostru sil inteleagă odată că şi noi sû̀ntem in stare a ne ridica tot atât de sus ca celelalte neamuri. Privească mai bine in inur, şi inţeleagă, că celelalte neamari nu sânt mai vrednice decât el, nici mai bune? Pentru-ce atunci atâta slugărnicíe? Pentru-ce atâta cinste ne-
meritstă sträinului? Pentru-cel aşa de puţină incredere in puterile nosstre?

Căci neíncrederea in puterile ce le avemie 0 armǎ in mâna duṣmanilor, care uşor ne poate aduce perirea.

Ţěranii nostri, şi mai ales inteligenţa noastrá, care ajunge in atingere cu ei, incerce toate căile de a scäpa těrănimea de acest doh slugarnic, care sě pleacă in faţas străinului botjocorindu-se pe sine insuşi.

Incerce de a se lăpěds de acest duh slogarnic, care nu e altceva, decât o rèmaşiţă din vremurile de sclăvie.

Sclăvia a trecut; těranul nostra va fi In scartå vreme mântuit de duhal cel slugarnic, dacă, ya avè cine ssě.l invete și sě-ll facă sé ințeleagă, ca ustrainul nüu e mai mult om decât el.
 tuirea terãnimei noastre de aceasta boală, cu cât téranul nostru peste tot nu e slugarnic the si numěral celor slugarnici ze Loarte mic. Ţ̧̧ranul nostrul e din fireá laí indrăzneţ şi spune cu mândriée ori-şi-cui, că e Român.

Dar ori-cat de mic si do neinsemat ar fi numěrul celor slugarnici, ei trebue desteptaţi din amorteala lor cât mai in graba, cadi e rusine se mai suferim intre noi rémasistele sclăviei astăzi, când toată lumea luptĕ peatru libertate.

- Congresul dela Turin si causa naționalü. La congresul international studentosc din Taxin, care ge va deschide la 12 Noemvrie n. c., cues suatem informati, vor lua parte mai multit stadenti dip România ṣi
 fională.

Asemenes vor lua parte le congres sii mulţi studentí unguri, cărora li-s's pus la dispositio sume însemnate de bani den partea ministerilui de culte si instructio unguresc.

Estă ce informatil are "Drapelulu despre participarea la congres:
${ }_{n} \mathrm{La}$ congres sor pleca din Românis un grup de studenti ge chellui la lor.

Afară de alestia yor los pario ha corgres ea delegati studentiii româii $G$. Iorgala gi Demetrescu-Brüila, presedintele comitetulvi antional-studentese, 1. Popescu-Pion, presedintele asociatiei studentilor uriversitari din Bucureşti şi Velciu, presedintele asociatiel dia Iaşi.

Pe lang stodentii din Rpmânia vor pleea la congresul stodentese si mai multi studenti romani din Transivania,

După câte aflăm, la congresnil din Turin se va discuta mult chestia fratilor nostri de peste Carpati.

Pe de altă parte aflăm, cà s'au hotărit sě p'ece la acest congres un foarte mare numér de studenti unguri.

Din partea studenților din România, cel dintâiu care va vorbl in causa natională este dl Demetreseu-Brăila. D-sa va vorbi despre Liga culturala, arětând scopul acestei instisuṭiuni, şi despre suferintele si prigonirile pe care le indura fratii nostri din partea Ungurilors.

Aşa scrie ${ }_{n}$ Drapelul ${ }^{4}$. Noi mai aflăm, că din Cluj au şi plecat câiřva stadenți unguri. Din congres sunt oprite desbaterile politice, dar' totuşi se poate, ca sĕ se vorbească In causa romànească, mai cu seamă dacă vor provoca Ungurii.

Creşterea tinerimet. DI A. D. Xenopol, noul rector al universităţei din Iss̨i, a rostit zilele trecute o cuvêntare despre directiva ce trebue dată tinerimei universitare.

DI Xenopol a spus intre altele si următoarele :
${ }_{n} A$ doua direcțiune cătră care trebue indreptată lucrarea tinerimei este spriginirea fratilor nostri din alte fęri, căci idsemnštatea poastrǎ politică şi cultaralǎ esto strins legată de fionta neamului românesc in toata intinderea lui si ori-ce stirbire a existenţi lai ar: fi O ştirbire a sufletulai românesc".

Nouă graţie Ungurilor. In cetatea Buda se află ridicată statua lai Hentzi, un genaral austriac, care a apyrat la 1848 cetatea Bada impotriva rĕsculatilor vuguri. Această statuă era foarte urită de Unguri. Acum Maiestatea Ss Monarchul a aretat o nouă gingaşă atențiune desmierdatilor nostri stăpani: a hotärlt ca statua lui Hentzi, care aşa de mult vatêmă sentimentele ${ }_{n}$ patrioților ${ }^{*}$ se fie delăturată de pe piata Stului George din Buda, şi in locul ei ser fie aşezată statua ce se va ridica rêposatei Impărătese şi Regine Elisabota.

E mare bucurie in Israilul patriotic in urma acestui fapt.

Sêrbit la Monarch. Congresul Sêrbilor din Ungaria este de mai mult timp impedecat in lucrarea sa prin volnicía lui Bánffy. Acum de carênd deputaṭii congresuali sêrbi, au tinat o conferentă şi in urma hotărfrei luate an redactat un vrednic Memoraud, care subscris de 59 deputati ai congresului a fost
inaintat in 27 Octomrrie n. Maiestăţei Sale prin cancelaria de cabinet. In Memorand se tracteazq̆ cu bărbăție causa congresului impodecat de guvernul lui Bánffy.


0 ştire tristă ne-a venit sĕptĕmâna aceasta dela Brius. Vasile Ignstu, advocat, unal dintre cei mai vestiti fruntaşi ai Bihoralnj, membru al comitetului national si devotat laptător pentru causa poporalui nostru, a incetat din vieaţă Duminecă noaptea spre Luni.

Rexposatul a fost un bărbat foarte cinstit de toṭi câtii 'l-au cunoscut. Suferind find de mai multi ani n'a prea luat parte la mişcările ṣi luptele anilor din urmă, a fost inser un neclintit aderent al curentului national pe care 'l-a spriginit in mod insemnat.

Când a sosit ştirea despre moartea lui la Sibiin, se aflau aici mai mulţi tovarĕṣi de Iuptă şi prieteni ai re̛posatului, cari au adresat familiei rĕposatului o telegramǎ de condolentă, care e următoarea:

Deplângem pe cel mai scump şi drag coleg, pe Rumânul neînfrânt. - Primiţi condolențele cele mai sincere dela intristatii lui amici

> Dr. Ratiuu. G. Pop de Băseşti

Dr. Teodor Mihali. Rubin Patita.
Alescandru Fulip.
Despre moartea fruntaşului bihorean am primit următorul anunț:

Hermina Ignatu $n$, Bocsan, fiii sei: Sabin si Viora, impreună cu toți consângenii, cu inima infrântă de durere aduc la cunoştinf̣ă, că prea iubitul si purarea neuitatal lor sot sii părinte Vasile Ignatu, advocat in Beius, membru al ${ }_{n}$ Asociaţiunei pentıu literatura română şi cultura poporalui românu, provězat cu sfintele taine ale muribunzilor a incetat din vieată Duminecă, in 6 Noemvrie dim. la 1 oră, dupà un morb scurt si greu, in al 55 -lea an al vieţi si al 23 -lea al fericitei sale cǎsătoríi.

Rǎmăşiţele pămênteşti ale prea iubitului defunct se vor inmormênta după ritul bisericei gr.-cat. Marti, in 8 Noemvrie, la orele 2 d. a.

Beiuş, in 6 Noemvrie 1898.
Fie-'i ţĕrina uşoară şi memoria binecuvêntatǎ!

## Afacerea studentilor nostri dela Oradea-mare.

Causa bravilor nostri tineri dela academia de drept din Oradea-mare se află acum la ministru spre hotăríre. Tinerii, la invitarea rect rului s'au presentat la prelegeri sis "colegilor" lor ungari nu le mai este iertat seé-'i mai huiduiască. Purtarea bravă şi curajioasă a lor a impus rectorului şi prof sorilor, cari au oprit pe tinerii maghiari a se purta ca nişte cocişi şi a se blama şi mai deparre. Dar' purtarea bravă a tinerimei noastre, care cinste ii face, a stors lauda tuturor, de peste tot locul. Toate toile fi salutǎ şi incurajează şi cuvinte dulci, frăteşti li-se trimit din partea colegilor lor, a tinerimei noastre de pe la celelalte scoale inalte din patrie şi din străinătate.

Astfel tinerii din Cluj le-au trimis următoarea caldǎ salutare:

## Iubiti colegi!

Dragoste frăţească şi admirație sinceră vouĕ, representanţi bravi ai tinerimei române, apĕrători viguroṣi ai onoarei româneşti.

Năpustitu-s'au duşmanii cu povoiu de calumníi asupra noastră a tuturor universitarilor români din patrie, ear' victime pe voi vě aleseră acum.

V'au provocat in chipul cel mai nemernic, v'au insultat si v'au batjocorit; voi ati rěspuns cu dispret apucăturilor ruşinoase şi luptă vrednică atii deschis.

Solidari şi neînspăimêntaţi, demni şi resoluti, voi ați redus la valoarea nimicniciei pe agentii provocători si 'i-ati desarmat în fata lumei culte si onorabile, 'i-aţi arětat in public cât de mult s'au desonorat!

Indrăznit-au sĕ vĕ interzică a vorbì româneşte, voi ați rěspuns, că şi lupta româneşte o purtatii!

Luptători pentru prestijul tinerimei române, luptători pentru drepturile noastre naţionale, voi sûnteti expresia sentimentului public românesc, ear' noi

## FOIȚA.

Hora lui Pintea-Viteazul.
I.

Franză verde de se̊cară, Colea despre primăvară
Când se 'mbracă codrii eară,
A eşit Pintea afsuă;
A lăsst cetăti sil sate, Ce sant pline de pècate, Si s'a tras in codrul verde, Unde traiul lin se perde. Colo jos in codrul verde Ce camplit foc sĕ mai vede! Langă el Pintea sedea
Si cu soţii lui vorbia, Vorbia şi se sfătuia. Ei erau pấnă 'n cinci-zeci Sil frigeau vre-o trei berbeci, Nu -1 frigeau precam se frige, Ci-'i intorceau in carlige, In carlige şi 'n belcinge, Sě le fie carnea dulce:

Când berbecii se frigea
Si cina când se gătea,
Pintea la sotil se 'ntorces
Si din gară le grăia:

- Fraţilor, förtaţilor,

Stau sě mor, aşa 'm-ie dor!
Mergeţi caţ̦iva 'n Baia-mare,
Aduceti pâne sil sare,
Si-apoi câ ìva 'n Baia-mică,
Sii-aducetii vin şi palincă,
Ş ne facem voe bună,
S夭 petrecem impreună!
Un voinic mai tinerel,
Şi 'ntre soti mai vitejel,
Oblu 'n sus s'a ridicat
Si astfel a cuvêntat:

- Ascaltă, Pinte voinice,

Noi la Baia nu ne-om dace,
Căci vieaṭa fincă-i duice,
Dar' de-a sil fi sĕ pornim,
Ceì mai bravi sĕ ne 'nsotim;
Si-atunci apoi vom pleca,
Dscǎ din tine-om afla
Moartea ta din ce va sta?

- Fraţilor, fĕrtaţilor,

Din mine puteţi afla,
Cà moartea mea inc'o sta:
Din trei fire de grâu stânt,
Dintr'un plumb micut d'argint,
Bine 'n puşcă indesat
Si la pieptu-'mi aţtntat.
Când ferrtaţii suziră,
Armele 'silite gătiră
Si pe cai că se suiră,
Cătrà Baia se pornirà.
II.

Când la Bxia s'arětară,
Poarta 'nchisă o sflară,
Si cu bărzi de̛dură 'n poartă
De se sparsă̈ 'n zece toată,
Si in Baia ei intrară,
Pe la nobili se bšgară
După vin, pâne ṣi sare,
Ca вĕ ducă de mâncare.
Dar' ei bea si-'si petrecea,
Iute seara le trecea,.....
Când pandurii 'nţelegea,
Cumcă Pintenii-ă venit,
avem datoria sfântă de a ne declara pentru voi!

Că voi sûnteţi fratii nostri; lupta voastră e lupta noastră, idealul vostru este idealul nostru.

Poporul priveste cu drag la voi, fiii sei eroici; noi colegii vostri sûntem mândri de voi!

Nu vĕ îmbărbătăm; bărbaţi sûnteţi voi!

Nu vĕ încurajăm, curajul cel mai mare il manifestatii voi. Dar' ne adresăm vouĕ ca fraţi și vĕ exprimăm dragostea, admirația şi aderenţa noastră!

Deschis-aţi o luptă frumoasă; noi vĕ dorim sĕ o duceţi până în capĕt cu aceeaşi vitejie!

Vĕ dorim și ne declarăm pentru totdeauna cu voi!

Inainte! Neamul întreg şi dreptatea slăvită e cu noi!

## Tinerimea universitară româmă din Cluj.

Asemenea salutări au trimis şi tinerii dela universitatea din Pesta, apoi studentii ardeleni din Bucuresti, pe lângă adresa tuturor universitarilor din Bucureşti şi Iaşi, mai departe tinerii români dela academia din Leoben (Şiria) s. a.

Dintre foi, intre altele fi salutu cu vorbe frumoase de incurajare Liga Româna, incheiând astfel articolul seu:
${ }_{n} D \mathrm{Da}$, pânằ şi vorbs româneaseč, pànă sì un simplu cântec românesc a sjons sð fie luat in Ungaria ea no tradare de patrie! ${ }^{4}$

Se poate sě fie o asemenes decădere in opinia publică magharà ?

Faptcle ne arată, că da.
Ei bine, noil credem cu tărie, că aceste isbucniri ale fanatismulai maghiar, sant semnele netăgăduite ale surpărei apropiate a stăpânirei ungureşti.

SÔntem insè veseli, că tinerimea română dela Orades-mare a Inteles starea si prin bărbăție şi inṭelepcipne a reuşit se se deosebbască şi de asť-daté de bratele maghiare.

Energia cu care tinerii români luptă pentru bunul lor drept, ne este o chezăq̊ie, că toatã românimea de aici si do acolo are sĕ le sară in ajutor. Ar fi ol laşitate sẹ părăsim pe acesti tineri bravi".

## Din dieta Unğariei.

Dieta, vestita casă de adunare din Budapesta a pintenaţilor şi perciunaţilor nostri compatrioţi are şedinţe furtunoase. Oposiţia a tǎbărít cu toată furia asupra lui Bánffy şi a ocârmuirei sale, voind sě̌-1 rěstoarne din minister. Prilejul la lupta parlamentară 'l-a dat pactul sau invoiala, ce trebue sê se facǎ cu Austria şi cererea, ce Bánffy a faccut sě 'i-se voteze provisor budgetul. Oposiţia se impotriveşte la aceasta şi vorbitorii rînd pe rînd scot la iveală pěcatele si volniciile lui Bänffy.

Ca deosebire fac mare larmă cu casul unui solgăbirěu de lângă Pesta, cu numele Desserffy, pe care la alegerile dietale din urmǎ Bánffy ' 1 -a citat in minister si fiindcă solgăbirěul ținea cu oposiţia si nu cu candidatul lui Bánffy, 1 -a ameninfat, că il va scoate din diregětorie. Aceasta, se inţelege, nu este iertat, căci alegerile după lege trebue sé fie libere şi oposiţia vrea sě arete, că chiar şi prim-ministral calcă legea. Deputaţii guvernulü, cari sânt mai multi sis cei din oposiţie cari fac gălăgie, se ceartǔ, se ba zilele trecute s'au ameninţat câţiva şi cu pălmuirea..... patrioţi nu glumă.

Noi, dându-le statal Românului: „de cap, că hainele-s scumpe" " dăm câte ceva din vorbirile unor deputați.

Sedinta din 26 Oct. Dapat. Várossy Gyala a zis ítre altele:

Guvernul acesta ca sii cel de mai nainte a atacat preoţimea mai ântâiu atunci, când a incredinfat cu conducerea matriculelor pe on alt factor, ade à a dat antâietate notarilor cercuali şi comuaali. La ştirbirea autoritătei preotilor a costribuit şi legea despre neconfesionalitate.

Ortacii lui Bá fyy au făcut legea congraei pentru preotii necatolici. Aces'a elucru frumos sil nobil, dacă guvernul ar tinè legea in mod cinstit. El inse promite parale, si le si dä, dacd preotul se caciuleste, in cas contrar it trage plata.

Guvernul prin legea aceasta voeşte a face cortesi din preofi. Legea deci este an mijloc de cortesit.

Tot asemenea procedere are guvernul §ı cu congrua preotilor catolici si cu autonomia. Causa aceasta o trăgănează şi i-ar plăcè sð producă ciocnire latre prelati sil preotime. Pe episcopi mereu fi ameninṭ̆ Bá fy prin sjatorul ziarelor, că le ia averile bisericeşti. Eată că mâna murdard a guvernului se atinge si de scaunele inalte ale prelatilor, ca sel-si valoreze si ac̀̀ interesele murdare.

Urmările fellolui de guvernament a lui Bánffy e trista stare, că in sinul poporului coruptia s'a lattit în mèsura ì inspäimêntätoare, vieata publicä, spiritul public a decazut, atât aici to dietă, cêt şi afară. Oamenii se tem, ş̣i tăinuesc convingerile ..

Deputatatl Barabds vorbind despre dietă zice:

Cum stăm in dietă cu naționalităthie? Sint aspirafii si dorinte nationale. Aceste decad in cadrul [nedreptateci, de oare-ce nu li-se dă aseultare. Sant aici representantii de ai naționalizăţilor (? Red. „F. P. "), dar' cu ce scop? Numai pentru ochii lumei, ca sĕ se vază in afară, că şi aceasta trebue sĕ se intêmple.

Sé luäm numai pe Romani, Sêrbi si Sasi, Guvernul gi majoritatea merer pactegză cu ei (? Red. „F. P.") si nu au altă chemare, decât sě se injuge la carul guvernului si $n u$ sînt in parlament cu scopul, ca causa de nationalitate sè se resoalve intre marginile dreptätei si loialitatei.

Sedinta din 28 Oct. Deputstul Wittmann a zis:

Eq afla dovedit, că in Europa.ba poate in intreagd lumea nu este tearà si natiune care sé fie în o stare mai tristd ca Ungaria de azz.

Sedinta din 29 Octomurie. Deputatal Marjai zice:

Oposiţia nu fără causă atacă guvernu!, ci pentru aceea, că acesta face abus de putère, dejoseste demnitatea omeneasca, asa ca oamenii'si au perdut credinta in dreptate. Cu drept cuvênt se poate deci zice, că capul guvernului unguresc este unul dintre cei mai mari pècätosi.

Dupa ei au si pornit,
Şi 'n lăuntra ei fintrară
Şi de arme-i despoiară
Şi ca nodul ii legară.

- Fratilor, pardurilor,

Dați-ne voi noỡ pace
Că nimica n'om mai face,
Dar' de ne ducetii la moarte
Vai si-amar de-a voastră soarte!
Dar' pandurii rèspundea:

- De-aici voi nu vetii scĕpa,

Pân' de stire nu ni- ti da
Moarted Pintii 'n ce va sta?

- Fraţilor, pandarilor,

Dela noi puteti afla
Că moartea Pintii va sta:
Din trei fire de grâu sfânt
Si dintr'un plamb mic d'argint,
Tare 'n armà fndesat
Şi la pieptu-i aţintat!
Dar' pandurii nu-i lăsară Să mai es'odstã-afară.
Pun in urmă grâu d'ăl sfânt

Si plumbute de argint,
Şi-0 multime se 'neotiră
Cătrà Pintea se porniră. III.

Trei ciasuri acum frecuse
De cand bravii lui se duse,
Pintea lângă foc rěmase
Si somnul cum il luase
Un vis rêu el \& visst,
Sirgur de s'a minunat:
Par'că sabia cea nouă
'I-se rapse obla'n doué;
Par'că qabia cea veche
'I-se rapse la ureche,
Si din vis s'a spăimêntat
Cat fu 'ndată deşteptat!

- Fraților, fërtaţilor,

Zise Pintea sotilor,
Dar' intors-au sotiii eară?
Rŏu mê tem, ca sê nu piară !
Ceialaltiti atunci gräiră:

- Cine ştie ce pătirš̀,

Eacă miezul nopţii vine
Şi din ei nu 'ntoarnă nime.

Pintea calul 'si-'l gătea
Si de loc incăleca,
Şi când cainl 'si-1 pornl
Pànă 'n Baia nu-l opri.
Prin cetate când intra
Fluiera si asculta
Doar' de soţii lui va da,
Că ferrtatii-1 cunoştea
Pinteă când le floiera !.
Dară sof̧i na s'arată,
Ci o ceată neaşteptată
De panduri din Baia-mare,
Co era la priveghiare,
Doară Pintea va veni,
Cu ai sei de-a se intâlni,
Când pe Pintea il vĕzuré,
Toti in cale ii stătură.

- Då-te Pinte-acu legat,

Că, de nu, vei fi puşcat
Cu trei fire de grâu sfânt,
Cu plumbute de argint!
-- Ba, zěv, că eu nu m'oi da
Sě ştiu chiar că n'oi scăpa,
Şi mai bine voi muri,

## DIN LUME．

0 nouă putere mare．
In viitorul apropiat o nouă mare putere îşi va face apariţia pe scena lumei：Statele－Unite din America－de－ nord．In Paris acum decurg tratările de pace între representanții Spaniei şi ai Statelor－Unite．Din cercurile diplo－ matice se anunt̆ă，că una dintre stipu－ laţiunile păcei va fi，că pe lânğă insulele vestindice，Spania va ceda Uniunei si insulele Filippine，în schimbul unei în－ semnate sume de bani．La deschiderea congresului Statelor－Unite Mac Kinley va enunta，că Uniunea a luat în stă－ pânire dominatiunea colonială spa－ niolă．Aceasta apoi se va face cunoscut şi puterilor europene，cu adaosul，că Statele－Unite îşi părăsese atitudinea re－ servată de până acum şi voesc a lua parte la deciderea asupra evenimente－ lor universale．

## Cǎlětoria împěratrlui Wilhelm．

Impĕratul Wilhelm și suita au pă－ răsit Ierusalimul şi trecênd prin Beirut， au sosit în 7 l．c．în Damase，punctul final al călĕtoriei．Poporaţiunea a făcut mari ovaţii înalţilor oaspeţi；seara ora－ sul a fost iluminat．

Din Damasc se face întoarcerea spre casă．Ziarul Italie scrie，că pă－ rechea imperială va debarca probabil in Genua si de aici va pleca cu trenul la Berlin．

## Congresul de desarmare

Ziarul Lokalanzeiger din Berlin publică un articol de V．Stead（editorul revistei »Reviev of Revievs＊）sub titlul： Tarul si congresul de desarmare．Stead a fost primit în audientra la Tarul，în Livadia，şi sub influenta acesteia a scris el articolul．

Stead constată，că Tarul e un sin－ cer amic al păcei şi ureşte，întocmai ca tatăl seu，politica re̋sboinică．In nisuin－ tele sale pacinnice，Tarul e spriginit de ministrii sei，cu deosebire de Muravieff， de ministrul de finante Witte sil de mi－ nistrul de rĕsboiu．

Stead spune，că nu se intentionează desarmare în sensul literal al cuvêntu－
lui．Scopul practic este，ca pe terenul pretensiunilor militare sĕ ser facă o pausă．

Intre altele apoi la congres se va desbate si chestia，cum s＇ar putè împerl deca declaratiile repentine de rësboiu， neprecugetate，ca astfel se fie posibilă interventia puterilor neutrale．

## Guvernatorul Cretei．

Gavernator al Cretei va fi denumit principele George．Denumirea se poate considera de fapt implinit．Titlul lui va fi：principele－guvernator al Cretei．Dacä Sultanul se va invol，principele George va merge in Constantinopol pentra a primi firmanul de denumire，in cas contrar nou ${ }^{1}$ guverinator va pleca de－adreptul in portul Suda，unde va fi primit de cătră admi－ rali şi va fi introdus in deregetoria de guvernator．

S？zice，ca Tarul va împlinì dorinţa Sultanului，ca sé staţioneze in Creta o mică garnisoană turcească，ca semn al recunoaştereí stăpâpirei turceşti，cǎci altă putere şi sșa nu－i rěmâne．


Acum sûnt 50 de ani incepênd din 28 Oct．s＇au petrecut următoarele intem－ plări mai insemnate：

Lugoj， 28 Octomvrie．
Cătanele sûnt tot în Lugoj；incătrău vor merge nu se știe．

Călétorii cari vin din Ardeal zic că vre－o 3－4 mii Români armați impreună cu ar－ mata nemțeascǎ vin in jos pe țerrmurii Mu－ réşului．
（Am．Pop．nr，22）．
Zlatna， 29 Octomvrie．
Iancu e incă aici și adună banii și aurul răpit de Români cu ocasiunea catastrofei． Toți aduc bucuros cele luate atunci，după－ce au auzit，că aurul nu e al lui Kossuth，ci al İmpèratului．
（S．B，nr．119）．

Abrud， 29 Octomvrie，
Prefectul 1．Buteanu anunță，că pretu－ tindenea s＇a arborat steagul împěrătesc．Toți Maghiarii sûnt desarmați．Oficianții si alte fa－ milii scăpate din Zlatna stau sub scutul lui． Comunicațiunea între Abrud sii Deva，Arad sị Beius e liberă，curățind lăncerii români drumurile de cetele Maghiarilor．
（S．B．nr．119）．

## Pesta， 29 Octomvrie．

Azi după ameazi au fost sě joare gră－ nițerii români dela Năsěud pentru a 3－a oară， dar＇nu s＇au învoit nici－decât；s＇a făcut pen－ tru ei o formulă de jurămênt mai molcomă， dar＇nici așa n＇au jurat．Mulți au și fugit din casarmă，dintre cari pe 7 deja i－au prins și i－au judecat la 70 de bote pe câte unul．

Comisiunea apěrătoare de țeară a hotă－ rît ca și Pesta sě fie încunjuratǎ cu șanț． Pentru săparea șanțurilor bărbații vor avè 30 cr．arg，muierile 24 cr ．arg．și copiii 15 cr ． arg．la zi，ie＇suctscus nos（Am，Rop．nr．22）．
－ 3310 sts Sibiiu， 30 Octomvrie．
In ședința universităței săsești se enunță， că comitetul național săsesc e de a se privì drept delegatiune a ei，avênd toate autorită－ țile cercuale sě se supună hotărìrilor lui．
（S．B．nr，117）．

## Blaj， 31 Octomvrie．

Sěcuii au ars și jefuit toate comunele între Têrnave și Murès omorînd o multime de Români．Tot așa s＇a întêmplat cu satele de pe Murês dela Oșorheiu până la Alba－ Iulia．In Blaj sûnt adunați o mulțime de Ro－ mâni，cari din causa lipsei de victuale sûnt amenințaţi de foame．Î jurul Aiudului sûnt peste 50 de comune pustiite．Pe drumul dela Cluj la Alba－Iulia zac bärbafi，femei，copíi morti，cu gıamada．Operațiunile militare merg de altă parte foarte încet．De vom mai de－ libera mult，nu mai avem ce mântuì．
（S．B．nr，119）．
Reghinul－săsesc， 2 Noemvrie．
Qraşul în dimineata de azi a fost aprins de doi comercianti，unul Român，altul Sas． A ars tot．（Rap．lui Berzenczei in dietă）．

Baia－mare， 2 Noemvrie．
Taběra Românilor de sub comanda lui Timbul（Dîmbul）a fost atacată și fugărită de Katona．Românii au perdut 68 ficiori ṣi 100 răniți．
（Közlöny nr．151）．


Şi trege acum de moarte．
Dintre voi cin＇mĕ iubeşte，
Cine pe Pintea－＇l jeleşte．
După－ce voiu marl eu
Š－＇mi tundà tot păral meu，
Și＇ntr＇0 zi de sěrbǎtoare
Sě－＇l pană＇n poartă la soare：
Sě－＇l pieptene fetele
Is toate Duminecile，
Si sê－＇I sufle vêntarile
Clea primăverile．

## Trei voinici s＇au şi afla

## Pĕrul de＇i－＇l－au tăiat：

Unu－＇i George Sĕlĕgianul，
Si cu Mitru Ardeleanul，

## Altu－i Ioan Moldovanul

Ăştia pêrul＇i－au tăiat
In poartă 1 －au aşezat，
Că el 侪 se pomenească
In cea teară ungarească，
De Români fie mărit
Şi de Ungari pomenit！

## "Cälindarul Poporuluiu" pe 1899,

Calindarul Ppoporluic pe 1899, a cărui eşire am vestit-0, şi care este cel mai folositor şi mai frumos şi totodatǎ cel mai ieftin tntre călindarele româneşti, este mult lăudat in foile nostre, atât in cele de aici, cât şi in cele din România. (vare Eatã ce scrie s. p. foaia literară Floare albastră din Bucureşti despre acest călindar :

## E anotimpul călindarelor.

In româneste până acum n'a apărut decât acesta, si probabil că el va fi până la sfîrşit cel mai potrivit scopului pe care 'si-l-a propus, dintre toate călindarele cari vor apărè de acum înainte în teară.

Această specialitate de publicistică a ajuns în vremea din urmă un fel de mijloc de speculă. Se pune materia călindaristicã, vre-o câteva anecdote, câteva nuvele si poesii ca vai de lume, şi eată călindarul gata.

Publicatia ,Tipografieik din Sibiiu face o fericită exceptie si merită sé o relevăm. Călindarul Popomilui، e, cut adevèrat, scris pentrue poporul român, e o micй exonică a evenimentelor petre. cute în tĕrile locuite de Români, un modest dar' puternic âmbold de ìmbărbătare la luptă, de ̂̂nflăсӑrare a sentimentului patriotic.

Din cuprinsul literar remarcăm "Rëvasul nostru", cronica miscärei nationale de peste munfi, dela Septemvrie 1897 până la Septemvrie 1898.

Poesiile, anecdotele, nuvelele, tot ce formeazä cuprinsul literar al călindarului, sûnt scrise antr̈'o limbü̆ frumoasă, simplă, eurgětoare, usa cum vorbeşte 申ĕranul vomân.

Redactorii ,,Tribnmei", cari aus redijat compunerea acestui călindar, pot sĕ fie mândri de modesta lor lucrare. In tenui lubor.

Aşa modest cum este ,Cĕlindamul Popomilui" va fi încä unul din puternicile mijloace de educatie nafionalŭ, si ca Români trebue sě ̂̀ncurajŭm tot ce se produce in directia aceasta.

## Zarandul șĭ Munții-Apuseni.

In prul trecut am vestit, că a egit de sub tipar cartea Zarandul si Muntii-Apuseni, serisà de Silvestru Mol Son $_{\text {, }}$ dovan. Cartea e bine primită şi lăudată in foile noastre. Eată ce scrie despre ea Gazeta Transilvaniei:
${ }_{n} \mathrm{Dl}$ Silvestru Moldovan a scos in editura proprie si cu tiparul "Tipografiei", societate pe actiuni in Sibiiu, o foarte pretioasă descriere a Zarandului şi a Munţilor-Apaseni, Lucrarea dlui Silv. Moldovan se extinde pe 303 pagini in $8^{\circ}$, tipar cetet, curat si condensat. Preţul 1 fl. v. a. Pentru România 3 leí. Lucrarea este de 0 deosebita valoare mai ales din punct de vedere topografic special românesc. E scrisă pe basa de experienţă proprie casştigată prin cǎlětoríi şi excursiuni, folosindu-se şi de datele
scrierilor referitoare la munţi, precum şi de impărtăşiri private dela prieteni si cunoscuti ai autoruldi. Dl Silv. Moldovan face prin scrierea sa de faţă on foarte bun serviciu monografiei române dela noi. Rocomandăm scrierea d-sale tuturor iubitorilor nostri de literatura naţională. Limbajul scrierei este fluent si verde romầnesc.

## Un călăret român.

Ilustraţie din „Călindarul Poperului" pe 1899.


De-a dragol \&ě mergi cǎlare Pe caiul en coama mare, Pintenog de trei picioare, Buestras in fuga mare.

## PARTEA ECONOMICÅ.

## Exposifilie din Seneşul-săsesc,

In nrul trecut am facut o descriere scurtă a expositiilor din Sebesul-sadsesc, aranjate de „Reuniunea româna de agricultura din comitatul Sibiiului". Expositia de poame s'a deschis Joi, la 26 Octomvrie, in sala şcoalei decoratå trumos cu flori şi verdeatŭ şi cu păreţii impodobiți cu tăsěturi ssi broderli etc. Deschiderea a fácut-o presidentul D. Comşa prin o frumoasă cuvêntare. Atât la deschidere cât şi in zilele următoare exposiţia a fost cercetată de o mare multime de oameni. Cu deosebire au fost mulți cercetătorii Duminecă, când s'a deschis şi exposiţia de vite si s'au impărțit premiile.

Eată ce ne serie raportorul nostru:
Sebeşul-săsesc, 31 Oct. 1898.
Dum., la 30 Oct. n. c., Sebeşul-săsesc a luat înfăţisare aproape cu desĕ vîrsire românească si ti-se părea cà te afli la tîrg de teara. Publicul mult și ales, ce a alergat aici din apropiere sil din depărtare $\rightarrow$ nu mai stia încotro sě-'si îndrepte privirile, căci in această zi s'a tinut expositia de vite si s'a făcut judecata asupra expositiei de poame.

Mai înainte de a trece la aměnuntele, ce se tin de aceste afaceri, tinf sĕ înșir aci câteva numé a acelora, cari n'au întrelăsat rarul prilej de a vedè de ce capabil este Românul din cercul Sebesului. Din Sibiiu: comitetul central al Řeuniunei române de agricultură« a fost
representat prin presidentul D. Comsa; vicepresidentul Dr. D. P. Barcianu; secretarul Vic. Tordăşianu; cassarul Petru Cioara şi controlorul Emil Verzariu, cari, in societatea profesorului I. Ghibu, a d-şoarelor Maria Cioban, Eugenia Jovescu, Cornelia Ciceiu şi Victoria Joandrea, profesoare la internatul de fetite; a dlui Vasile Dan de Apşa ssi George Adam, candidați de advocați; Stefan Moga, m. franzelor şi doamna; proprietarul Vasile Chirca, econom; a dlui Petru Tincu, funcţionar la »Albina \& şi a juristului Piso, - au sosit de Sâmbătă seara; din Sělişte am remarcat presenṭa d-nei Maria Dr. Maier, věduvă protopopeasă şi a dlui Ioan Chirea, v.not.; din Vinerea a fost faţă dl Nicolae Herlea, înv. şi I. Mihăilă, invveţător şi proprietar; din Cudgir dl invertător Munteanu; din Mercurea dl protopresbiter Ioan Droe, proprietarul Spiridon Fleseriu și notarul emer. Ioan Măcelariu; din Rěhău Gerasim Cărpenişan, notar cu d-na; parochii: Nicolae Cärpenişan și Ioan Floca, cu d-nele preotese; George Gota, primar; parochul Ioan Bena din Pianul-inf; din Lancrăm părintele Isidor Blaga, cu d-na şi notarul Vasile Aldea, din Pianul-superior parochul Simion Ghibu cu d-şarele fiice; dl Ioan Maxim Vulc cu d-na; din Reciu dl Demetriu Munthiu, notar şi alţii mulți.

Incă în orele de dimineaţa şi înainte de a se deschide expositia de vite s'a întrunit juriul expositiei de poame, care a luat următoarele hotărîri : In locul membrilor absentii : dl I. Paraschiv, împedecat prin morb şi a dlui Ioan Bogdan din Săsciori, juriul s'a întregit prin alegerea dlor Dr. D. P. Barcianu şi Petru Ciora; la rugarea secretarului Vietor Tordăşianu, ocupat peste mĕsură cu raportul juriului exposititiei de vite, se numeste în locul seu drept secretar al juriului expositiei de poame dl Ioan Chirca, vicenotar; premii in bani se vor distribuì şi între exponenţii, cari nu sûnt membri ai Reuniunei şi în fine diplome de recunoştinţă vor primì toţi exponentii.

Aceste premerse juriul a luat în deaproape examinare toate poamele, preparatele, obiectele etc., și după o matură chibzuire a aflat sĕ distingă cu primul premiu de 12 coroane pe domnul Ioan Chirca, vicenotar in Sêlişte, care a avut cea mai bogată colectie de mere si pere de soiurile cele mai nobile; cu premiul al 2 -lea de 9 coroane pe dl I. Popescu, proprietar in Sibiel pentru pore şi mere; cu premiul al 3 -lea pe dl Ioan M. Vulc, din Pianul-inferior etc. La grupa mere şi pere s'au distribuit in total $76 \mathrm{co}-$ roane premii între 19 exponenţi; la grupa nuci, alune etc. a fost distins parochul Ioan Ghisa, din Rechita, cu premiul prim de 4 coroane; cu al 2-lea P . Opincariu, proprietar în Sebeşul-săsesc etc. La această grupă s'au împărṭit în total 13 coroane între 6 exponenți; la grupa struguri de vin şi de masă s'au distribuit între 12 exponentii in total 50 coroane, dintre cari primul premiu de 10 coroane 'l-a câstigat dl Petru Opincariu, proprietar in Sebeşul - săsesc, al 2-lea parochul Zev. Muréşan cu 8 cor.; al 3-lea Ioan Bucur, învẽtător în Lancrăm etc. etc.

La grupa vin, vinars etc, s'au di stribuit in total 31 coroane intre 7 exponenti, dintre cari cu primul premiu de 10 coroane a fost distins dl Petru Opincariu, cu al 2 -lea de 7 coroane înv. Vasile Rehovean din Câlnic, cu al 3-lea doamna Elisaveta Morariu din Săsciori etc. La grupa preparate s'au distribuit intre 7 exponenti in total 30 coroane, dintre cari cu premiul prim de 6 cor. a fost distinsă doamna Ana Z. Murĕsan, cu al 2 -lea de 6 coroane doamna Leontina Roman, cu al 3 -lea dl Ioan Chirca, vicenotar în Sëliṣte etc.

In total aşadar's'au distribuit 200 coroane premii între 51 exponenți. Terminând juriul această lucrare a luat hotărîrea, ca distribuirea premiilor în bani si diplome sĕ se facă numai d. a. în sala cea mare a hotelului şi deodată cu distribuirea premiilor intre exponentii expositiei de vite. Totodată la dorinta expresă a locuitorilor, mai ales saşi, din Sebeşul-săsesc juriul a hotărît, ca exposiția de poame sẹ̆ se desfiinteze numa Joi, în 3 Noemvrie n.

La orele 10 a. m. publicul s'a îndreptat spre locul numit $\Rightarrow$ Tîrgul de vitek, unde s'a tinut exposifia de vite, ce avea aspectul unui têrg de vite, bine cercetat. In şedinta juriului, ce a premers examinărei vitelor, s'au intregit locurile vacante din juriu, alegêndu-se ca suplenṭi dl Petru Androne, propr. în S.-săsesc; Mafteiu Opincariu, tot de acolo; Ioan Bucur, înv., Lancrăm; Ioan Floca, paroch, Rĕhău; Savu Cătană, ec., Laz; Vasile Aldea, not,, Lancrăm; Lazar Văisan, econ., Pianul-sup. si George Rehovean, ec., Câlnic, si după toate acestea juriul luând în primire dela comitetul aranjator local lista generală a exponentilor sii a vitelor expuse, a purces la examinarea vitelor.

Nevoind sĕ preocup raportul oficios al juriului mĕ mărginesc pe lângă a constata, că rassa de vite $>$ Pinzgau se bucură de călduroasă îmbrățişare la harnicii nostri economi din Sebeşul-săsesc şi jur, dintre cari sĕ distinge harnicul si înteleptul proprietar dl Petru Opincariu şi Petru Simion Androne, protopresbiterul Sergiu Medean, din Sebe-sul-săsesc ; Ioan Maxim Vulc din Pianulsuperior; Avram Adam din Laz etc. Obositoarea si anevoioasa examinare a vitelor, abia s'a terminat pe la orele 3 d. a., când juriul s'a intrunit în sala hotelului la sLeul de aurs, cu seop de a statorì lista premiatilor.

Intre premiati la locul prim s'a distins dl Petru Opincariu, propr. in Sebeşul-săsesc cu cel mai mare premiu, de 40 cor, pentru taurii de rassa «Pinzgau* curată; in locul al 2-lea dl Petru Sim. Androne cu premiul de 24 cor.

La grupa vaci premiul prim in valoare de 30 cor. 'l-a câstigat Avram Adam, ec. î Lancrăm, al 2 -lea de 20 cor. protopresb. Sergiu Medean, al 3-lea de 12 cor. Dumitru Zbuchea, econ. in Rěhău etc. In această grupă s'au distribuit intre 31 exponenti in total 199 coroane premii. La grupa täurenci, junince premiul prim cu 20 coroane a revenit dlui Ioan M. Vulc, proprietar in Pianul-superior, al 2 -lea cu 15 cor. lui Ioan Chirilă, econom in Lancrăm, al 3-lea cu 12 cor. Anei Olariu, econoamă n Poiana (spre lauda ei fie zis, Ana

Olariu a fost unica exponentă din Poiana) etc. In această grupă s'au im. părtit între 25 exponenti suma de 131 cor, premii. La grupa vifei si vitele s'au distribuit intre 7 exponenti 42 cor, dintre cari premiul I. cu 12 cor. s'a dat înv. Vasile Rehovean din Câlnic, al 2-lea lui Moise Hoca, faur în Sebeşul-săsesc etc. La grupa oi, berbeci şi noatini s'au distribuit intre 5 exponenţi î total 64 cor., dintre cari oierul Vasile Zemora din Sebeşel, a câştigat primul premiu cu 20 cor., al 2-lea Lazar Văişan, econ. în Pianul-sup. cu 15 cor. etc. S'au distribuit în total 500 coroane premii intre 70 exponenti.

Terminată şi această lucrare, membrii comitetelor aranjatoare, a expositiilor, membrii ambelor juríi, exponentii şi publicul adunat - doamne, domnişoare, domni, tĕrani, tĕrance, - s'au întrunit î sala cea spaţioasă a hotelului, unde in fata tuturor, cei vrednici câte o mică rěsplată a ostenelelor lor aveau sě primească.

Presidentul Reuniunei, dl D. Comsa, face o scurtă revistă asupra zilei atât de mănoasă în lucrări, în care toți obositoare lucrare am sěvirşit, oboseală, ce compensată este prin resultatele obtinute. Vorbesste pe larg despre scopul expositiilor şi laudă zelul comitetelor aranjatoare, cari n'au crutat nici timp, nici osteneală, numai ca exposiţile noastre laudă sĕ ne aducă, etc. etc.

După toate acestea secretarul juriului exposiţiei de vite, dl V. Tordăsianu, ceteşte lista celor premiați, cari in fata tuturor îsi primesc premiile statorite; după aceea secretarul juriului expositiel de poame, dl I. Chirca, ceteste lista premiatilor exposiției de poame, cari isi primese premiile in bani si diplome. Surprinzêtor este, că totí cei premiaţi s'au declarat satisfăcuţi cu hotărîrile juriilor, lucru acesta, ce numai ca laudă le poate servì.

In numele Sas-sebesenilor dl Z: Murĕşan tine 'a multumì incă odată comitetului central al Reuniunei agricole, care ocasiune le-a dat a aranja aici exposititile, ear' după d-sa dl preş. Comşa multumind tuturor, declară exposiţiile de închise, cu adausul, că expositía de poame se va desfiinta numai Joi.

Este de prisos sĕ mai amintesc de spre banchetul inevitabil la asemenea ocasiuni si despre toastele tinute.

De încheiere amintesc, că toti au fost multumiṭi cu cele vĕzute şi intre acestia chiar și raportorul d-voastre

De pe Murës.

## Táaiatul viiei.

Tǎiatul viiei se face când a lucetat umblarea sucului, ceea-ce se arată prin picarea frunzelor. Acest timp cade la noi pe la Sâmedru (S. Dumitru), in jumětatea ântaía a lui Noemrrie c. n. sau sfirsitul lui Octomvrie c. v. Inainte de acest termin nu e bine a traia viia, pen-tru-că viţa nefiind deplin coaptă, sufer ochii sau mugurii ş̧i multa rěmâne stearpă.

Cu prilejal taxiatului ar trebul sê se lasă numai viţa de roadă, ear' lemnul
care a dat odată cercul sě se taie din faţa pămêntulai. Totuşi din precaţiune e mai bine ca toamna se se taie numai cercul, lăsând la umerii loi câte un lemn de roadă, pentru-ca in casul, când lemnul, anume lăsat pentru roadă, ar perì până primăvara, sě ne putem ajuta cu aceste 2 viţe lăsate din urmerii, cercului bêtrân. Dacă insě primăvara lemnul cel tiněr de roadă e sănětos, se face cerc, ear' lemnul bětrân cu cele 2 viţe se taie din faţa pămêntului.

Lemnul de roadă, atât cel de doi cât sị cel de un an, e pregătit finca de vara, adeca carătit ş ciontat; acum ${ }^{1}-\mathrm{se}$ mai curătă numai subsuorile.

Tǎiatul viiei se poate face şi primăvara fără nici o scǎdere, dar cercul bêtrân e neapêrat de lipsă sě se taie de cu toamnă, pentra a incuajura greatăţile, ce le-am intimpina avênd de ingropat prea mult lemn.

Toamna se curăţa si ingrijesc răděcinile si butacii viilor, că sé nu aibă teşituri. In locurile rémase goale se trag butaşi. Şi tot de cu toamnă se ingrijesc cei-ce au lipsă de viţa americană pentru replantarea viilor.

## Ingropatal viiei

In patria noastră numai tare ara-re-ori poate ierna vita neacoperita, ci trebue sé se culce toamna la pămênt, pentru-ca sé nu degere. Aceasta se face Indată după tăiat. Culcatul trebue fácut cu grije ca se nu se vatěme viţele. Virful viţelor de roadă trebue sé rémână cam de un lat da palmă neacoperit, pentru a fi in atingere cu aerul ģi in timpul iernei si astfel a fi scutita de orbire şi mucezealã. Pǎmêntul pus peste viţe trebue se fie cu spinare, ca apa sé se poată scurge sil sé nu se adune la vita ingropată.

Ingropatul trebue se se faca pe timp bun, find pamêntal uscat. Ingropatã fiind in pămênt ud, vita putrezeşte și peste tot iernează réu.

Acoperită cu paie viţa iernează bine şi locul se gunoieşte; dar' neaperat de lipsă nu e a pune paie sau turnumeată, deoparte si pentru-că se dă prilej soarecilor si altor animale de a se fncuiba in viie, facendu-i stricảciuni.

Viile plantate pe coaste inspre apos sau mează-noapte, cum sii cele plantate pe ses trebue ingropate şi acoperite mai bine ca cele-ce sûnt inspre mează-zi sau rěsărit, fiind ele mult mai expuse amezelilor şi vênturilor rexci,

La viile de nou sădite, toamna se trage pămênt cu sapa làngà fiecare viţă, ca la cucuruz gio se lasa astfel sé ierneze.

## Prelegeri poporale din economie.

(Urmare si fine).
Tot aşa de rěu stăm si cu industria de casd, care in loc de a da inainte, a inceput a face calea racului: canepa si ınul, precum şi lana ne mai fiind lucrate in aceeaşi měsură, că in vremile trecute, ci inlocuindu-se cu tesexturi de tirg, cu joljuri, cartoane, postav ş. a. Şi pe când economia nu o purtăm astfel, ca se aducă cel mai mare câştig, in acelaşi timp multe năravuri rele s'au incuibat şi altele se incuiba pe nesimtite in popor: petrecerea multora prin cárcíme, jocul de cărţi, risipa pricinuită de lux (mândrie), In parte si ospeţele si pomenele, aşa cum se obicinuese la noi ş. a. multe.

In urma acestora nu cred ca mai poate sta cineva la indoială asupra nenuměratelor lipse, neajunsuri si greşeli in purtarea economiei și cu privire la 0 alta Intocmire a vieţei noastre peste tot.

Nu e inse de ajuns numai a cunoaşte rěul, ci trebue lecuit pânã nu e prea târzía. Ear' lecuirea atâtor rele, dela a căror vindecare atîrnă viitorul şi fericirea noastră, de unde şi cum se se inceapă?

E mai pe sus de ori-ce Indoiala, ca Indreptarea rěului se poate face numai astfel, ca cei mai pricepuți şi mai păţiţi vor porni lupta in contra intunerecului, dând poveţe poporului, cum sě poarte acea luptǎ, dela care inderrett nu se poate da si din care trebue sex ese biruitor.

E aproape timpul, când plugarii impuţineaž̆ lucrurile din câmp, sii când nu-'i imbulzesc prea tare nici lucrurile de pe acasǎ; e aproape timpul iernei, in care plugarul bucuros ar asculta invêţanturi cu privire la imbunătäţirea starrei sale materiale. Dar' dela cine?

Maghiarii au 0 mulţime de inve̛ţători bine pregătiţi in şcoale economice, an reuniuni economice in toate comitatele, au tovăréşii economice fel si fel in multime de comune, au şcoale economice anume pentru fiii plugarilor, an şcoale de repetitie economice cu sutele, au scrieri economice pentru popor si statul fi ajuť pe toate cǎile ca plugarii sě se poatà ridica la 0 stare mai buna, folosind cât mai bine timpul, care e pěcat sě treač neíntrebuinţat. Plugarii maghiari au deci 0 multime de mijloace pentru a se cultiva In timpul iernei.

Şi ce mijloace ne stau noué la indemånă in aceasta privintă? Puţine, tare paţine in asěměnare cu ale lor. Reuniuni economice abia avem In doue comitate, tovふrĕşí economice n'avem nici 10 , cari sé desfăşure o lucrare mai roditoare, şcoale economice anume pentra fiii plugarilor n'avem de loc, şcoale economice de repetitie e, intrebare, avem 5 in toatö regala? Dar pe când atâtea mijloace neapèrat folositoare ne lipsesc, avem si noi scrisori economice indestul de bune, din cari se
pot pregăti, cei-ce datorinţă au de a deschide ochii plugarilor, ca se vaza, cum si de unde are sě le vină mântuirea. Acestia sânt: preotul, învèţătorul, notarul si alti carturari săteni, de cari nu sûntem lipsiti in toate comunele.

Intre cartile aevea potrivite atât pentru prelegětori, cât şi pentru popor numim:

1. "Finerea vitelor ${ }^{4}$ si Irifoiul", de Eugen Brote. 2. "Pràsirea pomelor", de Demetriu Comşa. 3. "Vieritul", de Petru Vancu. 4. ${ }^{2}$ Cartea stuparilor săteni", de Romul Simu. 5. "Legea veterinarä", de inv. Mantean. 6. "Povestiri economice", de Ioan Georgescu. 7. ${ }_{n}$ Economia ruralda", de Stefan Pop. 8. ${ }^{\prime}$ Indreptar practic $\frac{i}{n}$ economia rurala, de I. Baciu şi consoţi. 9. „Comasarile", de Elia Dopp. 10. "Präsirea galiţelor", de N. Albani şi "Foaia Poporului", in care se publică numěr de numěr preţioase indrumări economice fel și fel,

Indeosebi pentru preoţi şi invěţători se recomandă studiarea „Manualului de agricultura raționalä: Agrologia şi Fitotechnia", cum și cefelalte părţi, cari vor aparrè din acest manual, de Dr. George Maior, o carte care trebue sé fie folosită de toţi cărturarii, cari se ocupă cu economia, atât pentru a se lumina inşişi, cât şi pentru a pute lumina pe alţii. La aceste se mai adaug: "Insotivile de credit" (Raiffeisen), de Aurel Brote; ${ }^{\prime}$ Insof $i$ rile de cumpètare", de Garriil Aluaş, Statutele „Tovèrassiilor agricole ${ }^{u}$ și Statutele „Insoţivilor de credit (Ruiffeisen).

Cu ajutorul acestor cărţi conducêtorii poporului sătean pot face foarte mult spor intru inaintarea spre bunăstare a poporului, intocmind prelegeri in Dumineci şi sěrbători, deasemenea in serile lungi de iarnă, cetindu-le şi explicându-le, cum şi dând prilej celor-ce ştiu ceti ca inşişi sě le ceteasca, faceênd intrebuinţare de sfaturile inţelepte, ce ele conţin.

In ce priveşte procurarea lor, e ticăloasa şi nevrednica de darul lui D-zeu acea comună, care nu afla chip şi fel de a le cumpěra pe seama bibliotecei şcolastice san parochiale.

Iubiţi cǎrturari dela sate, cari vě doriti binele vostru si al neamului, nu Intârziaţi de cu bun timp a vé inţelege voi intre voi despre modul cum e se urmati, pentru-ca poporul sé nu mai rexmână si pe mai departe in intanerecul si neştiinta celor mai arzêtoare trebuințe a le sale.

Luaţi pilda dela alte neamuri! Grijitii sé nu ne copleşească lipsele şi nevoile! Luminaţi poporul prin prelegeri economice In timpul iernei şi cu chipul acesta i -ati facut in imprejurările de azi cel mai mare bine.

Durata hemeiului.
Pomii trăesc zeci de ani; asemenea şi viţa de viie. Luţerna inca se tine mai mulţi aui pe același loc. Grâal trăeşte numai un an, cel de primǎvara si cucuruzul namai câteva luni.

Intre plantele cari au o durata mai mare, 0 vieaţa mai lungã, se numerà şi hemeiul. El trǎeşte dela $12-15$ ani pe acelaşi loc. Nu insé toate viţele sunt intr'o potriva de bune şi roditoare. Viţele de soiu bărbătesc, ce s'ar fi intêmplat se sǎdim, nu fac flori şi rěmân sterpe; deci ele sûnt de a se inlocui cu altele de gen temeiesc. Mai târzíu o parte din viţe se uscà. Pe aceste unii cultivǎtori le inlocuesc cu altele, intinerind cu chipul acesta neintrerupt hemeinl; dar modul acesta de culturá nu este cel mai de recomandat, şi de ar fi pămêntul cât de roditor.

Mai bine e, ca atunci când hemeiul incepe a da inděrět şi a se usca cuiburi mai multe, in locul lor sé se pună curechin, cartofi, napi s. a.; ear' goliştile devenind tot mai mari, hemeiul se scoate şi se seaměň̆ alte plante, cari se aduč mai mult folos, de cum ar aduce el in anii din urmă.

Intre plantele, cari trebue sě urmeze hemeinlui, se numěră: cucuruzul, cartofii (crumpeıele), napii, luţerna s. a., adeca plantele de sǎpat si de nutreţ. Cu prilejul săpatului se taie tot hemeinl, care ar fi sé mai rěsară; asemenea se intêmplă și când cu cosirea luternei. In modul acesta hemeiului nu 'i-se da de loc rěgaz de a trăl şi el trebue se se uşte. După-ce timp de 5-6 ani pămêntul a fost cultivat s. p. cu luţernă, se curăţeşte şi desfunď din nou, culti-vându-se earăşi cu hemeiu.
9immornen irrstria

## Cultura intensivă.

Cum pǎmêntul se lucrează s. p. in România nu se poate zice, ca e supus la o cultura intensiva. Acolo unde cucuruzul se sapă numai odată si unde locului nu i-se dă nici-când ganoiu, nu poate fi nici vorbă despre 0 astfel de cultura. Nici la noi in Ardeal nu se cultiva pámêntul in mod intensiv. Cultura intensivă este numai acolo, unde pămêntul se lucreaza la o afunzime mult mai mare ca Is noi, ganoindu-se in toată regula, si introducênd rotatiunea in economie ş. a.

Sûnt ţeri unde e mult mai rece ca la noi, fiind tare spre meaza-noapte sii totuşi producţinnea sau roadele sûnt mai mari ca in teara nosastra, s. p. In Anglia hectarul de paxmênt dar in calcul de mijloc ceva mai bine de 24 hle de grân, in Těrile-de-jos 22 hl ., in Germania $18 \frac{1}{2}$ hl. in Francia 141/s, tearaj noastra 14 hl., România, cu pămêntul ei ca in Canasn, numai 12 hl . Ce deosebire asa-
dară intre roadele, ce pămêtul le aduce intr'o tearà si alta. In Anglis de douěori mai multe roade ca in România și mai de doné-ori mai multe ca in teara noastră, unde este un pămênt şi o climă mult mai potrivite pentru grâu.

Aceastä deosebire uimitoare in producținne o pricinueste lucrarea intensivă a pămêntului. Noi sântem incă departe de acel timp, când vom şti da cultura recerută påmêntulni, când sị la noi hectarul va da atâta cât dà in alte têri. Este deci neapěrat de lipsă ca plugarii sě invete a lucra in mod mai raţional pămêntul, că numai in chipul acesta, munca li-se va resplătı mai bine şi de pe acelaşi loc vor pute trăl oameni indoit sị intreit mai multi.

Din traista eu poveţele.

## (uijmul - Rĕspunsuri. -

Abonentului $A$. C. in A. Ne intrebati: cari plugari sant mai bone, cele de Rieger san celè do Török? Plugal de săpat, de grămĕdit, precum sí maṣina de sêmĕnat potu-se purta si numai ca an cal?

Sant bune si unal si altol din aceste pluguri. Intre cele mai câlduros recomandate ineě şi de Dr. George Mutor in "Agrologia" az este cel al lai Rieger.
Slogul de sĕpat, grămădit sil maşina de sưnuěnat se pot parta sii numai cu un cal bun; dar' intrebarea e cat? in interesul plogarului nu poate fi sè'sí puuă animalele la poveri prea mari, istovindu-le. Neavênd un plugar modra हê prindă 2 cai, se poate intovárĕsil cu altul. Lacru de căpetenie este a face ispravã cât mai bunằ, crutand totodată si animaters.

## Sfaturi economice.

## Sǎlată timpurie

Una dintre legamele, cari pot ierna afarà in liber si cari primãvara se pot intrebuinta mai de timpurív, este sǎlata. In zilele aceste frumoase de toamna se poate săpa un strat sau doué, greblân-du-se si sadindu-se sâlatã, care in curênd se prinde. Neavênd cineva salata de sâdit, poate sê cumpere de cápǐza cruceri.. L\& oraş, onde oamenii se indeletnicesc mai inadins cu grådinăritul, asttel de sǎlatã se capêtà acum cât de multâ. Din astfel de rêsad se face sallata timpuríe cu căpaţinå, care primåvara prinde atât de bine.

Sěmènarea sîmburilor de pomi. - Cine n’a sermernat popomi in decursul lui Octomvrie poate हैĕměna şi in luna

A1 Dupǎ-cum am scris şi alť̌-dată, , mai antâiu trebue săpat măcar un loc de un metru in lâţime şi 4 in lungime.

Afunzimea sǎpăturei se fie cât ajunge un arşeu bun. După săpat, locul se greblează şi se arunca sîmburii, astupându-se cu grebla. Daca ei vor fi acoperiţi ca de un lat de deget cu pămênt $e$ numai bine. Mai cu cale $e$ inse a se face brezduţe de-alungul stratului, pentru-că cu chipul acesta se vin aşezaţi rind, sci se pot plivì şi sǎpa mai uşor. Sěměnaţi şi acoperiţi fiind simburij, locul se indeasă bătêndu-se cu dosul unei lopeţi san al unui arşeu. $O$ pătură subtirică de gunoiu putred pe deasupra prinde bine. Pentru-ca símburii sé nu fie rícǎiti de gaini sau rimaţi de porci, stratul trebue sé fie intr'un loc inchis si puse peste el nişte găteje sau mărăcini.

Invětătorii cu deosebire sě nu amine facerea acestui lucru bun. Poame sânt destule si prin urmare nici símburii nu lipsesc.

## Vin mucezit.

In ns?zětoarea seteanului "aflăm următoral sfat:

Dacă vre-unui sătean 'i-s mucezit vinul, nu-'i mazi rěmâne altceva de făcut decât sě--1 facă rachiu, eată un mijloc uşor:

Puneţi sí bateţi 100 grame fainǎ de mustar là 10 decalitri de vin muced, pentru fiecare zece decalitri câte 100 grame fǎină li vą lua ori-ce miros şi vinul se va face bun.
Dupå o revistă Franceză. Ioan Pëtrăşcoiu.
inv. - Schela.

## Din vieața animalelor.

$$
\begin{aligned}
& \text { - Maimutele si focul - } \\
& \text { Boffon, in invetat naturalist, isto- }
\end{aligned}
$$ riseşte că umblând prin teara maimuţelor cu mai mulţi călettori, a băgat de seamă ca maimutele s'au adunat in jurul focului, pe care ill lăsaseră aprins si se incàlzeau la el.

Un invêtat francez amblând prin insula Sumatra a vězut o ceată de maimuţe cari mâncau in jurul unui foc. Ceata o formau trei famili de maimutye. Era intre ele o femeie bêtrână, care se vedea că a trecut prin multe nêcazuri. Sinul drept ii lipsea şi cu ani de zile inainte primise o rană grea là genunchiul stāng, din care causü schiopăta. Invêtatului ${ }^{\text {in-a }}$ bătut la ochi, ca maimuţele tinere seamênă foarte mult $\mathrm{cu}^{\ominus}$ bǎieţii de 12-13 ani. Privind ceata, deodată observă că maimuţele au pus bucâţi de lemn pe foc, insě cu boare-care temere sii asvirlindu-le pe jăratec din o deparr-i tare de 20 paşi. După aceasta se apropiară cu mare grije de focul aprins, inntocmai ca omul primitiv (sélbatic), care vedea in foc o zeitate.

## Stiri economice.

- nouă insectă (goangă) care aduce stricüciune villor a fost descoperită de dl Agnely, tnvêtător in Totët da Venill, aproape de Nizze. Ea se numeste „Gribouri", "Oumolphe" san "Ecrivani", si se hrăneşte cu fruoze, pe cari lasă pete grase ca sil filosera. Ea lasă urme sii pe coaje, dar' mai alies pe frunzele [de jos ale vitẹi. $\mathrm{Dl}^{\prime}$ Agnely a gásit mijlocul prin care se poată fil pustiitã această stricăciossă insectă.

Mijloctal acesta e foarte simpla, răci n'svem alta de făcut, decât sĕ schimbăm pămêntul din jural vietei ĝ̣i :九̆ intrebuintăm O soloțiuae (amestecătură) de pucioasă.

Noua cale ferată, ce se face futre Sepsi-San-Georgiu sil Feldioara, va costa un milion gi 200.000 fll Zidirea ei, după-cum se crede, se va inceppe fincă in lana viitoare.
${ }^{1}$ Gräniterul", noua bance din Dobra (comit. Hanedoarsi) s'a deschis. In 30 Oct. a. c. s'a finut adunärea de constituire ssi s'au ales: de preşedinte al institutului domnul Sebastian Olariu, director executiv dl Adam Leşnican, ear' membri to directiene domnii Dr. Laurentiu Petric, Iosif Petrovicii, Iosif Criste, Simeon Dragomir, Toma Hanfs, Dr. Ioan Popovici, Nicolae H rbsi si Ioan Petrovicia. In comitetul de supraveghere d-nii Aurel Popescu, George Popovici, George Opraa, Aron Muntean si Nicolae Gostae.

Bancă românească în Suceava. Românii din Bucovipa au inceput a se mişea şi pe terenul economic. Astfel s'a pornit si la ei o strǎuinţă de-a infiinta bănci româneşti. Din Sucesva se anuntă că fruntaşii de acolo an hotărlt sé intemeieze in acel oraş un institut de credit sii economí, care se va deschide a. c.

Ril Starea agriculturet. Scirile ce au sosit din toate pǎrtile ferrei la sfirsitul lunei trecute span despre starea sgriculturei următoarele:

In luns trecată aproape in toate parrtile au fost ploi, așa cǎ serménstul grâului de toamnă s'a putut face la vremea potrivită si acum s si incol it frumos. Soarecii si insectele (goangele, numai in părtile de sus ale terrei au făcut mici pagube. Scoaterea napilor 's'a fácut sil a dat roadă banişoarăşi in unele pǎrți foarte bunğ. Culesul feucurazulai facă s'a făcut. Roads culesului in multe părti a fost bunge, dar' peste tot socotita abia a fost mijlocíe. Strugarii au fost putini, dar' câti an fost an dat un vin foarte bun. Nutret inca este de ajuns.

Subscrierile pentru ânsoţireacentrală de credit agricol, despre care am scris şi mai nainte, nu se inmulțese pe lângă toate sfortàrile şi terorismul, ce-'l foloseşte guvernul. La tot casul e caracteristic faptul, că dintre ilustri nostri ministri numai singar ministrul de agricultură Darányi a'a incumetat a subscrie cuote la insotirea centrală in valoare de 2500 fl .

Ceialalti membri ai cabinetului in frunte cu Bánffy n'au sabscris nici o singurá cuotă. Se vede că si ei au mare incredere in proprial lor fext. Popoare I luaṭi pildă dela ministrii förei, care de sigur sant atât de diplomati, ca se stie pentru-ce nu se imbulzesc pentru-ca-sê subscrie cuote la insotirea centrală de credit din Budapesta.

## CRONICA.

Asociatiunea in Bănat. "Asociatiunea" ia o intindere tot mai imbucurătoare sil in partçile bănăţene. Astfel la Timisoara an fost convocaţi membrii ${ }_{n}$ Asociatiunei ${ }^{\text {a }}$ la adunarea de constituire, pe 6 Noemvie c.

In Oravita s'a constituit in $290^{\circ} \mathrm{ct}$. B . un nou desperrţmênt ol "Asocistianei". S’au inscris 60 membri, sutre cari patru membri fundstori, anume: N. Stoian. notar in Răcăģdia, loan Petrovici, preot in Ciclova-română, Ioan Roşu sil Iosif Tämăsel, ambii preoṭi in Vrenio. Toṭi yatru au depus taxa de cate 200 fl .

Membri pe vieată, cu câte 100 fl. s'au inseris 6 domni, intre cari: Alexandru Popovici, protopresbiter in Oraviţa, Mina Nemoian, notar in Ciuchici, 1. Panciovan, preot in Jertof şi Petru Mioc, notar in Mercina.

Comitetul despărţĕmêntului s'a constituit atênd in frunte pe harnicul edvocat din Oravita Thie Trä̈lă.

Ingăduinţă - ungurească. Gavernul si ziarele maghiare se laudă mult cu ingăduinttela ce le fac ei tøranilor când acestia sjong in lipsă mare. Cu deosebire la facassasrile dărilor span domniile lor că saot foarte blanzi şi tin sesmă de imprejurări, „pentru-că noi nu voim ruina poporalui", zic cu mult pathos de părintească ingrijire.

Eată laso o pildă contrară:
Din Szegzard se vesteşte, cã in comisia administrativă s'a adus hotărfrea ca sè facă rĕspunzĕtori pe notarii si primarii din vre-o 8 comune, pentra-că n'an incabsat toste dările. Dacă in 15 zile nu vor fncassa dela popor toate restantele de daro, in fiecare comună se vor trimite executori de stat, care vor incasga darea cu ajutorul bsionetelor gendarmeressti.

0 fi sii aceasta ingăduintă - dar' la tot casul numai ungurească.

Zdje. In Rican (Boemia) s'a tinat controla cu reservistii, când earăq̣i mai mulṭi reservişti au rèspuns la strigarea numelui in limba cehă: zdje (aici). Oficerul a respins acest cuvênt, la ceea-ce a luat cuvêntul deputatol dietei provinciale Bartak, care era de faṭă sii a declarat, că procederes oficeralui e nedreaptă. Mai târzía Bartak a părăsit localul de controlă, dar' din aşe s'a adresat reserviştilor eu cavintele:

- Cetăteni! Rĕspundeți la strigare in limba cehă, de oare-ce noi sûntem Cehi si Cehi voim sé rermanem!

Arsč cu petroleu. Din Făgăraş ni-se vesteşte o groaznică nenorocire, căreia ii-a picat jertfă servitoarea pretoralui din Predeal Dr. Herell. Servitoares anume umplea 0 lampă eu petroleu şi fica pretoralai tinea o lumină aprinsă. Din nebăgare de seamă servitosrea a apropiat vasul cu petrolen de lumina ce ardea. Le moment petroleul a luat foc sii a cuprins in flacări pe nefericita servitoare, care spăriată a fugit in carte. Când cei adunați in jurul ei an voit sĕ o libereze de haine, era atât de arsă, fncât a doua zi a murit in spital. Fiica pretorului a scăpat cu cateva rane mai mici.

Postăriţă conştiențioasă. Ls un oficin postal din sudal Franciei s'au Imbolnăvit pe neaşteptate doi diregertori si toată munca oficiossă a rěmas pe capul bietulai sef. Sotia sefului dapă-ce câteva zile as aşteptat cu pa-
cientain sosirea sotului seu inbit la pranz, intr'o zi 'si-a perdut răbdarea si a mers in diregötorie sě aflo causa nesufrritei aşteptări - chiar la prânz. Ajungênd la oficiu abia a ințeles causa intârzierei si indată 'si-n uitat şi de prânz şi do sof şi s'a aşezat lângă un tinĕr funcționar, ca sê'i sjute sĕ isprǎvească odată restanta de lucru. Sotul 8'a bucurat mnlt de această laudabilă sirgaint̆ă a nevestei sale ṣi Indată-ce a observat că soṭia lui a isprǎvit Iucral inceput, $\mathrm{i}-\mathrm{a}$ predat un mormaa de scrisori si de cărti de corespondentáa ca se le impartă sí é le stampilezo. Dapă vre-o douě cissuri seful in credinṭă că iubita lai sotie a isprăvit lucrul ce 'i-s incredinṭat, s'a apropiat de es sě o invite la prânz. Mare 'i-s fo st mirarea, când a vêzut, că sotia lui abia \& isprăvit cu câteva cărti postale. A rěmas insĕ incremenit de wirare când a observat, că sotia Jui în eredinţa, că asta e acum datorinţa ei, s'a apacat sii a cetit fiecare carta postala nu din curiositate $\rightarrow$ precum ar crede cineva - fără ca sĕ indrepte şi sê coreagă greselile ortografice sii gramaticale ce le-s aflat io textul cărtilor postale.

Goană contra unui hoţ în Roma. Ds curênd un hot indrăznet a jafuit pe princess de Southeriand. Politia din Paris a aflat că hoful 'sil-a luat calea spre Italia. Seful poliţiei din Paris, Cochefert, nefnerezênda-se in istetimea oamenilor sei, a plecat iasuşi in Italia insotit de cấriva destoinici detectivi (poliţişti secreţi), cs se prindă pe hof̣. De mai multe-ori Cachefort a sii dat peste urma hotului, dar' cu toate aceste na 'i-a succes sě-'l prindă. Aflâad că hoţul s'a indreptat spre Roma, Cochefert 'i-a essit inainte si 'l-a aşteptat la gara din Roma. Rafinatul hot a simțit ce 'i-se pregăteşte şi indată 'si-a plăsmuit un plan bun.

Frumos si liniştit s'a dat jos din tren si s'a urcat apoi in omnibusul uuai hotel. Seful politiei şi oamenii lni pe alt dram au mers in galopul cailor se fie la poarta hotelului când va ajunge acolo omnibusul cu hoṭul. Acesta insè pe drumul până la hotel a părăsit omnibusul si reintorcêndu-se la gară a plecat ca trenni cel dintâia, ce era gata de plecare şi 'sii-a perdut urma. Dl Cochefert a rĕmas inmărmurit când a vězut omnibusul - fără mult aşteptatul oaspe. Astfell păcàlit, seful politiei din Paris incă n'a lăsat lucrul intru atât. Sị el a luat trenul cel dintâiu, ca sê urmărească pe hoţul rafinat. In chipul acesta d) Cochefert va călĕtori Italia intreagă pe cheltuiala statului francez.

Placatele lui Don Carlos. Parisul poate fi mândru de sensaţia ce o are. Un pretendent la tronal Franciei se instiinţează prin - placate afişate pe la colṭuri de stràzi. Acest afişat" pretendent este vestitul Don Carlos de Bourbon-Anjou, duce de Madrid, care vesteşte parisienilor şi lumei intregi, că el ca singural coboritor al lui Ludovic XVI. este unicul pretendent adeverrat la tronul Franciei.

Luccheni şi apĕrătorul seu. Dapă multă chibzuire in fine omoritoral impěră-tesei-Regine Elisabeta a primit ca aperrător pe advocatul Moriand, pe care ineredinţarea tribunalulai '1-a silit la luarea acestei neplăcute sarcini.

Laccheni necontenit declară, că el deja de mult timp a plăsmuit atentatul siírespinge cu incăpăținare ori-ce imprejurare uşurătoare. Zice apoi, că el n'a avut cunoştinṭă despre faptul, că in cantonul Genevei nu este osânda
la moarte și de mii de ori repetează, că ştrangularea 'i-ar fi mai plăcută ca inchisoarea pe vieată.

Acum un singur lacru fi dă de gând lai Luccheni sii anume, compunerea vorbirei ce o va, tinè la pertractare, despre anarchism. Pertrsctares va dura cel puţin doué zile, pentru-că sunt deja inştiinţati vre-o 30 de martori contra lai Luccheni.

Coтипй pustititŭ. So scrie, că in comuna Uppony din comitatul Borsod a isbucnit zilele trecute un groaznic foc. Partea cea mai mare a locuitorilor erau dosi departe la rugă si astfel puţinii ce su rămas pe acasă n’sa putut impedeca lăfirea foculai pustiitor. Intreagă comuna a fost nimicită de furia flacǎrilor. Locuitorii s'au adăpostit acum in satele vecine, ca sě-'şi câştige baremi locuinţe e pentru vremea câpd inghețul va paşte pămêntul.
10.000 mărce mâncate de un câne. Seful unei casse de bani din Berlin a fndurat - ne mai pomenită perdere. Pe când era ocupat cu revidarea cassei, cineva fl chemà afarà pentru câteve momente. CÅnole rèminênd singur sărl pe masa de scris, mirosà fu dreapta şi in stanga, până dete cu botul de un pachat cu bacnote germane in valoare de 10000 mărci. Crezênd că e ceva gustos de mâncare incerù̀ a roide la bancnote. Când şeful se reintoarse in odaie, abia cateva bucăţi putù sê rcoată din gura calnelui, celelalte toate le-a fost inghitit.

Se caută un călĕu. In ziarele din Nezw-York a apărut de curênd armătoral anunṭ: „Un stat din America-sudică Ị̧i caută un căľ̌n. Salarul anual e 300 de dolari. Ofertele fnsotite de fotografie sề se trimită la administratia ziarului".

Multi au cugetat, că cineva a fácut o glamă, dar' in urm ̌ un advocat de renume din NewYork a declarat, că el a trimis la ziare anuntul, din incredintarea gavernalui unei republice sud-smericane.

La ziare au sosit mai multe oferte, fnsofite unele de scrisori haz'ii.

En sant omul ce-'l cauti - scrie unal. Cearcă sì vei vedè : squnt de meserie măcelar.

Altul zice: Pentru 300 de dolari fmpuşe sau sugrum pe ori-si-cine. Dar' a tăia
 China sil Maroc şi m'am scârbit de ele.

Al treilea se recomandǎ astfel: Am percars intresgă America, am luat parte la multe aveutnri, am fost corespondent de ziare, agent şi mai târzía detectiv (politist secret).

Roehti moderne. Fie cineva orl-cat de nefmpăcat daşman al modei, dacă este candidat de fusurătoare de sigur că va primì cu bucarie moda dapă care se fac rochitile d-poarelor din Bretagne ( ${ }^{\circ} \mathrm{a}$ Francis). Anume d-şonrele de acolo la anumite sĕrbători poartă rochii roşii cu galoane (sinoare) albe şi galbine. Fiecare galon alb tiseamnă 100 franci, ear cel galbin 1000 franci. Fiecare fată (şi aseaž̆ pe rochie atattea galoane albe san galbine cate sute sau mii de franci are ca - zestre. In Bretagne dar' nu e lipsă sě umble candidatal de Insurătoare 7 sate si 7 oraşe pană află zestrea fetei pe care vrea sě o pef̧ascã.

## Caravanä inecatä. 0 mare neno-

 rocire s'a intemplat zilele acestea in apropiere de Salonic (In Tarcia), pe malul riului Zalliko. $O$ caravană de mai mulfi oameni tnoptand pe drum sil find noaptea furtunoasă, s'à adăpostit in corturí, langă ria. In armamni torent de ploaie, apa a esit din alvie si a năpădit in corturi. S'au inecat 45 de oameni ș̣i caii ş夂i alte vite ale caravanei.

Examene de notari. La examenul de notari, tinut în 4 Noemvrie st. n. în sala comitatului nostru, s'au supus următorii Români: Iacob Manuil, teol. abs. din Fofeldea; Octavian Berghesan, not. subst. Aciliu; Alexandru Neagoe, oficial la dir. finant.; George Seulean, not. subst. Pianul-de-sus; Vasile Crişan, cancelist la pretura din Sělişte si Aurel Hătăgan, not. subst. în Sibiel; acest din urmă numai din statutele comitatului. Toţi candidaţii au reuşit la examen, doi cu unanimitate, ceialalţi cu majoritate de voturi.


#### Abstract

Alegerile municipale in comitatul Alba-inferioară se vor face in 15 Noemvrie n. şi anume în oraşul Abrud se vor alege 6 membri, la Alba-Iulia 12, la Aiud 10, la Ocna - Sibiiului 9, in cercul Vinţul-inf. 7, în cercul Blaj (preşedintele I. M. Moldovan) 7, în cercul Bărăbanṭ 6, in al Ighiului 6, in al Uioarei 8 , în al Vingardului 12, în al Aiudului 7 şi în al Zlatnei 5.


Viriliştii români din comitatul AI-bei-inferioare pe anul 1899 sûnt următorii: Dr. V. Mihályi, metropolit Blaj; Ioan Cirlea, proprietar Alba-Iulia; I. M. Moldovan, prepos. Blaj; Alex. Filip, advocat Abrud; Dr. Emil F. Negrut, medic Blaj; Petru Paul junior, proprietar Zlatna; Francisc Botan, paroch gr.-cat. Bărăbanţ; Mihaiu Cirlea, notar public Abrud; Dr. Aug. Dumitrean, medic Budapesta; Victor Baritiu, notar Bucium; Basiliu Turcu, proprietar Blaj; Const. Colbazi, proprietar Spring; Iosif Muntean, proprietar Bărăbant; Ludovic Andreiu, notar Totoiu; Rubin Patita, advocat Alba-Iulia; Dr. Alex. Pop, medic Blaj; Ioan Dregan, proprietar RoşiaAbrud; Nicolau Trifan, proprietar Roșia; Iuliu Moldovan, învêtător Totoiu; Petru Fizeşan, proprietar Abrud; Moise Metes, notar Bucerdea-vin.; Ioan Rusah, proprietar Mesentea; Ioan Maior, paroch gr.-cat. Rosia; George Vancea, proprietar Blaj; George Ivascu, neguţĕtor Abrud; Vasile Orăşan, paroch gr.-ort. Sân-Iacob; Efrem Ratiu, proprietar Teius ; Dr. Laurian Pop, advocat Abrud; Silv. Nestor, profesor Blaj; George Bocăniciu, neguţêtor Rosia; Nicolau Mihăltan, proprietar Ohaba; Ioan Coser, advocat Alba-Iulia.

Necrolog. Prímim următoarele anunţuri funebrale: Adâne întristaţii fii George, Elena ssi Dumitru. precum şi Maria G. Imbēruş ca soră, aduc, cu inima înfrântă de durere, la cunoştinta tuturor rudeniilor, amicilor şi cunoscuţilor, că iubita lor mamă, respective soră věd. Eva Poponea $n$. Tërian, după îndelungate şigrele suferinte, fiind împărtăşită cu sfintelc taine, 'si-a dat nobilul seu suflet in mânile Creatorului, Luni, in 7 Noemvrie st. n., la 7 ore dimineata, în etate de 53 ani. Rĕmăşi̧̧ele pămênteşti ale scumpei defuncte se vor depune spre vecĭnică odihnă Mercuri, în 9 Neemvriest. n., la 2 ore d. a., în cimiterul gr.or. din suburbiul Iosefin. Sibiiu, 7 Noemvrie n. 1898. Fie-'i těrîna usoară !

- Subscrisii cu inima frântă de durere aduc la cunostinta tuturor rudeniilor, prietenilor si cunoscuţior, că iubita lor fiică, sotie, mamă, soră, cumnată şi mătụ̧̄̆ Vateria Socol născută

Stoica, astăzi Luni, la 11 ore a. m. in anul al ${ }^{3} 0$-lea al etătei si în anul al 10-lea al fericitei sale căsătorî, după un morb îndelungat, impărtăşită fiind cu sf. sacramente ale muribunzilor, a adurmit în Domnul. Rěmăşi̧ele pămênteşti ale scumpei defuncte se vor aşeza spre vecinnica odihnă Mercuri, îu 9 Octomvrie a. c., la orele $10 \mathrm{a} . \mathrm{m}$., în cimiterul gr.-cat. din loc. Fie-'i tĕrîna uşoară şi memoria binecuvềntată. Cianulmare, 7 Noemvrie 1898. Iuliu Socol, cooperator gr.-cat., ea sot; Silviu, Emilia, Octavian si Olivia, ca fii; Petru Stoica, preot gr.-cat. şi Maria, ca părinţi; Victor, Laura, Vietoria şi Aurel, ca fraţi; Dr. Ioan Raţiu şi soţia şi fiicele, ca unchiu, mătuşă şi vère ; Nicolau Rațiu, preot ca vĕr; George Pop, notar şi sotia Susana şi fii Emiliu, Aurelia şi Mariţa; Ioan Suciu şi soţia Aniea; Octavian Socol, locotenent, Teodor Braica, Lucreţia Socan măritată Stoica şi fiii Georgina, Emil si Elena; Alexandru Socol, proprietar şi sotia Mariṭi ssi fiii Aurel, Victoria, Octavian şi Marita; Ioar Socol, subjude reg. î pensiune şi sotia Agneta si fiii Aurel şi Cornelia Socol măr. Henzel, ca cumnaţi, cumnate şi nepoţi.

Vieață îndelungată. Din Réşinari ni-se împărtăşeşte, că în zilele trecute a rĕposat acolo fruntaşul těran Bucur Mitrea în vîrstă de 108 ani. Nestorul ţĕran a avut o frumoasă înmormêntare.

Păduri in flacări. Din Caransebes ni-se scrie, că extinsele păduri ale comunitătei de avere din Caransebes au fost in flacări mai multe zile. Câteva mile de pădure au ars total. Pagubele sûnt foarte mari.

Din Sělagiu ni-se scrie: Pentru sĕrbarea cu solemnitate a iubileului de 25 de ani a reverendisimului domn Alimpiu Barboloviciu, ea vicar al Sĕlagiului, s'a statorit ziua de 26 Nov. (8 Decemvrie), care e și ziua onomastică a încărunţitului bărbat.

Comitetul coustătător din protopopii Ioan P. Papiriu şi Gavriil Vaida, sp. d. Andreiu Cosma, director la »Silvania«, Dr. Ioan Nechita și Vasilie Pop, advocați, on. Alexandru Sima, preot, Vasilie Oltean şi Alexiu Fedorca, învěţători, au statorit un program frumos.

Se aşteaptă deci, ca m. o. d. protopopi, preoţimea, învětătorii, inteligenta și poporul romàn gr.-cat. din Sëlagiu, cu o inimă şi un suflet sĕ năzuiască a participa la serrbarea iubilară a venerabilului şi mult meritatului vicar, ale cărui ostenele, laboriositate și zel parintesc aduse pe altarul religiunei sii națiunei române din Sělagiu în timp de 25 de ani, cu nimic nu se pot rěsplăti decât cu stima, venerațiunea și felicitările ce sûnt a 'i-se aduce în ziua iubilară.

Unul din comitet.

Anarchiştii din Alexandria. In sěptĕmâna trecută - cum am anunțat deja - politia din Alexandria a deţinut 10 anarchişti bănuiţi cu plănuirea unui atentat în contra împĕratuiui german. Cu toate-că la început mulţi n'au dat nici o importanţă acestui a tentat, 1 acum se vesteşte din Alexandria, că din cercetările făcute s'a constatat, că atentatul dacă îl puteau sěvîrşì ar fi fóst din cale afară periculos. Din fericire însĕ politia a descoperit la timp mârşãvul plan, mulţumită vice-consulului italian Burvese, care cu ocasia pertractărei lăsămêntului unui decedat anarchist a dat peste o întreagă archivă anarchistă.

Din scrisorile aflate s'au putut sciricì numele mai multor anarchişti, precum și planul de a folosì ocasia sosirei lui Wilhelm în Alexandria şi astfel poliţia, fiind avisată despre aceste a urmărit cu atentiune mişcările anarchiștilor. Cele douĕ bombe aflate s'au constatat ca foarte periculoase.

Anarchiştii deţinuţi nu au fasionat încă absolut nimic şi aşa nu se poate nimic dovedì în contra lor. Toţi declară însĕ că sûnt anarchiști şi juraţi duşmani ai societăţei actuale. E caracteristic, că deşì sûnt închişi fiecare în celule separate, toţi declară uniform. Aşa mai zilele trecute li-s'a împărtăşit, că dacă cer li-se dau matraţe pentru durmit. Toți au declarat că nu primesc nimic dela urgisita societate a cetătenilor și astfel şi acum toți dorm pe pămêntul gol.

In ultimele zile poliția din Alexandria a deţinut și pe cunoscutul anarchist Petru Karai, care a sosit acolo din Firenza ca sĕ dee ajutor »sotilor de principiu«. La el s'au aflat multe scrisori dela diferiţi anarchişti.

Mausoleul lui Bismarck. Din Friedrichsruhe se telegrafează, că cripfa lui Bismarck in curênd va fi gata. Osĕmintele marelui cancelar se vor aşeza în acest mausoleu Duminecă, la 27 Noemvrie. Studenții germani vor trimite o comisiune ca sĕ-'i represente la sěvîrşirea actului acesta. Prinţul Herbert va sosì la Hamburg încă în 101 c.

## RÎS.

## Sëcuiul spre America.

A plecat un Seccuiu la America şi in drumul seu s'a oprit în Viena spre a popò̀.

A tras la un hotel şi acolo a inntrebat de chelner (servitor), ca are vre-o odaie de durmit? Chelnerul 'i-a rëspuns ca nu are decât o odaie cu doué paturi, in unul doarme un calugdr, ear' altul e liber, ìn acela de va vò poate odihni.

Secuiul se invoeste şi spune chelnerului sè-l scoale inainte de 3 ore, ca sé poată pleca cu trenul mai departe. Chelnerul âl scoald, dar' Sécuiul somnuros, in loc see se îmbrace cu vestmintele sale, se îmbracă cu ale călugdrulur; ese iute prin ambit së mearga la garä, câd colo prin coridor sè vede în o oglindă mare ce era pe parete, stă în loc şi mirat ş̃ manios zice: „Uite, prostul de chelner in loc sè mé destepte pe mine, a deşteptat pe calugăr ${ }^{4}$.

## POSTA REDACŢIEI.

I. V. croit. in Têrnova. Poesiile făcute de d-ta sûnt slabe, nu se pot publica; adună mai bine din gura poporului sau scrie in prosă poveşti, istorioare etc.

Pentru rodactie sil oditură responsabil: Andreiu Baltes. Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe actiuni: V. H. Dressnandt.

| Zilele | Calindarul vechiu | Călind. nou | Soarele |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Dum. a 23-a d. Ros., gl. 6, sft. 1. |  | rěs. | ap. |
| Dum. | 1 SS. Cosma sit Dam. | 13 Stanislau | 725 |  |
| Luni | 2 Muc . Achindin | 14 Venerant | 727 |  |
| Marti | 3 Muc. Achepsim | 15 Leopold | 729 |  |
| Merc. | 4 Cuv. Ioanichie | 16 Otmar | 730 | 4 |
| Joi | 5 Muc. Galation | 17 Grigorie | 731 | 4 |
| Vineri | 6 P. Pavel Arch. Țar. | 18 Odo Egum. | 733 | 42 |
| Samb. | 7 S. 33 Mci din Melit | 19 Elisabeta | 734 | 42 |

Tirgurile din sĕptĕmåna viitoaro după căl, vechin.
Duminecă, 1 Noemvrie: Hunedoara.
Marti, 3 Noemvrie: Agârbiciu (comitatul TurdaAries), Măgheruş, Richişdorf.
Mercuri, 4 Noemvrie: Haraszkerék, Rĕṣinari. Joi, 5 Noemvrie: Apoldul-mare.
Sambătă, 7 Noemvrie: Boroşineul-mare, Frataungurească, Guruslð̌ul-mare, Vinṭul-superior.
"Tipografa", soc. pe actimui, Sibiilu.

## "Istoria Transilvaniei" <br> de

George Bariţiu.
Monumentalul op al regretatului nostru istoric: „Parti alese din istoria Transilvaniel pe 200 ani din urmá", se poate prooura de aovm ou pret redus!

Volumul I.
broo. In loc de fi. 4.20 numai ou fi. 2.50 , leg. fi. $\mathbf{3 . 3 0}$. Volumul II.
Grog. In loc de fl. 4. - numai cu fi. 2.-, leg. fl. 2.80 . Volumul III.
bros. In loc de fi. 2.80 numai cu fi. 2. -, log. fi. 2.80 . Opul intreg:
trog. In 3 vol. In loc de fi. $11 .-$ numai cu fi. $6.50=$ gese florini क्षें cincizaci cr. v. a., leg. fl. 8.60 .
Aceasta carte n'ar fi iertat sê lipsească din casa nici unui bun Roman.
La "Tipografla", societate pe actiuni in Sibiiu se affă de vênzare opul premiat şi publicat de * Asociaṭiunea transilvană pentru literatura română şi caltura poporului român ${ }^{*}$

## POVESTTI DIN POPOR <br> adunate de

Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cuprinzênd cele mai frumoase poveşti şi la urmă - insemnare a provincialismelor, oostix numal 50 or. plus 10 or. porto.

## " ,ARIESANA", <br> INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACTII, (ent infințată de 11 ani Thy <br> in Turda (Torda), comitatul Turda-Aries (Aranyostorda). <br> 1. Primeşte depuneri spre fructificare, atât dela particulari, cât şi dela corporatiuni cu $6 \%$, dacă banii depuși nu se scot in timp de un an, sau in timp si mai indelungat, solvind in casul acesta institutul şi darea erarială după depuneri. Pentru depunerile făcute pe timp mai scurt sau nedeterminat incă sě dau $6 \%$, dar' darea erarială are sĕ o solvească deponentul. <br> Depuneri până la suma de 100 fl. se pot ridica ori-când. Sume mai mari sûnt de a se insinua spre abzicere prealabil şi anumit, sume: dela 100 până la 500 fl . cu 15 zile, dela 500 până la 1000 fl. cu 30 zile, și dela 1000 până la 2000 fl. cu 45 zile inainte. Permitênd starea cassei, depunerile se rĕsplătesc indată şi fără abzicere. Depuneri şi ridicări se pot face și prin postă şi se resoalvă cu rê̂ntoarcerea ei. <br> 2. Acoardă credit pe lângă oambil si obligațiuni cu cavenți. <br> 3. Dă imprumuturi pe lângă siguranță hipoteoară si pe efecte. <br> 4. Acoardă credite fixe pe lângă întabulare pe realităti si oase. <br> 5. Şi cump̌̆ră spre scopul plasărei efecte publice, pe cari in cas de lipsă le poate lombarda. <br> Turda, in 21 Aprilie 1898. <br> [1019] 56-60 <br> In numele direcțiunei: <br> luliu Bardosy, preşedinte. <br> Ioan Mesaroş, vicepreşedinte.

## Fabrică de săpunuri ine in Orlat.

Nu e încă destul de cunoscut, că in țeara noastră este o fabrică, fabrica chemică a domnului
[624] 31-42

## Dr. H. Schielbach in Orlat,

 care se ocupă en fabricarea săpunului de toaletă și de parfumerii și produce numai marfă curată, care se poate compara cu ori-ce altã concurență. De aceeae de mare pret
dacă p. t. publicul face o incercare şi se convinge de bunătatea acestor fabricate. Săpunurile de tosletă sûnt, in urma composiţiei lor, foarte fine şi binefăcětoare pentru piele. Se pot cumpěra din cele mai multe localuri de bolta ale Sibiiului.

Pentru cei-ce se interesează e de insemnat, că la librăria "Tribunei" este expusa pentru comercianţii din afară o colecţiune de mustre de săpunuri dela Orlat.
casã de peaträ,
cu doué odãi, sic pivniṭá, licentạa de beuturi, in Cergàul-mare ( $\mathbf{p}$ - m. Szász-Csanád) se dă in arêndă.

Informaţiuni mai đetailate dă Aron Vasilie in Cergăul-mare. [20335]-1
"Tipografia", soc. pe actiuni, Sibiiu. A eşit de sub tipar:
liscorifile de cindit
 tărli atce. sit instructituanile trobbindioass.

## Indreptare practicã

 pentruTofininarea si conducerea de astiel de Insotiri

## F. W. RAIFEEISEN.

Editiunea a $V$-a:
Traducere autorisata del Dr. Aurel Brote, atreetoral bànciii gen. de asigurare m. ${ }^{\text {nt }}$ Tranailvania ${ }^{\text {a }}$

EDITURA
 (280 pagini mari).

Cartea costa 80 cr . (ct porto postal 90 cr focomandata 1 li.) si se poate cumpěra dela
"Tipografia",
soe. pe actinni in Sibiia.


## CRISA MARE!

New-York sil Londra nu au crutat nici continentul european şi o mare fabrică de argintării s'a simtit indemnată a desface provisiunea sa mare numai pe lângă o mică remuargintarni s'a simpit indemnata a desface provisiunea sa mare numai pe langa o mica remu-
neratiune a puterilor de lucru. Cu executarea acestui mandat stint eu imputernicit Expedez neci ori-s̨i-cui obiectele următoare pe lângă dimpla remunerare de fl. 6.60 şi anume:

6 cutite fine cu tăis veritabil englez,
6 furculite de argint patent american dintr'o bucatæ ${ }_{3}$
6 linguri de argint patent american,
12 linguriţe de argint patent american,
1 lingură pentru supă, de argint patent ameriean,
1 lingură pentru lapte, de argint patent american
2 păhare pentru ouê, de argint patent american,
6 tave Victoria englezeşti;
2 fesnice fromoase de masă,
1 sititịă pentru ceaiu,
1 lopătică pentru zăhar pisat.
44 de bucăți la olaltǎ numai fl. 6.60.
Toate aceste 44 de bucăti au costat mai nainte fl. 40 sii se pot căpĕta acum pentru pretul minimal de fl, 6.60. Argintul patent american este un metal cu totul alb, care issi păstrează coloarea timp de 25 sni pe garanță. Ca dovada cea mai bună, că inseratul acesta nu e

## nici 1 inselăciune

mě oblig prin aceasta in public, a retrimite banii farră nici o impedecare tuturora cărora acesta admirabil şi sě'-şi procure
present admirabil de nuitàa sí ocasiune
precum sii pentru toate gospodăriile mai bune Se capětă numai la

## A. Hirschberg,

agentură principală a fabricelor americane unite de argintărie patent Viena, II., Rembrandstrasse 19/7. - Telofon nr. 7114.
Expeditia in provinţs se fase cu ramburea san po tanca a suticipatia sumei.
Praful necesar de curăţit 10 cr .
Veritabil numai cu marca înregistrată de-alături (metal higienic). Extras din scrisorile de recunoştinṭă:
Stimate dle! Sûnt foarte mulṭumit cu garnitura: Vǒ rog sě ma trimiteṭi frei garnituri de aceste la adresa campatei mele br. Nyáry născ. Somogyi la Szántó

## Franzbranntwein cu sare,

mijlocul de vindecare poporal sigur

## scio al apotecarului Dr. WVilh. WVagner,

in contra durerilor de réceală, reumă si nervositate, minunat mijloc pentru curàtirea dintiior si a garei, mijloc probat de toilettă, pentrútinerea curată a teint-ului, pentru delăturarea durerilor de cap, se poate procura on sticle en $40 \mathrm{cr} .:$

Sibiiu: la apotec. Jickeli, comerc. Lud. Fuchs, Fried. Homm si Iuliu Ballmann.
Brasov: in depositul spot. Oberth.
Cluj: la apot. Biró János.
"Mediaş: la comerc. Fried. Schuller ṣi si Joh. Buresch jun.
Sebeşul-săsesc: la comerciantul J. Baumanh sil J. Gross.
Avrig: la apot. Sebes.
${ }^{n}$ Sēliste: 1a apot. Banciu
Agnita: la comerciantul Mih. Lang
\# Seica-mare: la apot. Binder.
$n$ Seica-mare: a apot. B
$n$ Aiud: la apot. P a pp.
Câmpeni: la apot. Binder
"Ofenbaia: la apot, Schmidt.
$\eta$ Ofenbaia: la apot, Schmidt. Odorheiu-secuese: la comerc. Otto von Steinburg, Bago Gor Károly Mathé János si Gergely Janos.
in Ciuc-Sereda: la comorciantul Nagy Gyula. Murę̧-Oșorheiu: la comerc. Kauppe \& Eckwert.
Ghierghio-Ditro: la comerciantul Veress Sándor.
Ratosnya: la comerc. Andr. Dienesch. Toplita-veche: la apot. Gerbert's Witwe Baróth: la comerc. Daniel Ferencz Murés-Deda: la apot. Czaich Gyula. Reghinul-săsesc: in depositul Karl Fro nius, la apoteca Czoppelt si apotecarul Wermescher.
Bistrita: in depositul Karl Nussbächer, la comercianții $K$. Schuster, Albert Schmidt, Joh. Schuller, A. Daday, Franz Kabdebo, J. Nösners sị. Wer mescher.
, Vatra-Dornei: la apot. Fritsch ṣi comere Karl Klaus.
Dej: la comerc. Nik Ferencz.
Caransebeș: la apot. Philipp J. Müller.
apotccarul Oberth in Brasov.
comerc. Karl Fronius in Reghinul-săsesc.
comerciantul Karl Nussbächer in Bistrița.
apotecarul Gottlieb Henrich in Sibiiu. Johann Stefanovici in Bise-rica-albă.

Primul local de export:
Dr. Wilh. Wagner, apotecar in Teaca (Teke).
Vênzĕtorilor li-se trimite la comande mai mici in cutí anumite de 5 chlgr. porto franco. Cutíi şi pachetare cu $25^{\circ} \%$ rabat.
[1925] 5-9

