# Telegrafiul Roman. 

Apare Marția, Joia și Sâmbăta.

ABONAMENTUL:
Pentru Sibiiu pe an 14 cor., 6 luni 7 cor., 3 luni 3 cor, 50 fil. Pentru monarhie pe an 16 cor., 6 luni 8 cor., 3 luni 4 cor. Pentru stràinâtate pe an 24 corr,, 6 luni 12 cor., 3 luni 6 cor.

Abonamentele si insertiunile
să se adreseze Administratiei tipogr. arhid., Sibiu, str. Mǎcelarilor 45.
Corespondentele
să se adreseze Redactiei, गTelegrafului Românc, str. Măcelarilor Nr. 45 .
să se adreseze Redacției sTelegrafului Român«, str. Măcelarilor Nr. 45.
Scrisori nefrancate se refuzã. - Articoli nepublicatii nu se innapoiază.

## INSERTIUNILE:

Pentru odată 14 fil., - de douăori 24 fil., - de treiori 30 fil.
rândul cu litere garmond.

## Vitejia soldatilior nostri.

In ziua Anului-Nou, inteligenta românà din Caransebes s'a presentat înaintea Preasfinţiei Sale. Domnului Episcop Dr. E. Miron Cristea, pentru a-i aduce călduroase urări de bine. La vorbirea rostită de P. C. Sa, Arhimandritul Filaret Musta, vicariu episcopesc, părintele Ediscop a răspuns tinând o cuvântare mai lungă, in care a vorbit despre vitejia solda. tilor nostri din răsboiul actual si din alte răsboaie din trecut. Preasfinţia Sa a spus cam următoarele:
«Toată lumea stă astăzi sub impresiunea răsboiului, care-şi aruncă inainte umbra şi in anul nou, 1915; deci nu-i mirare, că in toate discuțile noastre dăm în dreapta, dăm în stânga, sii iarăşi revenim la răsboiu, chiar și noi cei chemați a propovădui nu numai pacea si iubirea către deaproapele, ci chiar și iubire față de duşmanii noştri.

In raport cu răsboiul, poporul român din patrie a făcut anul expirat un însemnat pas înainte. Până bine de curând presa năimită ne prezenta in fata opiniei publice maghiare in cele mai negre colori; si aceasta o făcea absolut neîmpiedecată de nimeni, ba poate chiar încurajată de factori puternici ai tării.

Iar acum tonul ei s'a schimbat, a devenit mai obiectiv. Assa d. e. o foaie sovinistǎ din Sighetul-Marmaţiei, care mai nainte nu admitea nici aceea, ca un advocat român să se poată iscăli românește, glorifică în articol de fond pe locotenentul român Ilie Ciucudeanu, numindu-1 mântuitor al Marmației de prima invażie a ostilor rusesti. Advocatul maghiar din Oradea, Géza Dombováry, care precum însuşi spune avea fel și fel de preocupaţiuni față de Români, ajunge inntre soldaţi români, cari se luptau în Sârbia. Văzând acolo tinuta lor, vânjosia lor, nepretențiozitatea și vitejia lor, cum infruntă toate intemperiile, a rămas uimit și scrie astfel altui advocat:

Când a mers la atac reg. de glotaşi români din Lugoj, - generalul lor a plâns ca un copil de ad miraţia lor... Eu cu aceşti Români as cuteza să iau lupta cu oricare armată din lume». Cum a zis vicecolonelul austriac despre ei: ©Aceşti glotaşi sunt soldaţi ideali.

Sunt pline ziarele străine de multe asemenea constatări răslețe. Ele însă culminează în enunciattiunile supremilor comandanți militari şi mai ales in ale ministrului nostru president, conte Stefan Tisza, care în, scrisoarea sa către capul bisericii noastre, Inaltpreasfintitul Mitropolit dela Sibiiu că «acele manifestaţiuni înăltaătoar inimi, cari la izbucnirea răsboiului nouă octroat au documentat atât de strălucit solidaritatea românimei din patrie cu interesele de viaţă ale monarhiei națiunii maghiare, ssi-au aflat o îmbucurătoare continuare, atât pe câmpul de luptă, cât şi in tinuturile locuite de Români. Sângele compatriotilor
noștri români înroşește cu sânge!e nostru câmpiile de luptă. Sí vitejia fraților noştri români se manifestează în faptele strălucite ale armatei noastre. Iar acasă supoartă Maghiarul și Românul inn frăţească întelegere loviturile vremurilor de răsboiu».

Aceste aprecieri favorabile, dar juste si adevărate, au pentru noi mare valoare, mai ales când le fac conducătorii tării. Dar, ori cât ar fi pentru noi de înveselitoare asemenea juste constatări, un lucru totuş trebue să-1 rectificăm, căci din intregul multora apare, cǎ ținuta Românilor, virtuţile lor militare și vitejia lor, sunt virtuţi recente, iessite la iveală oarecum ca surprinderi numai cu ocazia acestui răsboiu.

Aceasta nu corăspunde adevărului istoric. Din contră, vitejia soldatului român este veche şi cunoscută de veacuri. Atingând aceasta chestie in discuția cu un distins istoric de ai noştri, acesta îmi completează constatarea mea generală cu multe cazuri concrete, din cari cred că-i de lipsă să reamintim baremi unele. "D'apoi -zice el - vestiţii biruitori ai semilunei de pe Câmpul pânei (1479), Ioan Corvinul şi Paul Chinezul n'au fost Români? Virtutuile militare și marea fortă strategică, a lui Ioan Corvinul e cunoscută în toată lumea, iar despre Paul Chinezul zice un martor ocular:

Er ist nicht anderst gestanden dann, als eine feste Steinmaur». (El a stat atunci ca un zid de piatră.) Despre luptătorii români continuă : «dieselben (Walachen) haben gar sehr gestritten u. viel gemeines Volk erschlagen $u$. sie haben auch grossen schaden getan mit schiessen». (Aceiaşi [Români] s'au bătut foarte mult, au ucis mult popor de rând și au făcut mari pagube prin focul lor de puşcă). (I. Ursu: Bătălia de pe Câmpul pânii. 1479).

Iar pănă la ce innălțime se poate ridica Românul, a dovedit-o cu prisos regele Ungariei, Matia Corvinul.

Principele Ardealului Rákoczy Ferencz II. a avut mai mulţi căpitani români, cari s'au distins cu eroismul lor. Aşa Pintea Viteazul în tinutul dela Baia-mare, unde si azi trăesc în poeziile si în toată literatura poporului din acele părți eroicele lui isprăvuri. Nichita Balică pe valea Murăşului. Căpitanul de Kuruczi Dragul, care în jurul Aradului a prins intreaga companie a Nemților dela Borosineu cu
ofiterii ei cu tot ofiterii ei cu tot; apoi Bucur Cam-
pian din taarile Bârsei și viteazul hodpian din tările Bârsei si viteazul hod-
nogi Vasilie Balla din Sătmar (V. Jancsó Benedek: «A román nemzetiségi törekvések törlénete és jelenlegi állapota». Budapesta 1896. 1-657-664 pag.)

In răsboiul de 7 ani Românii s'au luptat in Silezia orientală separat sub steagul propriu, cum bunăoară au cerut si acum multe batalioane românești să plece la luptă sub tricolorul român. Steagul acesta se păstrează și acum in Blaj ca relicvie istorică. (Dr. A. Bunea: «Românii din Transilvania
în răsboiul de 7 ani». Tribuna literară. 1900 Nr. 232)
Ca urmași ai grăniterilor cunoassteţi tuți faptele eroice, indeplinite in curs de aproape 100 ani de cele 2 regimente de grănițeri români, înfiintate contra vointei guvernului ardelean si a Sașilor ( $1761-1763$ ) la stăruința generalului Bucow, care motiva cu aceea, că însusirile militare de mare valoare ale Românilor din Ardeal etc. î indreptătesc la o organizare militară specială.

Din multele lor bravuri merită să amintim aici, cum laudă pe Români comandantul suprem al armatei din luptele cu Napoleon, arhiducele Carol, in o scrisoare.... «Postea quam in defendenda civitate Limburg, ubi tota Valachica phalanx 16 -a hanc rem magna cum fortitudine gessit, Vigiliarum Magistri Mayer et Cabalini singulariter se distinxissent, hinc duobus his Magistris numisma argenteum concendum duxi». (Dupăce in cetatea de apărat Limburg, unde întreaga falangă valahică a 16 -a a săvâsșit cu mare vitejie acest lucru, căpitanii Mayer și Cabalini s'au distins fiecare in parte, cu aceşti doi căpitani am dus banii de argint.) 18 Septembris 1796, ArhiDux Carolus.

La 1797 Iuliu 7, generalul baron Kerpen documentează, că falanga a III Valahică cu toată ocaziunea s'a distins, cum se cuvine unor beligeranţi viguroşi... «non obstantibus variis adversitatibus et inimicis tempestatibus, indefesso fervore et summa audacia se distinxisse - testor», (...Dovedesc, că fără considerare la diferitele tempestăți dușmane și împiedecătoare, cu zel neobosit și cu cea mai mare vitejie s'a distins), pentruce comandanților și întregului corp «plenam meam et indubitatam fiduciam et animi complacentiamhisce notam facio", (..le arat acestora credinţa mea deplină și statornică și complăcerea sufletului meu.) (G. Bariţiu: «Istoria Reg. Il românesc de granită transilvan». Braşov, 1874 pag. 23-24):

Generalului baron David Ursu, eroului dela Lissa, posesor al ordului Maria Terezia, cel mai máre ord militar, i s'au făcut la 1866 imputări, că vrea să valahizeze armata, încălţân-du-şi soldații cu opinci, ca să poată mai uşor sui dealurile, iar acum insăs comanda armatei le întroduce, găsind de practice opincile atât de mult batjocorite de unii, iar atât de mult iubite de noi, cari am ieșit din ele. Arhiducele Albrecht astfel i-a zis cu ocaziunea unei reviste militare tinute in San-Bonifacio:
«Ich gratuliere Ihnen, Herr General, zu einer so schönen Brigade (curat românească). Sie haben hier ein Regiment (50) welches für seine Treue und Standhaftigkeit an der Fahne seines 1. Bataillons die goldene Medaille trägt: die einzige in der ganzen Armee in dieser Art. Ich bin überzeugt, dass wenn der Augenblick gekommen sein wird, dieses ausgezeichnete Regiment ebenso brav sein wird, wie Ihre Vorfahrenn»: (Bariţiu
pag. 69.) (Te felicit dle general pentru o așa frumoasă brigadă. Dv. aveți aci un regiment (50) care pentru credinţa și statornicia lui poartă medalia de aur pe drapelul 1-ului săı batalion, singurul în intreagă armata. Am convingerea, că sosind momentul, - acest distins regiment se va face vred nic de renumele înaintaşilor săi).

Cu astfel de virtuţi militare nu-i mirare, dacă cetim, cum a biruit caporalul avansat sergent Nicolae Ciobancan din Dârja, glotas în reg 32 (comp. I), numai cu 6 soldaṭi români asupra unei companii întregi de infanterie rusească, parte nimicindu-O, parte risipindu-o (la 3 Decemvrie între Kuti și Rostok - Galititia).

Am reamintit aceste fapte, nu doar că aş dori să glorific răsboaiele, ci ca să dau expresiune unei convingeri, nu numai a mele sau a dvoastre, ci cred că a întregului popor român din patrie, că dacă merităm libertate națională pe teren politic, e conomic şi cultural şi sprijin în toate privințele, aceasta o merităm nu numai pentru numărul și importanţa noastră în această tară, nu numai pentru vitejia ostaşilor români din răsboiul actual, ci pentru vitejia și sprijïnul dat acestei patrii de poporul român in intreg trecutul său de atâtea veacuri. Iar de altă parte aceste momente ne întăresc bizuința în propriile puteri și ne fac să privim cu incredere deplină in viitorul acestui popor.

Tuturor doresc să ne realizeze Dumnezeu în acest an nou în cadrele iubitei noastre patrii toate drepturile, pe cari de atâta timp le cerem si le merităm, si aceasta nu numai spre binele si înaintarea noastră a Ro mânilor, ci ṣi spre consolidarea şi înflorirea patriei ssi pentru întărirea tronului glorioasei case a Habsburgilor, ai cărei credincioşi supuşi am fost și suntem»...

In andieaṭă. Domnul mi nistru-president al tărrii, contele Ștefan Tisza, a fost Vineri în. Viena unde a avut intrevedere cu ministrul de esterne, baronul Ştefan Burian si cll ministrul-president austriac Stürgkh. A fost apoi primit in lungă audientă din partea Maiestătii Sale, dupăce fusese primit la palat intâi baronul Burian, ministrul de esterne. Tot Vineri apoi, după aceste audienţe, a plecat baronul Burian la Berlin și de aci mai departe, la cartierul ge'seral german.

La cartierul general merman. Mostenitorul de tron al monarhiei noastre, Arhiducele Carol Francisc Iosij a plecat cu suită la Berlin, iar de acolo mai departe, la cartierul generall german, pe câmpul de răsboiu din Francia, nentru a se întâlni cu lm. păratul Wilhelm al Germaniei. Tot prin Berlin sil la cartierul general german a plecat apoì și ministrul de esterne al monarhiei austro-ungare, bar ronul Ştefan Burian. Cu toate, că
n＇au plecat deodată，Mosstenitorul de n＇au plecat deodatà，Mostenitorul de
tron şi ministrul de esterne，scopul lor unul si acelas este，unul și acelas poate se fie：stabilirea unor puncte de ințălegere comună intre Germania i Austro－Ungaria，cu privire la pro－ blemele mari，cari stau în legătură cu marele răsboiu．Ministrul nostru de esterne se va reîntoarce la Viéna prin Berlin，unde va rămânea două zile pentru a se consulta cu totii bărbatii de stat mai însemnați din capitala Germaniei．

## Intre Viena și Berlin．

ofoliului ministervlui de estarne al monar hiei avstro－vngare，baronul Stefan Burian a trimis cancelarului german，Bathmann－Holl weg，telegrama următoare la Berlin：

Chemat din gratia suveranului meu gratios la postul de ministru al casei impe－ riale si regale，precum si a！afacarilor es Vorne，am onoare a saluta be Excelenta teri aliate au probat in a ceste grave tim－ puri istorice valoarea raoorturilor lor de liantă si amicitip，cari bezate pe fidelitatea ncercatá de mult timp si pe stransa or baza nezdruncinata a politicei lor．Rog pe Excelenta Voastra sã－m dea unctiunii mele，plina de prijin puternic，pe care 1－a dat predeceso sate prin reciprocar fincredere cu guvernul sate prin recipro

Cancelarul Germaniei，demnul Bath mann－HollJwrg，a răspuns prin telegrama următoare

Rog pe Excelenta Voastră să primezeca multumirile mele sincere pentru cuvintele amicale de salutare ce mi le adresesza．Ex celenta Vosstră poate fi asigurată de cola
borarea mea cea mai deplină si de spri borarea mea cea mai deplină si de
jinul meu făra reserve in solutiunea inul meu fará reserve in so utiunea ss
cinilor stat de grave si pline de răs pundere，ia care suveranul vostru v＇a che mat．In unirea nesdruncinata a puterior aliate in credincioasa pretenie ce le uneste i s＇a impus＊

## † Dr．Atanasin M．Marienesca

In presenta unui public număros sical
ales s＇a facut Sambata după ameez inmor mantarea remăsitelor pămantesti ale muit regretatului Dr Atanasiu M．Marienescu， fost jude regese de tabla si membru or
dinar al Academiei Romanea din Bucurest Stärile esceptionale in cari ne aflăm purta de sigur vina，că „Academia Romană putut fi reprezentata la inmormantare prin trimis snecial al ei，cum a obiceiul，si ča nici chiar fije decedstu＇ui，doamna Delia，
 poviciu din Viena，n＇a putut fi de fata ruptä circulrtia cu trenul Intre Budapesta－ Sibiiu

Inmormantarea a fost simplă，intocmai um simplă si nepretentiossă a fost＇si vista eneratii mari，care nu mai este；s mplă si

## F OIS OARA．

## Hrană mai simplă．

Mancarea si băutura au jucat to！dea－ na rol insemnat in societater omeneasc ${ }^{\text {b }}$ fară bencheta imbelsugate．Obiceiul trămosesc．de a organiza ospete in cinstes unei persoane sau a unei idei，cand oame nii beau si mănancă mai mult ca de co mun，esta a atat de inrădǎcinat，incat cultura n＇a putut šx－1 nimiceasca，precum nu poate imici nici răsboiul．

N＇um de gand sx combat strarmoses－ foarte zădarnica
s̃ vrea numai să spun cateva cuvinte Asspra hraina zilnică a omului sănătos，si in deosebi š arât．cum ar putea fi organizată problema almeniarii
parte să corespunda corinfelor dn ig ena s de gust，de alta paxte ca zol incetrza risi
nirea de prisos a $\mathrm{vem}^{-1}$ ，a b．nului si a materia ulv

Din punct de vedere al interesulul co－ mun este cu deosebire insemnatá risipiren
materialulvi；pentrucă omul care consumă din artico＇e＇e de alimente mai mu＇t decât
totusi impunǎtoare，tocmai in urma modes－ telor cadre in cari a fost aranjată．Două A corone pe sicr．u，douà steaguri nfgre，ia A socialune si a casa meseriasior，－a－
cestea au fost tozte semnele esterioare ale perderei pe care au indurat＇o Romanii din Marienescu．

Din casa mortului sicriul cu remăsitele namantesti ale decedatului academicion a fost ridicat Sambătă la orele 11 dimineata，după celebrarea unui scurt serviciu divin，prin pro－ topresbiterul Dr．Ioan Stroia，si in sunetul clopotelor dela catedrala a fost adus in bi－ serica si asezat pe un catafale，in mijlocul catedralei．La orele 2 s＇a inceput apoi pro－ hodul．I＇，niciat P．C．Sa，Protosincelul Dr．busebia $R$ Roşca，director semina Stroia si de diaconul ceremonial Dr．Oct Costea．Răsounsmrile le－a dat corul semina－ rial，condus de domnul profesor T．Popovici． Intreaga inteligentă romană din Sibiiu，domni si doamne． $\mathrm{s}_{\text {a }}$ presentat in catedrala pen－ tru a da marelui nostru defunct onorurile din urmă．A fost de fata si Excelenta Sa， Inaltoreasfintitul Domn Arhiepiscop si Mitro－ polit Ioan Metianu．insotit de P．C．Sa， arhiepiscopese．
vorbire pătrunzătoare a rostit de pe amvon P．C．Sa，Protosincelul Dr．Eu－ sebiu $R$ ．Rosca，arartand in ea cine a fost decedatul Atanasiu M．Marienescu si sco tându－i la jveală insusirile frumoase pe cari ta－a avut si activitatea pe care a desvol－ Vom publica vorbirea in scriitor roman． （Vom publica vorbirea in numarrul viitor）． Corul a intonat apoi in veci pomenirea lui＂，sicriul a fost scos din catedrală， asezat pe carul mortuar si dus in cimite－ in conul pronat a asezat in sanul parmantului Aici se odihneste de tc m loainte un om muncitor，drept $\$ 1$ era in lumea aceasta：Atanasiu M．Marie－ era in

## Date biografice．

Decedatul Dr．Atanasiu Marian Mari－ enescu s＇a născut in $8 / 20$ Martie 1830 in opidul Lidova．in Banat．Parintii sei au fost Ioan Marian dia Lipova si Persida，născută Saodor，din Nadlac．comitatul Cianadului． Dupa terminarea scoalei e＇ementare，cu bun nume si cu bune puteri didactice romanesti din Lipova，tinerul Marienescu a fost elev eminent al liceului din Arad．Timisoara si Budapeata，iar drepturile le－a studiat la uni－ ve－statea din budapesta si Viena，unde a
1856 a dat esamenul judecarto ese $\$ \mathrm{li}$ la 1857 esamenul administrativ de stat．La anul esamenul administrativ de stat．La anul
1861 a luat apoi dip＇oma de Dr．utriusq $1 e$ juris，iar la 1862 diploma de advocat in a－ facer le civi e si cambiale．Incă in anul 1861 a ar in 31 Octomvrie 1862 comitatului Cara judecrtoreascamvrie 1862 asesor la sedria dinta io L．goj．da unde apoi，la 1868，a fost pe matat la Ocavita，in Banat．

Făcandu－se la snul 1871 despărtirea justitiei de cǎtră administratie，si organi－ aându－se tr bunalele regesti，Marienescu fu numit jude regesc la tribunalul din Oravite，
de unde fu permutat la 1876 la tribunaini de unde fu permutat la 1876 la tribunaina rege c din Timisoara．In 4 Decemvrie 1880 e numit apoi jude avxiliar la tabla regaască din Budapesta，la anul 1885 e numit jude ordinar，si in urma decentralizării thblei regesti e permutat la Oradea－mare，ca jude regosc de tablă，unde a remas până la 1900， când la cererea proprie a fost trecut la pensie．După p nsionare s＇a mutut la $S: b$ iu，
are treb dintà，sărăceşte traiul altora si scum－ peste marfs．Igiena publică cere，ca fiecare tritoare absolut necesară．

Urmeaz de a ci，că nu este iertat ni－ mănui să cohsume mai mult，decat ii tre bue neconditionat．E datoria noastră sa gandim nu numai la noi inşine，ci si la Omul cu sentiment moral Isi zice ndcă m＇as bolnăvi，ci si de aceea，ca să nu iau mancarea dela gura altora＊

Astăzi prea putini se cugeta in acest －Nici chiar oamenilor resiosi nu potriva doprosplui，de ca＇ca gresesc lm potriva d
copioase．

Nutrirea nu este o chastiune numai fizologică，ci si sosială，asupra căreia in－ fluenteaza ocaziuner，obiceiul si siturtia aterar．Putin le pasá celor mai multi de menii se nutresc duna gust obinaiu ；oa－ deosebi după cum le permite punga

Mai vin apci multele prejudici
Numeroase fami ii judeca nutrirea din punct de vedere al distinctiei si elegantei Cu cat bucatele sorvite la masă sunt ma multe si mai aleze，cu atat izi íachipuesc nh Ii se eficmă tot mai invederat pozitia
distins su sociala．S＇ar rusina grozav，cand distins※ socială．S＇ar rusina grozav，cand
acasß́，fa fata servitorilor，sau la hotel in fata holnepilor，ar lua o masa，care sta
unde si－a coutinuat anoi munca de scriitor orpul pa cam nainte cu doi ani，cand mai putaceut axi sínbasca si man nu mintes，incă tot limpede，pană in momentel din urma．In 20 Tanuarie n ．la orele 2 d a．apoi corpul si de alcum de o constructie cam debin a siabit de tot，ibima a dene－ gat functionarea si batranul Marienescu dormit lin in Domnul，pentru totdeauna si ru el s＇a dus din mjocnl notru nmul care personifica bunartatea si blandeta

La ziarul noatru de edatul a colabo at din vremile cele mai verhi pană los nte cu dni ani；iar de cand s＇a mutat i Sibiiv，n＇a fost an in cara sa nu darticipe ardiotera fesinnei ordinare a Academie ande，al carei membru ordinar era． mu－si kornr ndá rolegii cu rate o lucrar rale．De doi sni apo＇，spre marea sa nk ăre de răv，n＇a mai putut face drumul la Bucuresti sore a si implini datorinte＇s de membru ze＇os al，Acedem ei Romant

Dintre lucrările sale literare de mai nainte amintim următoarele： 1 Invătătorul i pooorul，carte tioărita la 1858 in Shinu si introdus ${ }^{〔}$ prin Eoiscopul Adreiu Sagnna oorale din 859 in Pesta ponorale． Mocsonvi de Foeni．3 Colinde earte tipx ita tot in Pesta，in anul 18j9， 4 Istoria romana patonala pentru tinerion romana tinărita in S biiu，la 1861．A fost introduså o sroalele romanesti din partes invétato ilor，dar in anul 1876 a fost onrita din parte guvernulni． 5 Petru Rares principele Mol dovei，novel反́ istor tex tiprix la 1862 in Sibiuu， 6 Balade，Indeosebi istorice si mi Sibiuu． 6 Balade，Indeosebi istorice si mi－ 867 é Vien 7 noporaly，carte rioáritá la tuăriť in V ens la 18688 Steava mog lor，rantece de Nasterea Domnulvi mag tipărită in Biserics－a＇bă la 1875 ， 9 Viata g operele lui Petru Maior discurs Viata c－ptiune rostit ca membru nrdinar al re－ demiei Romane la 188310 Cultul Aca decoiei Roditura A adomiei 11 Studu deapre Celti si nume＇da lona litsti co adeos la monogrefis sotului Midan， 1895－si multime de alte luerari，publi ofe rin diferitele ori scosse in tipar a paitan Aceamioi Ro mane care pentru neobosita sa activito literará 1．a ales in 13 Septemvrie 1877 membru corespondent in in 15 Mrtie 1881 mambru ordinar al ei．Fácea parte a sectiunea istori－

## Jalea fam liei．

D＇n par＇ea familiei s＇a dat ur nătorul anunt funebral despre trecerea la cele vecinice a valorosului bărbat pe care am perdut

Subscrisii cu inima inf a ta de du－ rere anuntá，că scumpul lor sot，tată，mos， frate si cumnat Dr．Atanasiu Marienescu， jude reg．de tabla in retragere，membru o－
dinar al Academiei Romane din Bucu． dinar al Academiei Rnmane ${ }^{\text {a }}$ din Bucu resti s a．Si－a dat nobilul său srfl t in
manile Creatorulvi，Miercuri，in 20 lanvare 85 je a an al etattii Rámásitele pământeşti ale scumpului de－ funt se vor denune sore etern repaus in cimiterul centrel al orasului，Simbetts，in 23 Ianuarie st．n．．la 2 ore dupa amiazi， din b serica－catedrala gr ．ort．romană（atr Mácelarior）．Fie－1 memoria binecuvantata Sibiiu，in 8／21 lanuarie 1915．Vád．Ana Marienescu n．Brote，sotie，Eugen și Delia măr．Popoviciu．fiu si fiçă．V d．Maria David， $\mathrm{G} *$ gorju Marienes su，soră si frate． Ca

## din mai

Nu incape indoea＇s，ex in urma im prejură ilor sociale multi săraci manancă prea putin，si numbrosi bogati mánancá prea mult．

Extremele acestea două se răshunå mai curand sau mai tarziu．Cine se hră－ neste rău．nu supoartá munca si să prăpă． deste farin＇e de vreme．Cine consumǎ neste my̆sură，se fog＂aşa de obiceiu，e d＇spus spre boale şi nu $8 j$ ngge bătranete adanci si senine．

Este greu a statori exact，ce cantitate š̆ mănanze cineva，－că zi apetitele sunt Pebit．

Pcincipile fundamentale ar fi urmă－ toarele：Nutrirer sa fia suficienta stat ca－ litat v，cat si cantitativ；să fie variath，dar nu complicatã ；gatirea bucatelor sa nu ră－ rialul sa se introbuinta； cu mana prea

E da sine inteles，cǎ dacá nranzul sau cina stă din multe feluri de bucate，gătirea multa costa asemenea multá cheltuiala， mula vreme \＄̦i multa munca．

Felul actual de trai pretinde，ca pre－ gătirile pentru masă să se loceapă des de dimineata．Toata ziua，foainte de ameazi， bucátareasa so iavarte imprejurul focului， ajutata adese de stăpana casei，si abia e
tinca Marienescon，Livia si Victor Brote，Vád． Margarata Marienescu n．Moli à norâ Dr． Lezar Ponnviciu ginere．Ans，Inaif si St fan Marienescr．，De＇ia，Marius si Ocfavia Po－

## Răsboiul．

Eveniment mai însemnat nu s＇a intâmplat în zilele din urmă．Focuri de artilerie au fost pe unele locuri， in Polonia și în Galiţia，dar în gene－ ral a fost liniște pretutindenea．Ofen－ siva rusască se consideră acum de învinsă pe întreaga linie．In Bucovina Rușii au făcut încercarea de a scoate trupele noastre din positiiile în cari se aflau aşezate，dar au fost respinşi şi trupele noastre au luat de nou în posesiune comuna Cârlibaba şi înăl－ țimile din jurul ei．Ruşii au avut mari perderi sil s＇au retras in mare disor－ dine．Sdrobită a fost apoi și ofensiva Francezilor，cari au trebuit se cedeze Germanilor unele posiții insemnate． Au perdut mai multe mitraileze，iar trei ofiteri şi 240 soldati francezi au ajuns în captivitate la Nemți．La gra－ niţele sârbeşti e linişte．

## Din Turda．

Ca rescumpărare a felicitărilor de anul rou ni s＇au mai trimis，to urma apelului Costru， C： ciciun la rânitit，urnătoarele sume

Din Campeni（Torànfalva）s＇a colectat prin dosmna vã．Domnica Dr．Porea n． Chirtop suma de 77 cor． 34 fil．dela urmá－ op 20 cor．Iulia Parutiu 5 Domnica Ch＂－ esian 2 cor．Constantin Mucea $34 f$ ．Teo－ $\begin{array}{lll}\text { dor Orlea } 5 \text { cor．Petru Bortas } 1 & \text { cor．}\end{array}$ Conatantin Coth sel 10 cor N N． 2 cor． N．N 2 cor．Dr．Gruber Iozsef 2 cor． los．f Catalina 1 cor．Dr．Brutus Maca－
Din

Din comuna Poiana de Aries（Ara y ₹－po yal）s＇a colectat prin doamna Cor－ delia Rusu s ma de 39 cor． 22 fileri，dola mâtorii：Cornelia Rusu 6 cor．Ana Mu－ essn 5 cor．Ludovica Rusu 2 cor．Lina Bojan 3 cor．Ana Jucan 2 cor Aurelia Su－ eju 10 cor．Anre ia Oaiga 1 cor．Maria
Jucan 2 cor．Mihail Srid $n 1$ cor．Gaorge Juean 2 cor．Mhail Sヶrid nn 1 cor．Gaorge
Brciu 2 cor．Mfz＋i Erzsik9 1 cor Liskai F．kıte Irát 40 ff ．M rial Léutiu 74 f ．H． rian preot 2 co ．

Din comuna Ceanul－Dezart（Puszin－ csà 1）s＇a co e tat prin danara Engenia Pc－
rutiu suma de 21 co－． 60 f．dela urmatorii E－g nia Porutia 10 cor．Nicolse Inzon en．Losif lozou 40 f ．Iosn Tulbura 40 fil Emanoil Fodo ean 1 cor，Thiana Hadarean 1 cor．Goorge Moldovan 40 f．Maria Mol－ dovan 40 f ．Maria Tulbure 40 f ．Romulus Rusu 40 f ．Ioan Moldovan 1．car．M．lan Tulbu e 40 f．Auquatin Parutio 1 cor．Nico－ lae Andreica 60 f ．Dim trie Maier 1 cor． Aurel Porutia 1 cor．Teofil Porutiu 20 f．
Andreiu Tulbure 40 f．M risia Pescariu 60 fil．

Din comuna Salciua de jos（Alsn
gata prânzul la vreme．Catâ risioă de lu－ ru！Cata risip§ de timp si de banil

Tinta s＇ar putea ajunge cu mai multă liniste si cu mai putin necaz，dacê oameni ar renunta la ob：ceiul gresit，ca pranzul fa－ tueasec neaparat din 3 sau 4 feluri de

Un
Un singur fel de bucate，b＇ne axtite si in cantitate indestulátoare，urmate de poame，face do sigur acelas servíciu，care
11 aduc 3 si 4 feluri aduc 3 si 4 feluri de bucate．

Vor crede multi．ca omul nu se se－ cură dintr＇un singur fel de mancare；pra－ judiciu
Con persoadâ cu stomac sănătos poate at are ner o singura mancare atata，de pentru stomacul po＇ne sunt alte conside－ ratiuni de luat in vedere．

Se stia că omului ti prieste tn deo－ grăsimi si fánosesp in ropart anum Sub
teasă Măriosra Gor bne suma de 25 co--
40 f dela nrmaxtorii: : Marinara G Gmbos 5 40 f de'a "rmaxtori: : Marinara Gombos 5
cor. E ena Vasinca 2 cor N. N. 5 sor. Iulia Ciungan 2 cor Sugà Samuné 1 cor
Iosn Gabndean 2 cor. Lioa Sasu 40 f「ălea Gyögy:ée 2 cerr. Vâsilie Butuza 2 cor. Veronica Grja 2 cor. Ionitiu Ioana

Din comuna Jucul-inferior s'a colectat nrin d. zorra Veturia Drega Pan suma de
34 cor. dela urmâtorii: Suba Kà-oy 2 cor. 34 cor. dela următorii: Suba Kào y 2 cor
loan Boros notar 1. cor. Szabo Lajos 1 cor. Basiliu Prrutiu 1. ror. Demetriu Cár pian 40 f. Gün Samn 50 f. Nastagia Davif 20 f. Llie David 60 f. Nastasia Suteu 60 f Susana Siladi 30 f. I) ${ }^{2}$ Pojar 40 f .
Ana Pojar 40 f . Valer Roh 20 f Marisca Ghirigan 30 f . I Cona Finton 40 f Vacil Mo'dovan 1. cor. Teodor David 30 f Ghe orgbe Rue. r 10 f. Iu isca David 16 \& Ind-el Uscat 40 f . I ina Bucur 20 f Maria Codrea
20 f , tefan Buriura 56 f . Aurel Negga 20 f , -tefin Burinra 56 f . Aurel Nesga
60 ff . Ana Suteu 10 f . Licretia Sutea E 0 f. Ghiran Sitau 40 f . Vasile Carries 40 f Irina Mog, 10 f. Maria Gherman 10 f. En:lía Bacio 20 f. Parsschiva Suteu 10 f . Ioan
Moga 20 ff . oan Nafga 40 f , Ionn Ghirisan 10 f . Costan B aciu 20 f . Lina Oorea 20 f Paras hiva Muntarn 20 f . Inan Crisan 30
f Maria David 30 f . Ghorrghe Serban 20
 Maria O'osutean 40 f lian P io 10 f A nica Mester 40 f. Marioara David 40
Marisca D4vid 20 f. Gavial Bodo?an 20 Mărisca Darid 20 f. Gavill Bodoran 20 Ioan Muresan 32 f. Maria Baciu 20 f. Mihaiu Drygan 1 cor. Maria 0 ,res 20. f Ro zalia David 30 f. Teodor Mo doran 1 ro Vasilis Oprea 60 f . Gheorg $\mathrm{h}^{2}$ Serban 20 f. Vesile Serban 20 f. Letitia Rit 20 f. In liana Serbsn 40 f. Mărises 0 , rea 20 f. Iliana Horvat 40 f . Trodor Codren 20 f Si mion Snteu 30 f loan Faress 40 . Anic Farcas 30 f . Nas'st a Gheotan ria Baciu 40 f. Pantilimon Minas
lomon Drâgan 1 cor. Hlie Câpries 40 f Iokn Pop 2 cor. 44 f .

Primeascar marinimosii donatori multumitele nosstre!

Reuniunea femeilor romane din Turda Lucreffia Murŭşianu Dr. Augustin $R$ nţie

## NOUTȦTI.

Mâsuri privitoare la pasapoarte. Cu ziua de 20 lanuăre 1915 sa introdus atal pasanoartelor to regu'a pentru luti acea ei. Pasajortul trebue sà contină fotografia proprit tarului cu subscrierea ss. In comul ticet a marginasă se pot face uolitio sau la preturê.

Schimb de bancnote Banca austro-un gară comunicå nrmătoarele: In timpul din urmá publicul sa plans nu arare oritmpo triva calliatil rlabe a hariel hancontelnr, si
in deosebi a bancenotelor de 2 coroane Sá In deosebi a bancnotelor de 2 cororne sa nu se pearda din vedere reş dan mané in mană la trupele aflátosre fo cempanie, prin mana la trupele aliatorre Banca sustro ungară schimbă ori si cand ba ncnotele uzate sau rupe: - publicul rine decat să le orez nte la casse'e cele mai de aproape ale băncii.
mânca sil la franz carne si sera cerne, este in adevăr de prisos.

E netndoios cá tormai carnes for
 dar, cu toate acaster, or fi mare g esalf să consumăm prea multa mânoări de carna Sunt de ajuns pe zi $150-250$ g ame de carne, pe larga alte bucate, ch ar si pentru persoane care lucrerzr mult

Câtă alhumină se cere neepărat oentru un cm? Experiente focute cu veg to-
risni su doredit, ca se cer cam $50-80$ risni su doredit, că se cer cam $50-\varepsilon 0$ grame albuminá pe zi. De unde nvem \&a intai si aceasta cant miars. Lintéa, fasoiea si mazerea sunt izvoare de sigur mai jef tive, decat icrele, sardinele sii carnea

Lucrul principal, după phirerea mea, es e ca materia nutritoare sŭ o ormin ru
din 3 gi 4 felni da bucate. ci din una singurá, - si as'fl eâ crutâm timp, lecru si gurat $\begin{gathered}\text { cheltuea }\end{gathered}$

Pentri o entare obeerv, ca sub cuvintele o sir gura mancare Inte eg burà na"ă supa cu carnea fear \% int' carne, sau taicte ${ }^{i}$ cu branză, si asa mai departe.

Se va lua in seamá sii la sistema aceast, ca bucatele să fie variata si să proavea la masă mancări favorite, insă nu ingrăm ${ }^{\text {® dite }}$ pe o $\quad$ j , ci impărtite pe mai
odustrias $\uparrow$. Marinescu Bragadiru, marele din vista io man din Bucurest', ${ }^{\text {a }}$ Snetat ani si a fost inmormantat Duminecă cu mare solempirate in Bucure:t. Decedatul a jurat un rol do frunte in viata econom cr a Romaniei, si a fost unul dintre cei mai stimati si iub'ti cetăteni ai ei. S'a ridicat de jos la inăltimea la care sjunsese, pentruca in lupta pentru esistentă a intrat ca băiat
de cesă, cand era de 12 ani. Prin muncâa de cesă, cand era de 12 ani. Prin muncà si statornicie, prin crutare si impărtire bună, a devent adoi in cursul vremii marele proprictar al fabricelor da bere si de spirt, cunoscute si in afară de hotare'e Rom a niei. Din bâiatul care muncia pentru o neinsan nată simbrie lunară, a iesit milionarul B agad rr, care arah iostes in fobricile sola min de săraci, la fel cum era si el it tro orerre. Nume'e lini va fi pomenit cu lautá totdeauna si va fi aratat ca pida de hárnicie, de activ tate le boriorsæ. care trebue să aducă binecuvantatá !

Trimiterea de pachete pentru priso nieri. Sa anuntă dio Viena: Dupå multă ostenesia, cercurile diplomatiei noastre au izbutit, ca trsenieri or sustro-urgari din Ruta. Prantr si Angla fá li se poatr trihaire albituri si ale lucruri pentru tre buintela personale. Srisori in pachete nu se admit. Greutater unui pach tt are să fie cel mult de 5 kg Na se p. p teste iticiootrá. Transportul se face pe rizicul trimitáorului.

Vapoare cufundate. Vasul germen Karlsruhe, duoà pilda dispărutu'ui Emden, lace nù putină ragubă si sunărare englezilor. In såntămâna treculáa Karlsri h) nu sa a


La grele munci. Ziarul rusesc Rieci punc, à prison'erii da råsboiu din Rısia oc fi intrebuintati in earna aceasta la extic parea de pâduri. Pamantul astfel caştgat
va fi spoi sâmânat cu bucato.

Dela spitalele m li are. In Intalesul unui -d n al comandei militare din loc, avem
ind torirea sa publicán casurile de dece intamplat sa pubicá Pentru astăzi anuntăm moartea cărâusu'ui civil Paul Kuli de 53 de en', din Biala, ía Galitia. A murit az dimineatz, la ore e 3 , do tuberculozá, in sjitaful de rezervă din casarmz artileriei. Inmormantar sa ise face mâne, Marti, In 26 Lanuarie d. a. d a casq mortuara a spital.
ritul greco catolic.

Burii nu se lasă. Biroul Reuter ve3!s'e, ca dnpa informatiuni sosite la Maf king si in alte locuri, si ca trupele a cestea Inainteaz $\mathfrak{c}$ cătrà Pretoria.

Sprijinul slatülui pentru mesoriaṣi. Membri cornorat ei industriale din Sibiu cari refloctetzat la ajatorul statu'ui to ur na starr i lor vefavorable create de foprejurările răsboiului, suat fácuti atent: că numai atnnei se vor putea intreprinde pasi necesari a.n partea corporatiua", daca membrii sau incredintalil or se vor $\begin{aligned} & \text { nunta }\end{aligned}$ ol mai taria 28 lanuarie a. c. Anun-
 mai diminesta intre orele 8 şi 9
multe zile din š̌ntă mâ
Asemenea mod de a'mentare ar avea de sigur si altă parte buoã: Ar exista cu molt mai nutini oameni gresi, răci din o s ngura mancare, oricât ar fi de bine praparbtf, nu re poate gusta o centitate prea voluminoasa, si oame ani
putin perico'ului iog ${ }^{2}$ araji',

Cate fr mai tinere sunt $m$ thate, cand vad cr incep a se irg ása; de oarece g . s m 3 a esto du numal sarc nă suoărătoure, d este neolácută si din punctul do vedere estelic. N'au decat sà urmeze folul de tra ce em sch tat, si nu vor avea motive de unărare.

Interesul búrbat lor este earăsi sà nu a pras grasi, ducâ doresc să aibe indelung mo de zle, spre norocul si multumire amiliei lo

E ob cei frumos si miscâtor, cañd sotie, voind să facă plácuta vata io familie a barbutalui šu ingrijaste ca la bu ăta~ie sa se gaterscá in co formitate ru gus'u fui. Fuarte binr. Sa lucreze as:fel cat ma multe sotii, gatind bucatele favorite ale băr batului. - $\ln \cdot$ ă in ficeare $z^{i}$ numai o sin

Acum cateva cuvinte despre nutrirea opiilor. Bucatele simple, care nu iritâ, se ecomanda freste sl pentru copi, šada rorbesc numai despre copiii parrintilor bine

Comunicatio posstala cu cetatea Przemys. sur, ca din cotate sá se inalte mici balona morovizate, de care se leaga cate un puchet cu carrti pos'ale de camoanie. ce gáseste asemenea pachet, esta rugat să-1 rimitá la cea mai anropiatá comadă mi litară si va primi ua promiu de zece coroane.

Fâină falşificată S'a fácut denuntare a politia orasului nos'ru, ca uzurari lipsit de constiinta su pus in canzare frioa rea ye va repeto ro'itis are să cerceteze toate nroviziile de făină neegră din prăvaliula Si biiului; ear vànzătorul sau producâtorul de fáiná fallsifi patã :e pedenseste, ronform dis 0 'tiilor din ant da leg. 46 din 1895 temnta paná la 2 hrou si amenda pana la 600 coroane, plns cheltuielile de procedură. Marfa falsificata se va confissa.
U. mările cutremurului in Roma tremurul de pămant, intamplat zule estea in pegube si in monumentelo a alo konibiserica San G ovanui a Lateranului. S'd prăbasit o mare parte din apaductul Claudio. S'au stricat si vestitele colonade d.n bieerica Sf. Petru. im oreună cu 150 de geamuri mari. Urmele cutremurului se văd sì in muzeele Vaticanului.

Prisonieri fugiti. Din Sibe ia, conform stirilor dela Petersburg, ar fi fugit 140 de prisonieri austro-urgari si germani. Prin-
sonierii se z'ce ca au avat arme si au omorat pe supraveghatori,

Un milion de tigări. Noul consul bulzar in Viena, Dr, Tosav, in trecerea sa prin Brasov, a spus ziarstilor ca aduce un mi-
lion de tgarete ca dar al reginei Bulgariei pe seama soldatilor armatei noastre

Monument lui Cicero. Vestitul orator roman st filozof, Cicero (106-43 inainte de Cristos), va primi io curand, cum se anuntă din Rums, un monument. S ulptorul Bis to'fi lucreaza de mai mult timp la statuea menită să infétiseze figura lui Cicero. La cha'tu'elile necesare pentru ridirarea monumii de lire.

Armata lui Dankl. Corespondentol de răsbjiu hl ziarulai Reich post dela arm ta lui Dank| raporieaza, ca superioritatea morala a armatelor aliate este astăzi in prepor derantá. Toate semnele dovedesc, că noi si cu privire la material stâm mai bine, de rat dusmanul. Un ofiter al statului majjr a decierat. ca armata lut Dark a inceputul ear astछzzi se lupta ca unul contra unul.

0 bună revistă. Primim la redact e primul număr din 1915 al revis ei ilustrate Von der Heide, ce apare in Tim'soara sub conducarea si In editura cunosculului oationalist Victor Orendi-Hommenau. Este unica revista lunară germană ce apare la tura numârâ mai multe nume distinse ca bunâ oař̋ P mai multe nume distinse, ca buná я.a. Publicesger, Adam Muller-Gatienbrunn de- abica si ilustratiuni reusite. Doritom adreseza redactorului a stermal Victor Orerdi Hommenaul revistei, diur dictor m\&us 5. Abonamentul 6 coroane pe an, 3 coroane pe jumítate de an.
situati; copili săracilor nu au ocaz'e să sı tovedereze capritiile sii să a'eagă mu't in mâncări.

Vor fi stiind toti părintii; că băuturile alcoolicf, etfeaua si ceaiul tare nu sunt bune pentru copi. Dar ar trthui să ştie sii aceea, că nci ci bucatele nicante sau prea dulci nu li se potrivesc; deorrece altereaza g 2 stul copilor, cari apoi nu msi primesc eatele putin complicate.

Nu este mai ales iertat, ca un copil š fie supranutrit. Câte mame locearcă să-si Indorpe bine odo ul de fata sau de bǎiat. to ${ }^{\circ}$, numai sâ marance din greu

A si manifesta pe calea aceasta jubires părinteasčs, eate cu desăvarasire fals. Copilul nu trebue ir demnat la mancere niciodaté. Mánanç ${ }^{\text {et, }}$, cat fi treb ie. Dimpotriv', mai d'graha trebia să infcanăm copi'ul prea lecom. Eir dacá ob $\operatorname{Bervàm,~că~}$ aret tul sabu e prea serzut copilul are ră fio dus la aer liber, Ia olimbari, ia jocuri sau $g$ mastič. Pin ind innnuri sp promisi.
uni uu se poate recast $g$ a a eet tul pierdur.

Fe'ul de trei, exous ani, se intema. ează si pe teorie, dar si pe +x iarienta vietii practice. Cine voieste să fie inăartăsit de bunătaťile sǎnătattii lungi si netulburate, ale treiului simplo, cumpătat si retional.
$\dagger$ Dr. Eronim Tătar, medic cerenal
Bata nul-snderion Sambăta in 23 Ianuarie in tate da 50 ani dupa scurte dar grele sufe rinto. Oiemintela sale pámantesti se vor a
 bisericei gr.-ort. rom. in cripta familiară dn Sэbэşul-săseзс. О lih 1e8ззй in paze!

Parastas la Curtea de Argass. Imoli
 parastas sn'emn al Romaniai. s'a oficiat un senta membrilor familiei regale ond in pre or si a dignitarilor tarii abae. a minist Sa, Episoopul Arg 'sulnii. Reginele au debn cate o cununa do flori naturale ne mor mântul Regelui Caroi B atina pe mo sabeta a impărt t f jutoare la săracii ora

Lucretia Dr. Micu něsc. Negrea sn tie de advoctt, a decedat it 20 Lasuarie n a 8 ore seara in Fagaras, in etate de 49
ani. A foat iomormantata in 2 , Tanuarie Fageres at in cimiterul g. eat. di Fagăras Odhneasca in pare

Din Cristian Conform anelului nubl cat de păr. C. Moldovan in Nr. 136-1914
dia. Te'egrafal Roman ${ }^{4}$, in cauza f futorări pantofarului Ion Lapădat, - conce list del militie pe un an din cavza unei rana g'gve stan'io Popo A'bina 10 cor. doa Aurelia Popp sotie de notar Sácel 5 cor. Coman Baca par. Pop'ara, Vasile Batan. Gbongh She Pa Crisan, toti din Cristian, cate 1 cor. Total Crissan, toti din Cristian, cate 1 cor. Tota ng a se trimita tot la adresa Iosot rea त Gred Keresz eoy izigatSzeben, mepye. Pri解 cere multumate. Iozn Crisan, cass $\theta$

Bioscopul Apollo din Gesells h fitshava a reprezenta Lint si Marti 1125 si 26 anuarie o. 1915 următorul prog"am: V umo iotic. IIn zala dreà ņ̊trunzatoar G mastici siog raici, var etate. Mo itz in calatorie, comede in 3 acte.

## Cărți și reviste.

Revista Teologică, redactată de Dr. N Bălan si Dr. S. Dregomir, a anarut nr. 13
2) cu următorul cuprins: Semicentenarul 2. cu urmatorul cuprins: Semicentenaril
elof fir tarii mitronoliei noastre, de D. elinfir tării mitropoliei noastre, de Dr.
Drago nir. Introducerea luminărilor de cagr a bisericile noastre, de Emillan Cinran. E.is 1710 init Aradula loani h $\theta$ Matt novici 710 171, de Gmia. Predieǎ d sp-e mi'o tenie, de Dr. I. Broşu B serizr romà ă si soirital modero. de Vladimir. Cuvine de clualitate, da N. B\&lan. Misearea literará
de preotul P. M. Cronica bisericensax. cul urix. Ab. Mronica bisorico 10 Adresa: Dr. Nir. Bălan, profgaor sem nari $\mathrm{S}^{\mathrm{b}} \mathrm{b}^{\prime} \mathrm{u}$, strada Re'sse fol 11

## Teatru

(x) Alaltájani Simbătro In "eonezantr Dia pesei Don Cesar, a fost sărbătorit ac din Sibini. Franz Redl. Nu e a runaio seara de beorf tiu, dat ea si alla data in cins ${ }^{\circ}$ mãestruil, ci era in ace as imp o sarbar vtătii in acesti 20 de anj. petrecuti in serviciul aliei, 9 ani sunt inregistrati is crozic eatrului d n orasul nostru

Don Cesar este o e eta, ale cărei mo odii si cuplete da mult se bynură de fa tul arh varului O oofriu, s'a duredit paras de un nese ?at iz or nl umoruiui si al ve salei disooz ti, facand ea lumer din teatru să şi risipeasră pe cateva ore qandurile ne eide isoita gi soferinta ale vrem lor rás tàtea suflete pe globul pămantes

Rolul regelvi, - dl Ionel Crisin in urma vnei indispozitif a fost impaderat er ane, -1 -a luat dl Stelzer in uitemu momox. on liric remarcabil jucat di Vorelly, ua to Fiurslenau, subreta cu dulc, vo-e si , $u$ jo
 de cantăreata a obtiout a lanz ant ziegto a sil in ro'urile sula de fitig naiva, thimk diui Moya, atorul spanio ne aloadele.

Marti, in 26 Ianuarie sa josc : Roagerea, drama in 4 ac'a da B y julein Va
debuta dsorpa Mimi Ero ild, dela V. hJater ${ }^{\text {a }}$ din Viena.

Nr. 436 protop. 1914.

## Concurs.

Pentru ocuparea postului de capelan cu dreot de succesinne in parohia de clasa III-a Ernea, tractului Madiasului, se publica concurs eu termin de 15 zile dela prima pu-
blicare in. Telegraful Român Emolumentele Impreunate post sua
I. Cesa parohială pentru locuinť̆.

II Jumãtate dia portiunea ennonicá. III. Jumartate din toate venite'e parohiale fasionate in coala B .

Concurentii ィsi vor assterne cererile de concurs subsemnatului oficiu protopresbiteral concernent, si a se presenta in vreo Duminecă sau sărbătoare nentru a canta ṣi predica, respective a celebra.

Medias, la 28 Decemvrie 1914.
Ofic ul protopresbiteral gr.-ort. rom. in contelegere cu comitetul parohial respectiv.

Romul Mircea<br>protopop.

## Prăvălia se discompune total.

Desfacere totală concesionată.


Rog pentru sprijinul 0 aoratuluí publie, cu stimã:

## 

prăvălie de oroloage, juvaericale, aurării, argintării și argint de China, Sibiiu, strada Cisnădiei Nr. 3.

A apărut şi se află de vânzare la Librăria arhidiecezană:

## Calindarul arhidiecezan <br> pe anul 1915

cu Sematismul autentic al bisericei ortodoxe rom. din Ungaria si Transilvania. Partea literară conține lucrări foarte interesante. Pretul 80 fil, plus porto postal 20 fil.

La Librăria arhidiecezană, Nibiiu, se afă de vânzare editura proprie:

## EXANGEXIA

legătură foarte fină in catifea, coloare bordo, cu patru evangelişti in faţă şi la mijloc restignirea, tot aceias gi in dos, foile aurite, cu copcii, in o frumoasă cutie de păstrat 150 cor.

Aceias legătură cu patru evangelişti, restignirea la mijloc, iar in dos cu patru nasturi si la mijloc restignirea, foile au rite, cu copcii, in o frumoasă cutie de păstrat 135 eor.

Accias logătură, in fată cu patru ovangeliṣti si la mijloc restignirea, iar în dos cu patru nasturi si la mijloc cu o cruce, foils aurite, cu copcii, in o frumoasă cutie de păstrat 100 cor.

Evangelia legată in piele Chagrin pe ambele părti imprimath ovangelistii il 1 s mijloc restignirea, foilo surite, cu copcii, a utio de plsiust 38 cor.

Evangelia Eogate ive piole romie, cu cadru aurit si la mijloc


## Cărți nouă apărute

## Librăria arhidiecezană, Sibiiu.

## Biblioteca Teatrală

edată de Societatea Fondului de Teatru Român.
Nr. 28. Teodor Abt. Bacă'ăreasa, comedie intr'un act. Pretul 40 fil. +5 fil porto. Nr. 30. Aurelia Pacătlian-Rubenescu, Iepuraşii la şcoală. cirici piese teatrale, dialoguri si patruloguri. Preţul 20 fileri. +5 fil. porto.
Nr. 31. Max Maurey, Farmacistul, comedie intr'un act. Pretui 32 fil. +5 fil. porto. Nr. 32 Andre Mycho, Glorie postumä, comedie intr'un act. Preţul 40 fil. +5 fil. porto.
Nr. 33. Jana Marni, 0 Repet tie, dialog. Pretul 20 fil. +5 fil. porto
Nr. 34. Alfred de Musset, Ua Capriciu, comedie Intr'un act. Prę̧ul 48 fil. +5 fil.
porto.
Nr. 35 . C. Goldoni, Un Accident Curios, comedie in 3 acte. Preţul 60 fil. +5 fil. porto.
Nr. 36. Yves Mirande, Zoe, comelie intr'un act. Prețul 26 fil. +5 til. porto Nr. 37. Fr. de Schiller, Wilhelm Tell, dramă istorică in 5 acle fo versuri, traducere in forma origioală de Stetan 0 losil. Pretual $90 \mathrm{fil} .+10 \mathrm{fll}$. porto. Nr. 38. Georges Courtenne, Invingeri strà +5 , piesa intr'un act. Preţul 30 il.
Nr 39 Micul min
locanos, comedie in 2 acte localizată de Bujorel. Pretul 30 fileri ${ }^{+} 5 \mathrm{Lil}$ porto.
Nr. . . Russu Sirianu, Milităresta, comedie intr'un act. Preţul 40 fil. + 5 fil, ${ }^{\text {porto. }}$
Nr. 41. Horia Petra-Petrescu, Poezii sis Monoloage de declamat broş. I. Preţul 40 fil. +5 fil. porto.
Nr. 42. Capra cu trei iezi, piesă pentru coppr, in trei tablouri dupã povestea lui fil. +5 fil de Radu Prişcu. Preţul 30 fil. +5 til. porto.
Nr. 4. Niar Ertimiu, Cräciunul lui $\mathrm{Os}^{-}$ an. tragi-comedie iutr'un act. Pretul

## Biblioteca Cosinzeana

care e redactutå de dnul profesor Marin Deme-
tresen din Craiova, su apårut panà acumas
Nr. 1. I. H. Fabre, Din Moravurile şı Pornirile insectelor, ed. II. Pstţul 30 fileri. +5 fil. porto.
Nr. 2-3. M Demetrescu. Inceputurile Omenirii, ed. II. Preţul 50 fil. +10 til. porto. Nr. 4-5-6. Llie N. Geiep, Pàuâatul sil Omul, partea I. Asia. Pretul 75 fileri. +10 til. porto.
Nr. 7-8. M. Demetresca, Lecturi Geologice. Pretul 50 til. +10 til. porto. Nr. 9. Constantin Răqulescu, Culegeri ştiintifice. Preţul 30 til. +5 fil porto.

## Biblioteca Națională

## edactată de dnul D. Vasiliu-Bacău.

Nr. 51-52-53. Pedagogia sii Medicina, Primejdia Alcoolismului si Vitejia Romá nilor. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 54-55-56. Bulgarii, Foloasele Chemiei ssi Solidaritatea. Pretul $30 \mathrm{fil} .+5$ f'. porto.
Nr. 57 - 58 -59. Apărarea Natională, Ruşii sii Sgârcenia. Preţul 30 fil. +5 fil. porto.

## Biblioteca Flacăra.

Nr. 7-8-9. H. G. Wells, Primii Oameni in Lună. Pretul 1 cor. +10 fil. porto, Nr. 10. V. Eftimiu, In temnitele StambuIului, novele. Preţul 60 fil. +10 fileri. porto.
Nr. 11. Onoto Watana, Privighitoarea Iaporeză, roman din viaţa japoneză. Prctul 60 fil. +10 fil. porto.
Nr. 12. Eumond Rostand, Romanṭioşii. Pre tul 60 fil. +10 fil. porto.
Nr. 13. Victor Eftimiu, Ave Maria, dramă in 3 acte. Preţul 60 fil. +10 fil. porto.

## Biblioteca Minerva.

Nr. 131-132. Tit. Liviu, Războiul Romanilor cu Hanibal I-II Preţul 60 fileri. +10 fil. porto,
Nr. 133. B. Constant, Pribeagul. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 134. George Ohnet, Jale si bucurie Pretul 30 fil. +5 fil. porto
30 fil +5 fil porto
30 fil. +5 fil, porto

Nr. 136. A!. Cazabar, R zica. Preţul 30 fil. +5 fil, parto. Nr. 137. Harriet Beecher Stcwa, Coliba lui mos Toma. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 138. AI. Dumas Tatăl, Cei doi studenţi. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 139. Voltaire, Povestiri. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
r. 140. Carl Ewald, Lcoane din vieata plantelor sii anımalelor II. Preţul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 141. Edmond Haraucourt, Pelisson. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 142. V. Rakusi, Satul meu Preţul 30 fil +5 fil. porto.
Nr. 143-144. Camille Cocuan 1, Suferintele Vulturaşului. Preţul 60 fil. +10 fil. porto.
Nr. 145. Arthur Conan Doyle. Doctorul negru. Preţul 30 fil. +5 fil. porto. Nr. 146. I. Clocârlan. Färă noroc. Preţul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 147. C. Dem, Oamenii Zilei. Pretul
30 fil. 30 fil. +5 fil. porto.
148. I. Dragoslav. Puveşti de Crăciun. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 149. A. Fogazzaro, Puvestiri. Preţul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 151. Lamartine, Raphael, vol. I. Preţul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 153. Emilia Tailler, Dragnste de scriitor sau romanul lui Victor Hago. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
Nr. 154. Louis Iacolliot, Vânătorii de robi dealungul Nilului albastru. Preţul 30 thl. +5 fil. porto.
Nr. 156. Guy de Maupassant, Strigăt de alarmă. Preţul 30 fil. -5 thl. porto.

## Biblioteca Istorică.

Nr. 17. Puiul Vulturului, după D. Lacroix. Pretul 70 til. +10 fil. porto. Nr. 18. C. Paul si A. Marcu, In Bulgaria. Pretul 70 fil. +10 til. porto.
Nr. 19. A. Dumas-Tatăl, Euric IV, istoria anecdotică a Frantei. Pretul 80 fil. +10 fil. porto.

Biblioteca pentru toţi.
Nr. 862. Maurice Maeterlinck, Sora Beatrice, miracol in 3 acte. Prit ţal 30 fil. +5 fil porto
Nr. $863-86 \mathrm{t}$ Vasile Conta, Incercări de Metafizieă, materialistă. Preţul 60 fil. +10 til. purto.
r $860-866$. G. Alina, Arta de a vorbi in societate si diterite oc zi.i. Privcipil oratorice si modeluri de toasturi, mici cuNr. $867-868$. Pretul 60 til. +10 fil, porto. dini trei dini, trei conf
fil. porto. fil. porto.
Nr. 869. Ioan Nenitescu, Pui de Lei, poezii Eroice sic Naționale. Preţul 30 fil. +5 Nr. 870 . D
Nr. 870. D. Anghel, Steluta, Fantazii si Nr. 871 . Pretul 30 fil. +5 fil. porto Nr. 87. A. Robida, Pe Clopotnità., Pretul Nr 872 N . porto
Nr. 872 . N. G. Rădulescu-Niger, Unchiul
Christea. Pretul 30 fil Nr. 873. G. D'Annunzio Pàmât virgin, no. vele si schite Pretul 30 fil +5 fil porto Nr. 874-875. Peul Bourget Durera Eniomă. Pretul 60 fil +10 fl porto Nr. 876-877. Dem. Mledenovici-Damed Curs Teoretic si Practic de Scamatorip, Magie artificială. Prestidigitatie pentru Magori si profesisti Pretul 60 fleri amatori si profesionisi-Pretul 60 fileri
Nr. 878 C A
r. of8. C. Apostoliu, Povessti alese pentru copii. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.
r. 879-880. Alfred de Musset, Emeling Margot, novele. Pretul 60 fil. +10 fil. porto.
r. 888-889. V. Conta, Teoria Fatalismului. Pretul 60 fil. +10 fil. porto. r. 890. C. C. Sallustius, Despre Conjuratia Jui Catilina, trad. din latineste. Pretul 30 fil. +5 fil. porto
Nr. 891-892. I. Budai-Deleanu, T.ganiada poemă eroi-comică in 12 canturi. Preţul 60 fil. +10 fil. porto.
Nr. 893. I. Turghenef, Anciar sau Ar borele Mortei. Pretul 30 fil. +5 fil. porto. Nr. 894. M. Davidescu, La Fantana Casta liei, poezii. Pretul 30 fil. +5 fill. porto schite. Pretul 30 fil. +5 fil. porto.

