# Telegrafll Roman. 

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.

> Abonamentele si insertiunile să se adreseze
> Administratiei ziarului *Telegraful Român», Sibiiu, str. Măcelarilor 45 Corespondentele
> să se adreseze Redactiei «Telegrafului Român», str. Mǎcelarilor Nr . 45.
Scrisori nefrancate se refuza. - Articoli nepublicati nu se inapoiazá

INSERTIUNILE:
Pentru odată 14 fil,, - de douǎori 24 fill, - de treiori 30 fil.
rândul cu litere garmond.

## Religiositatea și

cercetarea bisericii.
-- De Dr. Gh. Comsa.
I.

Mulți creştini au o mentalitate deosebită în privinţa cercetării bisericii și susţin, că cineva poate să fie om religios şi fără să cerceteze regulat sfânta biserică. Unii ca aceştia nu-şi dau seama de numirea ce o poartă. E drept, cǎ sfânta scriptură zice: «Că va veni timpul, când nici în muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina» (loan 4, 21). Cu alte cuvinte, lui Dumnezeu se poate aduce laudă în tot locul. Totuş biserica e cel mai corăs. punzător loc pentru preamărirea lui Dumnezeu, cắci «biserica este acel loc sfânt, public, în care preamărin-du-se Dumnezeu se aduce sacrificiul cel preasfânt al lui Cristos şi in care adunându-se credinciosii se fac părtaşi de adevărurile şi darurile mântuirei, ce li se mijlocesc de organele
instituite de Cristos». (Dr. Teodor Tarnavschi: Liturgica, pag. 187).

In definitiunea aceasta se cuprinde aşadară între altele faptul, că biserica e locaşul aducerii sacrificiului celui preasfânt al lui Cristos. Faptul acesta ar trebui subliniat in modul cel mai marcant; căci de el, tocmai de el uită aceia, cari cred, că e destul, dacă se închină numai acasă lui Dumnezeu și merg la sfânta biserică numai în luminata zi a sfintelor Paşti. Doar însuş răsboiul acesta crâncen a dovedit, că rugăciunile de acasă nu ajung spre liniştirea şi mângăierea sufletească a credincioşilor, sii chiar de aceea, acum, în momentul, când credincioşii aproape fără excepție merg cu mic cu mare la biserică, preotul e dator să le spună în lumina cea mai clară foloasele ce le au în urma atragerii lor cătră biserică. Fiindcă cei mai mulți simţesc necesitatea de a o cerceta, acesta e un semn extern vădit al religiosității lor și un preot bun va şti să se folosească între astfel de imprejurări de ocaziunea de a arăta credincioşilor, că cercetarea bisericii e atragere înăscută în inima omului creştin şi că aceia, cari mai ieri erau împotriva cercetării bisericii, astăzi primesc în faptă răspunsul la părerea şi procedarea lor greşită. Un creştin cu sufletul întunecat încă și azi poate zice, că nu e necesar să meargă creştinul la biserică, iar preotul va propovǎdui adevărul mare și sfânt, că în timp ce creștinul aflător in intunerec se luptă împotriva pornirii fireşti a inimii sale, cei mai mulţi creştini rămaşi acasă se duc la maica biserică si-ssi alină durerile, unindu-și inimile intr'un gând spre Dumnezeu.

Preotul bun prin urmare in privinta aceasta are cea mai bună ocaziune de a satisface misiunei sale. Ba putem zice, că cercetarea bisericii din partea credincioşilor e un stimul puternic al activitătii preotului. Cǎci ve.
nind credinciosii la biserică, preotul obsearvă, că i-au fost ascultate învătăturile și astfel i se va potenţa și zelul; dar acolo unde poporul nu cercetează biserica, s'a întrupat un duh rău în viata credincioasă a creștinilor, cari tradează, că nu au fericirea de a avea un părinte sufletesc conștiu de chiemarea sa. E destul să întrăm la sfânta liturgie Dumineca într'o biseserică oarecare a satelor noastre, și de pe cercetarea bisericii putem judeca și pe preot şi pe credinciossi. E un adevăr acesta, pe care a-I contesta, ar însemna a ne pune în o situaţie nefavorabilă faţă cu adevărul.

Insă, ca să nu se creadă, că vorbesc numai despre cercetarea bisericii în decursul răsboiului, tin să amintesc următoarele. In timpurile acestea de fapt sunt credincioşi puțini la biserică dintre bărbati, şi lucrul acesta e explicabil. Dar să ne aducem aminte de timpurile de pace. Oamenii se instrăinaseră de a cerceta biserica, în decursul serviciului divin, si erau duşi la lucrul lor de câmp. Erau însă comune bisericești, unde cercetarea bisericii nu era de loc negligată. Dar oare de ce? Findcá acolo preotul era la culmea chiemării sale. Timpurile acelea s'au schimbat. Acum credincioşii merg spontan la biserică, acum se adevereşte tot mai mult, că «anima hominis naturaliter christiana». Şi tocmai fiindcă acum credincioșii via spontan la biserică, cel mai potrivit lucru este acela, pe care 1 -am accentuat, că adecă preotul tocmai în legătură cu cercetarea bisericii trebue să-și potențeze zelul; căci ce folos, că acum credincioșii vin la biserică mai des, dacă preotul nu se schimbă, ci rămâne acelaş? Ce folos, că credinciosii au avut atragerea de a veni la biserică şi când colo ei văd, că preotul lor e cel vechiu, e tot acela, care în afară de indeplinirea slujbelor dumnezeesti nu satisface sii în alte privinţe îndatoririlor sale de preot?

Mulţămită zelului preoțimii noastre, nu ne putem plânge, că preoţii noştri nu-şi fac datorințele. Nu. Dimpotrivă. Căci doar cei mai multi dintre preoții noștri, pe lângă parohia lor, în timpurile de acum, administrează şi alte parohii, aşa încât o spunem categoric, că munca preoţimii noastre în urma răsboiului e cu mult mai încordată, este o muncă, pentru care preotimea noastră s'a făcut vrednică să fie împărtășită de recunoştinţa superiorităţii bisericeşti.

Deci cele spuse în şirele antecedente nu le-am fixat pentru a releva indolenta unora sau a altora dintre preoţi. Pentrucă pe de o parte n'aş spune adevărul, iar pe de altă parte m'aş face judecător, câtă vreme nu trebue să judecăm, ca să nu fim judecați. Toate le-am spus pentru a scoate la iveală faptul cercetării bisericii, ca semn extern al religiosităţii ṣi a releva motivele cercetării bisericii, cari motive un preot e dator să le remarce mereu in decursul predicelor sale de peste an. Am putea incepe
erea acestor motive, pornind dela faptul, că încă în testamentul vechiu se spune, că pentruca să se poată împărtăşi de adevărul divin, în zilele de Sâmbătă şi de sărbători se aduna poporul înaintea cortului mărturiei, mai apoi la biserică și sinagoge, unde se ruga, aducea jertfe, şi primea darurile dumnezeești, ascultând cetirile din sfânta scriptură. Am putea continua seria de dovezi, spunând, că legea lui Moisi (II., 23, 15, 17, 34, 23, V. 16, 16. 17) prescria fiecărui cap de familie să meargă la biserică cel puţin la cele trei sărbători mari.

Oare n'a fos Isus in etate de 12 ani in Ierusalim la biserică cu Iosif şi Maria? Oare n'a răspuns el părinților săi, că în casa Tatălui său trebue să fie? Oare ca să ajungă la biserica din Ierusalim, n'a trebuit să treacă peste Galileea, Samaria si Iudeea, adecă peste trei țări? Oare nu in templul din Ierusalim a învătat Isus poporul? După aşezarea sfintei euharistii, creştinii se adunau în case private, unde se rugau, serbau sfânta euharistie şi ascultau cuvântul dumnezeesc. In veacul al treilea era deja un număr considerabil de biserici creştine.

Am putea în chipul acesta să aducem dovezi peste dovezi spre a arăta, că cercetarea bisericii e un act de religiositate, care nu e permis să se neglige din partea nici unui creştin adevărat. Insă în cele următoare voiesc să prezint espunerile privitoare la acest obiect ale episcopului Prohászka Ottokár din Alba-regală. Dau deci în traducere, in articolul următor, un pasaj dela pag. 145 a scrierii sale renumite, apărută în decursul răsboiului și întitulată: «Világosság a sötétségben» (Lumină în întunerec).

Guvern de concentratile. In cursul săptămânei trecute au fost primiţi în audienţă din partea Maiestătii Sale, Monarhului nostru, mai mulţi fruntaşi ai partidelor opositionale maghiare, precum şi câtiva fruntaşi ai partidului guvernamental, din care fapt se scoate combinaţia, că in cele din urmă totuși se va forma un guvern de concentratie, in care se fie representate toate partidele maghiare.

Decorarea Monarhului. Arhiducele Eugen, mareşal campestru sii comandant al trupelor austro ungare dela frontul italian, s'a presentat Vineri, săptămâna trecută, in audientă la Maiestatea Sa, Impăratul și Regele Carol, ssi inn numele ofiterilor si soldatilor de sub comanda sa
a predat Monarhului marea cruce a ordia predat Monarhului marea cruce a ordi-
nului Maria Teresia, pe dosul căreia se nului Maria Teresia, pe dosul căreia se
află gravată dedicația următoare: «Victoriosului conducător al trupelor de asalt cu ocasiunea atacului in contra Italiei, supremului beliduce, cu vecinică credinṭă și gratitudine, armata maresalului Eugen, arhiduce. Val Sugana, 17 Ianu arie 1917. In ziua aceasta adecă şi in localitatea numită, Arhiducele Eugen a rugat pe Maiestatea Sa , cu ocasiunea inspecției făcute la frontul italian, să poarte si Maiestatea Sa ordinul Maria Teresia, nu numai ca mare măestru al acestui ordin, ci si ca distincție pentru participare la răsboi. Monarhul' a Incuviintat rugarea si si-a pus imediat pe
piept marea cruce a ordinului Maria Terezia, pe care apoi a conferit-o maresalului Conrad de Hötzendorf. Acum i-s'a predat Maiestății Sale alt exemplar din crucea mare a ordinului numit, cu o dedicatie, care nu altcineva cu ea

## Gurernul revolutionar rusess.

Representanții dela Petrograd ai puterilor din antantă s'au presentat la guvernul revolutionar rusesc si au declarat, că au îndrumări dela guvernele lor, se inntre în pertractări şi se întreţină raporturi bune cu noul guvern rusesc. A recunoscut apo şi guvernul din statele unite americane de esistent și de legal guvernul revoluționar din Rusia. Recunoaşterea aceasta s'a făcut pe temeiul notificării oficiale a schimbărilor mari din Rusia. Notificarea a făcut'o ministrul de esterne rusesc, Miliucov, care a trimis representantilor diplomatici ai Rusiei din streinătate nota următoare:

- Stirile transmise prin Agentura telegrafică din Petrograd v'au făcut deja cunoscute evenimentele ultimelor zile si căderea vechiului regim politic rusesc, care s'a năruit in mod lamentabil sub indignaţia poporului, provocată de lipsa de îngrijire, abuzurile şi criminala lipsă de prevedere a guvernului.

Unanimitatea indigıării, pe care a provocat-o ordinea lucrurilor, ajunsă acum ale natiunei, a prescurtat si usorat remar cabil criza. După-ce toate aceste element s'au grupat cu insufletire vrednică de ad sau grupat cu insulfe,ire din partea armatei revijuţiunei si au primit a repurtat mişcarea natională in efectiv de abia 8 zile, o victorie decizivă lutimea punerei in practică a permis, din fericire reducerea numarrului victimelor fa reducerea numarului victinelor la un ra transformărilor de asemenea extindere şi gravitate.

Prin un act datat din Pscov la 15 c., a renunțat Impăratul Nicolae II pentru sine si Marele Duce clironom Alexi Nicolaevici la tron.

In temeiul comunicatului ce i-s'a făcut despre acest act, a renuntat Marele Duce Mihail Alexandrovici prin un act dat in Petrograd la 16 l. c. din partea sa de a ua asupră-şi suprema potestate, pănă în momentul, când adunarea constituantă, alcătuită pe baza sufragiului universal, nu va fi stabilit forma de guvernament sis nouile legi fundamentale ale Rusiei. Prin acelaşi act a învitat marele duce Mihail Alexandrovici cetăţenii ruși, ca pănă la definitiva afirmare a voinţei naţionale să se supună autorităţii guvernului provizor constituit la iniţativa dumei imperiale sis dispunând de toată plenitudinea puterii.

Guvernul, luând asupra-si puterea în momentul celei mai grave crize externe si interne prin care a trecut vreodată Rusi in cursul istoriei sale, este pe deplin con stient de enorma respundere ce-i revine Inainte de toate îşi va da silinţa de a indrepta greselele apăsătoare, pe cari le-a ăsat după sine trecutul, spre a asigura in fară ordinea şi liniştea şi în fine de a pregăti conditiile necesare, ca voinţa națiunei suverane să se poată pronunta liber asupra sortii sale viitoare.

Pe terenul politicei externe va res pecta cabinetul, in care am luat asupra-m ministeriul externelor, indatoririle interna ionale, pe cari le-a luat asupra-şi guvernu căzut și va ţinea in onoare cuvântul dat Vom cultiva cu îngrijire relațiunile, cari ne leagă de celelalte naţiuni prietine şi aliate şi avem incredere, că aceste relaţii vo deveni şi mai intime şi mai durabile sub noul regim, in Rusia, care este hotărit a se lăsa condus de principiile democratice
ale respectului, cu care datorim popoarelor mari si mici, pi a bunei întelegeri între naţiuni.

Vă rog, ca aceste să le aduceţi la cunoştinţa guvernului, la care sunteţi acre-
ditats.
Miliucov.

Ulterior au adus ziarele ştirea, că în notă, la insistentele Angliei s'a băgat şi pasajul următor: ©Rusia n'a voit răsboiul, care de trei ani scaldă lumea in sânge. Ca jertfă a unui atac premeditat și pregătit de o mână lungă, Rusia va continua, spirit de cucerire al unei rasse hoteşti, care spirit de cucerire al unei rasse hoteşti, care bila eghemonie asupra vecinilor ei si va putea impune Europei din veacul al douăzecilea ruşinea domniei militarismului prusiac. Credincioasa contractului legat in mod indisolubil cu glorioşii ei aliati, Rusia e decisă, ca şi ei, se asigure lumii cu orice
preţ o eră de pace intre popoare, pe basele unei organisatii stabile nationale, cari garantează respectarea dreptului şi a dreptataii. Rusia va combate, alaturea cu ei, pe duşmanul comun pâna la sfărşit, fărà pausă sí fara slabire.
apartin va intrebuinta toate energiile penaparṭin va întrebuinfa toate energiile pen-
tru pregătirea invingerei, căutând se delatru pregătirea invingerei, căutând se dela-
ture cât mai curând gresalele trecutului, ture cât mai curând greşalele trecutului, cari au putut se paraliseze până acum
avântul şi spiritul de jertfire al poporului rusesc».

Din parlament. Nu s'a terminat discutia in dietă asupra raportului guvernului despre aplicarea măsurilor esceptionale, votate pentru durata răsboiului, nici in cursul săptămânei trecute, ci s'a continuat şi eri, Joi, pentrucă Luni, Marti şi Mercuri dieta n'a tinut sedinţe. Se crede, că până Sâmbătă cei din opositiie îşi vor fi spus tot ce le zace pe inimă; majoritatea va lua apoi la cunoştință raportul guvernului si dieta va lua vacanțe de
Paşti, continuându-si activitatea după sărbăPaşti, continuându-şi activitatea după sărbă-
tori. In sedintele din săptămâna trecută a tori. In sedintele din saptamana trecuta a provocat scene turbulente o interpelatie a
deputatului Szmrecsanyi, din partidul poporal, care a ridicat acusa tradării de patrie in contra mai multor deputaţi croaţi, Intre cari e și baronul Raiacici, care din intâmplare era de fată. A răspuns imediat, arătându-și nevinovătia, și în altă şedintă s'a făcut declarafie în dietă in numele tuturor deputaților croați, iar la urmă a remas, ca să se aștepte resultatul cercetării iniṭiate de guvern, în numele căruia contele Tisza, ministrul-president, a admoniat pe cei din
opositie, se nu dee prea mare crezământ denunţanţilor şi se nu ridice acuze grave, cari nu pot se
liniştit in dietá.

Rusia va fi republicà. Toate stirile venite din Petrograd, prin statele neutrale, ne spun, çă în Rusia e puternic curentul pentru proclamarea republicei si că e aproape sigur, că adunarea naţională constituantă va alege această formă de guvernare, cu mare majoritate de voturi. Ale-
gerile pentru constituantă se vor face cu gerile pentru constituantă se vor face cu
cea mai mare grăbire, pentrucă intenfiunea e, ca constituanta să se intrunească in prima jumătate a lunei Aprilie. Oraşul

Moscva a cerut, ca să se întrunească acolo dar guvernul a decis se fie convocatá la petrograd. In mod provisoriu armata dintă s a fấcut promisiune, că va 11 cu credinta şi rusesc. In Petrograd s'a inființat partidul republican democrat, in care au intrat ca membri mai mulți ministri și mai multi bărbați de frunte ai poporului rusesc. A cesta va fi partidul guvernamental din care va ieşi guvernul definitiv. Comitetul executiv al acestui partid a inceput lucratitu pregătitoare cu privire la alegerio proan nou de publicitate, întitulat: Republica.

## Fundațiunea pentru ajutorarea ziariștilor români din Ungaria.

Dare de seamă asupra
Despre anul trecut al cincilea al acti vităṭii noastre de administratori ai «Funda tiunii pentru ajutorarea ziariştilor román din Ungaria», nu avem mult de raportat Stăruintele noastre în scopul augmentări averii fundaționale, stăruințe, care incepu seră să dee rezultate destul de imbucura toare, au fost brusc intrerupte de evenimentele răsboiului cu Romania. Atunci de curând am putut să reluăm firul lucrăilor noastre

Intre astfel de împrejurări nu e miare, dacă sporul în augmentarea averii fundaționale a rămas mult sub ceeace cu tot dreptul aşteptam. Şi dacă nu ne-ar fi fost dat să primim două donatiuni mai mari, asupra cărora revenim cu cele de mai jos acest spor ar fi fost mai mic ca ori şi cânc până acum. Aşa însă, cu donatiunile numit averea administrata de noi a crescut totus in cursul anului trecut cu suma de Cor $30,970 \cdot 91$ la Cor. $133,223 \cdot 83$.

Izvoarele din cari s'a realizat aceasta augmentare în averea fundațiunii sunt următoarele:

1. din dividende și dobânzi
2. "contribuiri diferite
3. "Ungurat. Dlui Emanoil
4. din donațiunea Dlui G.
din donațiunea
Popp de Băseşti
din donaţiunea pentru
fondul băncilor
Total
sumă, din care subtrăgând
ajutoarele şi cheltuielile de
ajutoarele si ch
administratie d $\qquad$
rezultă
Cor. $30,970 \cdot 91$

Trecând la expunerea singuraticilor pozitii, din cari

Dividendele și dobânzile au crescut faţă de anul premergător cu Cor. $948 \cdot 23$ a Cor. 5,018.66. Cresterea aceasta innsă dacă nu ni s'ar fi redus în mod simtito etalonul depunerilor, ce le avem la bănci ar fi fost mai insemnată.
2. Contribuirile diverse de Cor. 2,328-02 Incassările sub ca ori şi când pâna acum. ani ai activitătii noastre, se apropiau de Cor. 10,000 - anual. Deastădată ̂nsă chiar și suma de Cor, $2,328 \cdot 02$ nu s'ar fi ajuns dacă nu se găsiau două inimi nobile, car să ne fi donat sume mai considerabile şi anume, fericita Doamnă Ana Filip din Abrud, care ne a testat Cor. 1,000 - si $u n$ distins fruntaş al nostru, care doresste să
rămână necunoscut si care ne-a trimis Cor rămână necunoscut si care ne-a trimis Cor. $500^{-}$-, in actiuni de bancă. Pe lângă aceste
contribuiri au mai donat eCassa de păcontribuiri au mai donat eCassa de pă.
strares din Săliste Cor. 100 , ca a cincea strares din Săliste Cor. 100, ca a cincea
rată anuală din suma de Cor. 500 - votată nouă încă in 1912, iar «Sentinela», din Satul-nou, când depozitele spre fructificare i-au ajuns la 1 milion cor., încă si-a adus aminte de noi si ne-a trimis Cor. 50Celelalte sunt contribuiri mărunte transpuse prin «Românul» şi «Drapelul», ori trimise direct la administraţia fundațională.
3. Dar donațiunile cele mai frumoase le am primit dela doi bărbaţi distinsi din generatiunea veche, prea bine cunoscuti goporului nostru pentru bunele lor sentimente de adevarrați ertfitori. Cel dintai este DI Emanuil Ungurianu, care incă inainte cu câtiva ani sila donat întreaga sa avere Consistorului român gr.-or. din Arad si care din ceea ce si-a rezervat pentru existenta sa, a adunat in curs de 2 ani pentru noi suma de Cor. 12,000- cu care ne-a norprins in lulie a. tr. Fiind convins, că Românii din Ungaria, pentru câştigarea si apărarea drepturilor lor şi pentru desvol tarea lor culturală, economică şi socială națională, vor avea totdeauna necesitate de o presă la inăltime. DI Ungurianu predă pentru toate timpurile suma de Cor. 12,000fundatiunii pentru ajutorarea ziaristilor români din Ungaria ca organul administrativ al acestei fundatiunii să administreze suma acum predată, ca proprietate a fundatiunii, conform statutelor si regulamentelor in vi goare, dar separat - iar din venitul anual goare, di de procente să se întrebuinteze la ajutorarea si eventual pensionarea ziaris tilor, iar douăzeci de procente să se adauge in tot anul la capital - Asa am urmats in tot anul ia capita. - Ass am urmar sil Emanuil Ungurianu, activat deja va vesti Emanu Unguna, activat da, va vesi pentrut angura trăit si a muncit numai pentru poporul său.

Al doilea donator este DI Oheorgh Popp de Băsesti, venerabilul reprezentan al unei generatiuni dintre oamenii noştr cei mai vrednici. De mult aveam gându darul - sà viu si din partea mea cu un ajutor pentru asigurarea sorttii iubitilior nostri
ziaristi, cari s'au luptat sii se luptă pentru drepturile poporului. Executarea acestui propus - continuă binefăcătorul nostru s'a tot amânat, parte din cauza multelor afaceri, parte sil din neajunsurile bătrâneafaceri, parte şi din neajunsurile bâtrane telor, pentruca un om batran, cand se
găteste de o cale lungà si mare, trebue găteşte de o cale lungă si mare, trebue
sã-si orânduiască toate ale sale, ca să fie sa-sil oranduiasca toate ale sale, ca să fie
gata a primi marea poruncă, smagna verba>. - Pentru noi donatiunea Dlui Gheorghe Popp de Băsesti n'a venif prea târziu. Ea a venit in un timp cand avem mai mare nevoie să se arate cu fapte că fundatiune nevoiestrà merită si trebue ajutată fiind de noastra merita
cea mai mare importantă patru pitorul
poporului nostru. *Fondul George Popp de Băsesti» va îndemna, desigur, şi pe alţii să-i urmeze, căci, cum insuş donatort spune, «mulți, foarte multi lipsesc dintre fratii noştri, cari ar fi datori şi ar putea să
vinà cu ajuturul lor întru promovarea sco vina cu ajutu.
pului mareţ.

Pe lângă cele două fonduri, numite mai sus, in anul trecut s'a activat sii sfonfundaticior romanes. De finea anului tre cut băncile au contribuit la diferitele ocazi cu sume mai mari si mai mici, in total cu Cor. $6,703 \cdot 44$, sumă contată la «fondul con tribuirilor diverses. Voind insa a eternis pentru toate timpurile contribuirile din viitor ale băncilor noastre, jertfa lor pentru presa românească, am decis să admi nistrăm separat ca fond special și cu indicarea si în parte a contribuirilor fiecăre bănci, toate acele sume, cari se vor dona de aci inainte si cari vor fi de cel putin 500 cor., plătite odată sau in mai multe rate anuale. Prin aceasta sperăm, că fie care institut financiar al nostru va cx̌ut să participe la augmentarea fondului băncilor romañe, ca recompensà pentru ser viciile, pe cari li le-au fàcut lor in trecu ziaristica noastră si li le va face și in viitor In anul trecut au contribuit la acest fond \&Albina , si \& Ardeleana ) cu câte Cor, 1,000fiecare, sume, pe cari le vor augmenta s in viitor.

Iată in chipul acesta s'a adunat suma totală de Cor. $31,346 \cdot 91$. Din această suma s'au cheltuit însá Cor. $376^{\circ}$ si anume Cor. 100- s'a dat ca ajutor zaristulu Ioan Brotea, pe cand se gasea ca recon
valescent in un spital militar din Viena, in valescent in un spital militar din viena, in urma rănilor primite pe câmpul de luptă iar Cor. 276 sunt cheltuieli administrative
(onorar contabilului, porto, spese de lăsă (onorar con
minte, etc).

Aducând multumirile noastre profunde tuturor celor ce ne-au îmaărtăşit de ajutor in anul trecut, in special Venege Porp de Bosesti, dam expresiune credinţei noastre neclintite, că fundatiunii ce administrăm îi' e rezervat un viitor cât ma frumos. In analele, ce vor apǎrea în curâtıd, publicăm câteva loacelor, din care s'a augmentat fundatiunea noastră in cei cinci ani dintâi ai fiinte sale. Din aceste date reiese clar, că avem cele mai bune mijloace pentru augmentarea sigură si multumitoare a capitalurilor fundationale cât mai curând la vremuri normale si sà puterm relua cu succes activitateo fatrerupt de rasboiul actual. Caci precum in primi din contribuirile mărunte suma de Cor $18,417 \cdot 95$ iar din felicitările răscumpărate Cor. $5,283 \cdot 78$, desigur că vom incassa in viitor şi mai mult sub acest titlu. Dacà sapte conferente și două publicațiuni vândute in favorul fundatiunii au adus singure suma de Cor. 3,063.97, ce vor putea aduce nişte conferente aranjate sistematic sis an de an in fiecare centru social? Dar dacă s'ar mai angaja şi o zi a presei in fiecare an, zi în care fie cine să-şi poată da filerul său, ori dacă gazetele noastre vor introduce in mod obligator adaosul de abonament in favorul fundatiunii, cine ar mai putea dubita în viitorul scopului, de care suntem

## FOISOARA.

## Resignare.

Mi-am trimis astăzi pe zi Dela crucea dintre vil, $L$-am trimis spre răsărit Sam trimis spre ràsarit La iubiftii mei de-acas
Să-mi. aducă vesti mai bune,
Dorul să mi-l mai răsbune Dorul sa mi-l mai räsbune. Bate gandul la fereastă

- Ce mai faci, draoă nev Eu iti fac dragă de stire Eu iti fac dragă de stire,
Dup-a vremii neagrá fire Dup-a vremii neagră fire, Si má nchin cu sănätate. Numai inima-i bolnavă De-a a amarului otravĕ Cā voi stafi aşa departe Si o lume ne desparte. Teoi ruga, dragăa, ruga
Teol ruga, araga, ruga
Veste bună, că esti bine
Vorbă dulce dela tine
Vine gândul, vine iarä,
Vine grabnic de cul saară,
Vine grabnic de cu searăă
Si-mi aduce veste-amară,
Cä e multã jale ' $n$ tará.
Doamne, mare $\ddagger i=$ näpasta
Mi-a fost dat s-o văd şi a asta,
Si de-atata voie rea
Mi povara tot mai grea,

Și-n astă străinătate
Numai doru-mi este frate,
El îmi bate de durere,
Seb. Stanca.

## Un duhovnic năcăjit.

Traducere, de Aurel Nan.

## Urmare).

Aşteptai puṭin. Intră sị Ienny. Mersei apoi si eu, să-mi văd copilele, să aflu ce mai fac. Sedeau în liniste lângă fereastră şi lucrau. Ochii fetişoarei celei mari erau umezi. Işi vărsase biata fată intristarea sii năcazul, afară in liber; priveau ambele cu teamă la mine. Credeau, că vor afla doar urmele durerii ssi ale desnădejdii pe fata
mea itmbătránita. Se înseninară insằ, inda mea îmbătrânită. Se înseninarâ inssă, inda-tăce-mi văzură fata zimbitoare şi plina de ram si mă miscameam voinic, asezân du-mi scrisoarea si paralele in măsuta de scris. Nu vorbirăm toată ziua nimic despre cele întâmplate. Nici eu nu prea doream discutia pe tema aceea. Compătimire din partea lor si infrănare din a mea. Nu vo-
eam să tradez slăbiciune in fata copilitelor.

28 Decemvrie.
Ce bine e când omul poate să nu cerceteze indată sdruncinările produse de peste noapte, Dimineała vorbeam de scri-
soarea vicarului, ca de un lucru vechiu.
Urzeam la planuri pentru viitor. Momentul cel mai trist al planurilor noastre era constatarea, că va trebui să ne imprăştiem ca un cârd de rândunele, pentru tiem ca un cärd de randunele, pentru
câtva timp. Nu-i nimic de făcut altceva, decat să vă adăpostifí voi la vre-o familie dinstită, până voi pribegi eu prin largurile cinstită, până voi pribegi eu prin largurile
diecezelor, după o slujbă mai smerită si diecezelor, după o slujbă mai smerită și
o bucătură de pâne pentru mine si pentru o bucătura de pane pentru nane copile năcàite!

Polly deveni zglobie iar. Iși incepu nou povestea cu mitta vlădicească. Ea tine cı1 tărie superstitioasă la visul ei fantastic.
EI trebue să se implinească! Eu incă mai El trebue să se împlinească! Eu încă mai
gândeam din când in când la el, dar gândeam din când în când la el, dar visul vis rămâne

Voiu preda urmaşului meu cancelaria parohială cu arhiva șic cu protocoalele din ea, când va veni, iar eu voi apuca toiagul pribegiei după pâne. Până atunci voi scrie unor cunoscuţi mai buni de prin vremuri mai senine, să mijlocească angajarea copilelor in casele unor familii mai cinstite ca îngrijitoare, cusătoreasă ori chiar bucătăreasă. Ienny ar fi potrivită de educătoare.

N -aş voi să rămână îı Chrechelada. Comuna e săracă, oamenii răi, măreţi ssi fără educatie cuviincioasă. Acum vorbeşte fiecare numai de duhovnicul cel nou. Unora le pare rau, ca trebue sa se desparta
mine. Cine ştie cui ii este mai milă?

29 Decemurie.
Azi am compus o scrisoare cătră episcopul din Salisbury și i zugrăvii in ea
tea bietelor mele copilite orfănite sị slujba mea îndelungată, implinită totdeauna cu credintă si cu dragoste, in viea Domnului. Spun, că-i un suflet bun si milostiv. Dumnezeu să- i inmoaie inima! Intre cele treisute si patru parohii din largul diecezel de
Wiltshire voi afla si eu o colibioară penWiltshire voi afla sì eu o colibioara pen-
tru a mă ocroti. Mă indestulesc cu putin.

## 30 Decemvie.

De nu va sosi îdată mitra visată de Polly, eu voi ajunge chiar sil in temnită.
Văd că nu mai am scăpare.
animați．Desigur nimenea．Căci in măsura n care sar populariza indatorirea de jertu e altarul prese，se vor arai sä．si eter－ seama to mai müt barea al fericitului nizeze numele alaturea de al fericiului Mi－ tropolit Metianu，al nobilei doamne luliana toica，al idealistilor ziaristi Dr．A．Mure sianu si loan Russu－Sirianu，precum si a domnilor Emanuil Ungurianu，Anton Mo csonyi de Foen，George Popp de Băsesti i Dr．Teodor Mihali．Atunci，dar numai atunci，fundatiunea pentru ajutorarea zia－
ristilor români din Ungaria işi va ajunge ristilor români din Ungaria işi va ajunge
scopul，care este inallarea presei prin zia－ scopul，care este inalitarea presel prin za－
risti bine pregatitịi și asigurati in viitorul lor．

Sibiiu，la 17 Martie 1917


## Rǎsboiul．

La frontul răsăritean Ruşii，spri－ jinitii de artilerie，au năvălit cu vehe－ mentăasupra posititilor trupelor noastre， de sub comanda Arhiducelui Iosif，de pe innalltimea Magyaros，dar au fost res－ pinşi．Alt atac rusesc din valea Salta s＇a prăbuṣit in focul artileriei noastre．In altă parte a frontului，la Darovo si Labusi，trupele aliate au cucerit posițiile rusești şi au făcut peste 300 de priso－ nieri，capturând 4 mitraliere și 7 arun－ cǎtoare de mine．Pe la Brzezany tru－ pe numeroase rusesti au atacat fron－ tul nostru，dar au trebuit să se re－ traga cu perderi mari．In Macedonia trupele franceze atacă mereu，dar sunt respinse．Intr＇o vale au cucerit puţin teren．La frontul italian părṭi din re－ gimentul de infanterie numărul 100 au intrat pe la Viglia in positiile duş－ mane，de unde s＇au reîntors cu 9 ofiteri și 500 soldati italieni，făcuți prisonieri．O patrulă italiană a fost luată la goană，iar casa în care se afla au aruncat－o ai noştri în aer．La frontul dela apus retragerea trupelor germane e terminată．Au fost lupte la Le Fere，unde duşmanul a cucerit două forturi，la Roisel，localitate reo－ cupată de duşman，dar după perderi mari，ssi în pădurea dintre Oise si Concy，unde trupele germane au pri－ s＇au retras，pentru a evita incunju－ rarea．Submarinele au scufundat de nou numeroase vapoare încărcate， aflate în zona oprită．

Dela frontul răsăritean mai so－ sesc ştirile următoare：In valea Uzu－ lui trupele de sub comanda Arhidu－ celui Iosif au cucerit dela Ruşi o înaxl－ time de trei kilometri şi au făcut pri－ sonieri 150 de Russi．Trei contraatacuri ruseşti au fost respinse de trupele noa－ stre．Asupra posiţiilor de pe în㐅llţimea Magyaros Rușii au îndreptat atacuri noue，dar au fost respinşi．
fidentiali intâmplarea aceasta tristă．Sosi la el si anuntul，că rămase o datorie uriaşă dupå negutătorul Brook．Mâ âcu atent， să intervin sil să multumesc ingraba pe
fabricantul de postavuri Withiel din Troub－ ridge pentru o sută fonti，sumă girată şi garantată de mine．

Avea destulă cauză primarul Alder－ mann，să mă compătimească．Doamne Dum－ nezeule！$O$ sută de fontil De unde să－i stiu scoate？！Dacă mà vor despoia de tot ce am，atât pe mine，cât sic copilitele，n＇ar
afla mai mult de una sută shillingi．De afla mai mult de una sută shillingi．De
altcum Brook trecea in fata lumii de om altcum．Brook trecea in fata lumii de omm
cinstit．Nu credeam nici eu să o sfarşească cinstit．Nu credeam nici eu sa o starseasca
aspa de trist．Averea fericitei mele sotii re－ posate se gătă in urma boalei sale inde－ lungate．A trebuit sǎ－i vând cu un pret de nimica pămantul moştenit in Brandford． Acum sunt cersitor．Si dacă as fi măcar un cerşitor，ca cerşitorii liberi！Trebue să－mi petrec zilele in temnită，dacă nu va fi un
suflet bun si milostiv negutătorul Withiel． suflet bun sii milostiv negutătorul
Nici vorbă de al putea multumi．

Seara．
Mă ruşinez de slăbiciunea mea．Să metesti！Să desperezi！O！Si totuşi să ma crezi in provedintal si saluil stio Tomo， Inaintea
Tomol

Dar am adus la cale lucrurile．Am expedat scrisoarea adresată negutătorului
Withiel din Troubridge．Mi－am mărturisit Withiel din Troubridge．Mi－am mărturisit
in ea neputinta intreagă de a reîntoarce suma girată sị că astfel are dreptul de a
mă Infunda In balamucul datoraşilor，Dacă

## NOUTĂTI

Distinctio．Maiestatea Sa，Imoarratul si Regele Ciarol，a conferit generalului de infanterie Ars de Straussenburg，seful sta－ tulvi msjor al armatei austro－ungare，marea
cruce a ordinului leopoldin cu decoratia de cruce a ordinului leopoldin cu decorafia de
räsboi şi cu sábiv，pentru maritele castigate räsboi şi cu säbil，pentrut
ca comandant de armatk．

Consilier intim．Maiestatea Sa，Impă－ ratul si Regele Carol，a numit pe domnu ministru de honvezi，generalul de divizie
Szurmay Sándor，consilier intim al Maies－ Sourmay $S$
tathii Sale．

Prelungirea moratoriului．In fosia ofi－ ciaia din Budapesta a epârut ordinatiunea minister＇ale，prin care moratoriul pentru Ardeal se prelungegte pannă la 30 Lunie 1917.

Printul Frideric Carol．Comunicatui oficial german din 22 Martie spunea，că printul prusiac Frideric Carol nu s＇a mai inapoiat dela iuptele aeriene，cari s＇au dat la spatele frontului dusmen．Printul con
duces un seroplan．Acum vine stirea，câ printul a sjuns in cantivitate la englezi，si incã grav rānit，astfel，că a trebuit aã fie operat．Prin Spania vine apoi stirea tristă ca eroul a murit in captivitate，in urma rå－ nilor primite．Printul avea rang de carpitan in regimentul de husari de gardă，dar inainte cu un an a trecut la aviatie，unde s＇a distins fo mai multe randuri．Era de 24 de ani si din casa de Hohanzollern，dar din un ram mai ldedepărtat de fomilia imparatului Wil－ helm．

Chemare Foaia oficiala a publicat ordonsnta，prin care cetǎtenii ungari năs． cuti intr＇unul din anii 1872－1891，precum gi concedıatii din serviciul de glotaşi năs－
cati in 1867 sau in anii urmatori pana in cuti in 1867 sau in anii urmatori paná in
1899，dacá au fost aflati capabil de servi－ 1899，dacáa au fost aflatic capabil i de servi－
ciul militar，au sa se prezinte la cadrele ciul militar，au sa se prezinte
lor in ziua de 16 April $\begin{aligned} & \text { d．} 1917 .\end{aligned}$

Refugiati carl nu pot veni acasǎ Un comunicat aparrut in ziarele din capitală anuntã，că to Ardeal mai sunt tncă părti， In cari refugiatii nu se pot reintoarce la vetrele lor．Aceste parrti de tară sunt ur－ mătoarele：In comitatul M răs－Turda partea de sus a cercului Reghin，linia Deda－Toplita （Maroshéviz），apoi Intregul comitat al Ciu－ culai si din comitatul $\begin{aligned} & \text { reaizesuae cercurite } \\ & \text { orba } \\ & \text { Kezdi，Ceice ar avea cumva pasa－}\end{aligned}$ paşapoartele nu sunt valebile

Apă mare．Se anuntă din Murăg Uioara， cá topindu－se repede cantitatile mari de zăpadă，gi urmánd ploi dese，s＇au umfiat apele Mur太̊gului şi amenintă cu revărsare
unele părti ale orąuluj．Cu ajutor militar unele parti ale orasulai．Cu ajutor militar
s＇au luat másuri pentru a prentimpina o s＇au luat măsuri pe
eventuală catastrofâ．

Acasá．Romantierul Gorkı se adie－ senză revolutionărilor ruşi din strainătate si－j indeamnă să se fatoarcŭ acasă，fo Rusia， farǎ amãare．
este ceva simt in inima sa，fie chiar şi de negutător，mă va compătimi；şi dacắ nu este，ducắ－mă unde－l va îndemna inima．

Reintors dela oficiul de postă，incer－ cai tăria sufletească a copilelor．Voiam să le pregătesc pentru cazul cel mai crâncen． Si copilele mi－se gândeau mai bărbăteşte decât bărbatul şi mai creştineşte decât preotul．

Le povestii cu jale moartea lui Brook， girarea pentrú el și eventualele urmări．A girarea pentrule atente şi ingândurate．
crimi－＜n temnită？－murmură in la－ crimi lenny．－In temnită，bunul meu pǎrinte？Tu n＇ai gressit．nimic si totusi tre－ bue să suferi atatea！Voi merge in Trou－ bridge，mă voi arunca smerită la picioarele până nu te va iertaə！．
－$\star \mathrm{Nu}$ ，nu！－strigă atunci in plân－ set Polly－nu－i bine aşa．Negutătorii tot－ deauna sunt neguţători！Nu va lăsa o para măcar din datorie pentru lacrimile tale．Nu aşa．Voi merge eu la fabricantul de postavuri， voi intra la el ca roabă pe viała intreagă， pe pâne şi pe apă numai，până voi şterge toată datorias．

Se liniştiră．Prinseră a intelege de－ şertăciunea planurilor．Zise apoi lenny：
－Ce folos de atâtea planuril Să asteptăm răspunsul negutătorului．Dacă va vrea să fie crancen，lasă sà fie！Dumnezeu e de fałă sil in temnită．Mergi cu inima lini－ scitatatata．poate in vâtorile vieftii．
（Va urma．）

Groaznică nenorocire în Turda．Lun Inainte de ameazi s＇a intamplat o grea ne norocire in Turda．O clǎdire mare din pista orasului，palatul Kimpel，s＇a prăbusit intr＇o detunătură ingrozitoare．Tocmai acum se
lucreazá la introducerea gazului subpen ucreaza la introducerea gazului subpăman－
tean in locuintele dela Turda．So pare car tean in locuintele dela Turda．Se pare cà
o teavă s＇a crepat in apropierea cládirii，si cand o servitoare a lntrat in pivn $\ddagger \stackrel{y}{l}$ cu 0 lamp̌ anrinša，a urmat indată explosiunea． S＇a constatat，că până acum su căzut jertfa nenorosin 15 perzosne，care se aflau in casă sau in apropierea e

Stefania Steflea născută Tătulea， sotia domnuiui llie Steflea，blănar in Sibiu ${ }^{81}$ bica parintelui Dumitru Domnul Duminecă，in 25 Martie，la orele 4 dimineata，in etate de 27 ani ，in anul al 4 lea al cåsătoriei，impărtassitả find cu sintele taine．Rămăşitele pămantegti ale decedatei au fost asezate spre vecinică ${ }^{2} 7$ Marnă，după ritul gr．－or．roman，Marti，in senese din Sibiiu．Od．hueasce．in pace！

Noul jurámânt Trupele din armatele Rusiei vor depune acum următorul jură－ mànt：，Mă indatorez，sĕ ascult de guvernul provizor，cace stăpaneste pană atunci asupra impǎrătiei rusesti，pană cand dupa vointa forma definitiváa a statuluí

Tribunal revolutionar．Din Petrograd se depeseaza ziarelor parisiene：Guvernul provizor are de scon sa organisezs un tri－
bunal revolutionar，care va decide asupra soartei ministrilor si a altor fruntasi rusi， soartei ministrilor si a altor fruntazi rusi，
acuzati pentru tradare de patrie．Tribunalul acuzati pentru tradare de patrie．Tribunalul si din deputati de ai dumei，

Reprezentatie teatrală pentru orbi． Trupa teatrala Renee Kelly a aranjat zilele acestea o reprezentatie intr＇un institut en－ glez pentru orbi．Intreg auditoriul，afară de ingrijitori，se compunsa din persoane lipsite de vedere，Actorii pe scenă nu purtau costume．Nu ierau nici decoruri，nici cor－ tină，nici iluminare．Scena se eflı iotr＇un clar－obscur，unde persoanele abia se zarreau． Afará de un clopotel，cerut de piesă，si o cesşă de portalan，care trebue s＇o spargă eroul piesei，nu s＇au intrebuintat alte rechi－ site． Cu toate acestea orbii su petrecut tatiei au aplaudat cu lasufletire．reprezen－
tel

Preţul pământului．Se anunţă din Meria－Teresiopol：Dispoziţia de cumpărare si pretul pămantului crese ziloic．Intr＇una din comune e tavecinate s＇a vandut jugeral de pămant aråtor cu trei mii si 20 coroane，
un stangen patrat costã va sâ zicê 3 co－ roane si 2 fileri．

Spre pace？Dupa gtirea ziarului $Z_{u ̈}$－ richer Post，deputatii italieni Bentini si Modigliani au daclarat，că revolutia ruseasca rebue considerata ca o prevestire de pace． Numitul ziar afirmă，ca in Franta se Intã． reste tot mai mult credinta，č mijlocul vacea，

Qmorât de lavină．Generalul de brigadă， baronul losif Henneberg，pe cand fácer in－ spectiune asupra trupsior sale dela frontul italian，a fost surprins de o lavina，care a ingrooat sub ea，impreuna cu ntreag sa suita，Catastrofa s＇a intamplas：in 7 Martio neralul de sub lavină şi inmormantat cu onorurile cuvenite．

Cum s＇a fácut deţinerea tarevnei？Au cris ziarele，că tarul si tarevna se află detinuti In Tarscoe－Selo．Au scris apoi，ca sarul ar fi fugit gie curentat，dar stires aceasta s＇a desmintit．Despre detinerea ta evnei se comunică dela Petrograd urmă－ toarele：Comandantul districtului capitalei， generalul Cornilov，a comunicat tarernei ca este arestată．Generalul，insotit de stabul său，a plecat la Tarscoo－Solo si dela gară a Intrebat prin telefon pe sambelanul conte Benckendorff，cand poate sa．l primeascæ arevna．Motivul vizitei n＇a voit sk⿸⿻一丿又土灬－l arate Sambelanul a răspuns．că tarevna are sax．－1 primească peste o jumătate de orǎ．Cornilov si Insotitorii săi，prezentandu－se la palat，au fost condusi in apartamentele suveranei． Acolo generalul a cetit tarevnei hotararaa guvernului provisor si i－a declarat，cá face－ pand din acest moment nu mai are liber－ tatea de pană acum，si că garda palatului este Inlocuitá cu alta．Tarevna g＇a rugat sâ i se lase，servitorimea si mai departe．Co－ rerea i s＇a incuvintat．De aici Cornilor s＇a dus la casarmă，unde a luat măsurile tre－ buinciosse pentru pază．

Rositul ouălor este oprit．Oficiul pentru alimentarea tarrii a oprit si in anul acesta
rositul ouălor ob＇snuit de sărbabtorile $\operatorname{lnvi-}$ rositul ouǎlor obisnuit de sărbătorile tnvi－
erii Domnului． srii Domnului．

Rs̊sboiul contra Italiei．Dupณ spusa ${ }^{\text {g }}$ zatelor italiene，se pregrteste un atac a talignilor Pre，cu ajuto stman，asupr zic aceleasi gazete，este cuprins® de mare ingrijare．Corriere della Sera e de părere， ca puterile centrale s＇au organizat pentru defenziva la vest；astfel lgi pot indrepta acum trupele Impotriva Italiei．Secolo sustine， că un atas germano－austro－ungar in Lom－ bardia ar lovi impătrita intelegere tocma in nervul vietii sale．

In amintirea iubitilor răposaṭi．Doamna Maria P．Comşa din Säliste a binevoit a dărui intru vecinica pomenire a finutului
sâu Nelu Stroia，la a cârui immormantare a＇a putut participa，suma de 20 cor．la －Legatul Nelu Stroia pentru ajutorarea co piilor săraci din parohia Sibiiu cetate，apli－ cati la meseriia，jar Domnul Dr．Lucian Borcia，advocat，a binevoit a dărui tn me－ moria iubitului său frate Ermil Borcia 20 cor．Ia ，Legatul Dr．Ioan Borcia pentru ajutorarea copiilor săraci din Sálista，aoli－ cati la meserii．Pentru prinos exprime sincere mulfumite，in numele Reuniunii mese riasilor sibieni：Victor Tordäşianu，prezident．

## Mulțămită publică．

Devenind potirul argintat dela biserica noastră nefolosibil， mm Invitat credinciogii ca fie care să contribue benevol cu obolu pentru procurarea unui nou potir de argin
curat，si astfel panǎ acum a intrat la ofi－ curat，si astfel panǎ acum a intrat la ofi ciul parohial suma da 595 coroane dela Danes 200 cor，Anica Zaharis Cristea di－ Danes 200 cor＂Anica Zaharie Lupian din Selens Maria 30 cor，，Maria Hudea din Danes 30 cor Georg Marbu cap．si gotia Ana 10 cor cor．，George Maier 10 cor．，Ioan Baxrbat 10 cor．，Floarea Mârian 10 cor．，Safta Zosim Onia 10 cor toti din Solergal－mara Dia 10 cor，tofi din Seleugul－marg．Galt Pava 10 or． Dapp 10 Dumitru Maria Ona 6 cor．，di Maria N．Coldea 5 cor．，Maria G．Segesd 4 cor．，Pavel，Elena Barb 4 cor．，din Se Rohan 4 cor．，din Venchiu．，Ioan Bǎ＇an cor．Emanoil Medsea 4 cor．，Maria Mosore 4 cor．，din Danes；Nicolae Manta din S ghisoara 3 cor．，Iosif Moldovan 3 corr．，Ana Lazar 3 cor．，d a Danes．Nicolao Sarbu inv． Loach o Boh Maria D Oio N．Gurce， lion m Bohin Mana jun．N．Ana Fsatrichie Tantárean si loan Muntean din satrichie tanarean Bxas Vohir Mo Gan，Viroana Babal Ma，Mra，Li Gorman，loaa位ce，Mara Bran M Z．harie Crisan，Maria Mosora．Maria German inve Inv，penz．，Ioan Crisan，Ioan Iioviciu，Safta Langa，Nicolae Costandin，Beniamin Mosora， Ioan Dalbea，Ara Grisan，Maria Costandin Maria Capăta，Ana Ciuchină，Ioana Fılicea， Maria Cristes，Gornelia Gisistea，Gafta Pu păză，Floarea Branduse，Moise Regman，
Ravecs Tot Nicolae Bendorfean，Ana Mo． Raveca Tot Nicolae Bendorfean，Ana Mo sora，Ioan Ciorogariu，Fiorica Ciorogariu，
Sinefta Branduse，Iosif Belu，Zinovia Ba－ Sinefta Branduş，Iosif Belu，Zinovia Ba betiu，Maria Bendorfean，Ioan Cabas，Co standin Lozer，Zaharie Florea，Iosif Cabas， Ioan Goga，Sinefta German，Mihail Pupazä Ana Pupaza，Maria Filicea，Elisaveta Fulicea Sinefta Costantin，Maria Constantin，Al：se Pupază，Elisaveta Muntean，loan Bunea， Zaharie Lazar，Loan Serban，Victor Cristea Iosif Moldovan si Iudita din Danes，toti cate（2）două coroane；loana Ciochina Maria Lazar，Maria Pintea，Maria Soderiu Costandin Pupáză，Elena Pupáza，Maria Tilicea，loana Tot，vad．Safta Constandin， Ioana Costandin，Aza Mosora，Maria Dadas， Ioana Branduse，Maria Regman，Ioan Cristea Ironim Cristea，Mihailá Costandin，Elisaveta Constandio，Aurelia Gostandin，Raveca So neriu，loan Tilicea，Raveca Thlicea，Nícolae Tllicea，loana Şerban si vâd．Maria Goga din Danes，toti cate（1）una coroană；loana Bogolea din Danea 90 fileri，Sinefta Mosora din Danes 60 fileri si Ioana Hofoer din Danes 40 fileri，deci

Tuturor dăruitorilor marinimosi de mai sus lo esprim si sincere multumiri

Seleusul mare，la 26 Febr．（11 Martie）

## 1917

Iustin Sarbu，
capelan．

#  <br> institut de credit şi economil, societate pe actiil in sibiiu. 

## CONVOCARE.

P. T. Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii «LUMINA», societate pe acţii in Sibiiu, se învită in sensul statutelor la

## a VIII-a adunare generală ordinară,

care se va ţinea, în 18 Aprilie st. n. 1917, la 10 ore a. $m$. în localul institutului, cu următoarea

## Ordine de zi:

1. Raportul directiunii si al comitetului de supraveghiare și stabilirea bilanțului.
2. Deciderea asupra împărțirei profitului curat si darea absolutorului.
3. Fixarea marcelor de prezență pentru membrii Direcțiunii şi ai comitetului de supraveghiare pe anul 1917.
4. Alegerea a 2 membri în Directiune, cu mandat pe 5 ani.
5. Propuneri independente inaintate direcțiunii conform §-lui 28 lit. m. din statute.

Domnii acţionari cari voesc a participa la adunarea generală, în persoană sau prin plenipotențiați, trebue să depună acțile și documentele de plenipotenţă la cassa centrală a institutului, eventual la Cassa arhidiecezană din Sibiiu până la 16 Aprilie st. n. a. c., ori la filialele noastre din Murășoşorhei şi Turda, sau la institutele financiare membre la «Solidaritatea», până la 12 Aprilie st. n. 1917.

Sibiiu, din şedinţa plenară a Direcţiunii, ținută la 6 Martie 1917.
1-1 (33)
Directirnea.

N. Ivan m, prezident

DIRECTIUNEA:
N. Ivan m. p., prezident. P. Lucuta m. p.
P. Muntean m. p. D. Comşa m. p.

Nicolae Borzea m. p. Subsamnatul comitet de suprav. am examinat conturile prezente şi le-am aflat in consonanta cu registrele institutului purtate corect Sibiiu, la 6 Martie 1917.

COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE:
Ioan Teculescu m. p., prezident.
Leontin Pusccariu m. p.
Ioan B. Boiu m. p

## ${ }_{y}$ POPORUL", institut de credit şil cassă de schimb, societate pe actiil in (Sălişte) Selistye.

## CONVOCARE.

P. T. Domnii acționari ai institutului de credit şi cassă de schimb «POPORUL», societate pe acţii, se convoacă la

## a IX-a admare generală ordinarĭ,

care se va tinea la 4/17 Aprilie 1917, la 2 ore p. m., în localul institutului, cu următoarea

## Ordine de zi:

1. Constituirea adunării, constatarea acționarilor prezenti și a voturilor.
2. Raportul directiunii.
3. Prezentarea bilantului pe anul 1916, raportut comitetului de supraveghiare și darea absolutorului directiunii şi comitetului de supraveghiare.
4. Impärtirea profitului curat.
5. Intregirea membrilor directiunii prin alegere.
6. Alegerea comitetului de supraveghiare.

Domnii acţionari, cari doresc a lua parte la aceasta adunare cu vot decisiv, au să depună acţiile eventual documentele de plenipotența la cassa institutului nostru cel puțin cu 48 ore înainte de deschiderea adunării (§ 17 din statute).

Pentru cazul, că numărul acționarilor sii al actiilor depuse nu ar fi suficient pentru aducerea de concluze valide prin aceasta se convoacă o altă adunare generală pentru ziua de 9/22 Aprilie 1917 tot la orele 2 în localul institutului cu aceiaşi ordine de zi, când se vor aduce concluze valide fără considerare la numărul acționarilor al acților reprezentate și al voturilor.

Szelistye, (Sălişte) la 22 Martie 1917.
Directiunea.


