# Telegraful 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 lunii 4 cor.
Pentru stràina㐅tate pe an 24 cor., 6 luni 12 cor, 3 luni 6 .

Abonamentele si insertiunile să se adreseze
Administrației ziarului «Telegraful Român», Sibiiu, str. Măcelarilor 45 .
Corespondentele
Pentru strảinătate pe an 24 cor., 6 luni 12 cor., 3 luni 6 cor.
insertiunile:
Pentru odată 14 fill, - de douăori 24 fill, - de treiori 30 fil
rândul cu litere garmond.

## Nr. 1676/1917 Plen

## Circular

## cătră toate oficiile protopresbiterale din

 arhidieceza TransilvanieiFiindcă a trecut de mult terminul normal pentru tinerea sinoadelor protopresbiterale şi până acum au întrat putine rapoarte despre ținerea lor in ordine, respective despre motivele din cari în unele tracte nu s'au putut ținea acele sinoade, oficiile protopresbiterale cari până acum nu au raportat, sunt poftite a face raport despre starea lucrului, sii încât din motive binecuvântate nu s'au putut tinea sii nu sunt prospecte de a se putea tinea sinoadele protopresbiterale, împrejurarea aceasta să se arete aici de urgentă spre a se lua măsuri de indrep. tare, ca să nu stagneze afacerile protopresbiteratelor.

Oradea-mare, din şedința plenară a Consistorului arhidiecezan, łinută

21 Martie (3 Aprilie) 1917.

Dr. Octavian Costea m. p.,

## Nr. 1374/1917 Epitr.

## Comunicat oficial.

Atragem luarea aminte a onoratei preoțimi și a învăţătorilor, ca să povătuiască poporul, să cultive și lucre în mod rațional pământul și grădinile cu legume de tot soiul, cu plante de sapă şi zarzavaturi, cari pe lângă aceea, că sunt foarte nutritoare si căutate cu preturi mari, dau statulu putința de a purta răsboiul în coñ-
ditii mai favorabile, și uşurează mult și existența celor dela orașe, cari nu au putința să se ocupe cu economie şi cu lucrarea pământului. Ori-ce întrelăsare este o mare gressală; deci să nu cadă poporul în această greşală păgubitoare pentru interesele statului.

Nagyvárad (Oradea-mare), din şedinta consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, tinută la 17 Martie 1917.

Consistorul arhidiecezan.

## O comparatie.

(x) Momentele critice, pentru revoluția rusească sosită pe.neaşteptate, par a fi trecute binişor.

Nemultumiri îndreptățite au plutit zeci de ani in aerul liniştit al uriasei împǎrății. Ele s'au manifestat, când si când, prin izbiri nihiliste, urmate mai totdeauna de supliciile necesare, dictate de atotstăpânitori. Dar nemulţumirile acestea, lungi și infrânate, au produs, innainte de toate, o literatură dintre cele mai rafinate, care avea să pregătească spiritele Rusiei pentru noua stare de lucruri, ce se apropia incet și sigur.

Vechiul sistem, al oamenilor cu putere absolută, inncrezuţi mereu în
tunuri şi baionete, n'a înteles nimic din slovele atât de grăitoare ale scriitorilor geniali citiți în toată lumea.

Deregătoriile, cele innalte ca si cele de jos, au continuat cu nedreptățirile şi corupțiile, moştenite din tată in fiu: - Resultatul final s'a vădit in Martie din anul Domnului 1917, când colosul dela meazănoapte a luat eroica hotărâre de a se desbăra, pe semne pe vecie, - de țarism si de anexele sale.

Revoluţii, în interesul libertătii popoarelor, s'au mai intâmplat. Anglia îsi are pe a sa în veacul 17-lea. Alte tări, cu Ungaria impreună, nu stau cu mult îndărăt, in veacul al 19 lea. Dar, cea mai importantă, cea mai bogată în urmări folositoare, rămâne totuși revolutia franceză a secolului al 18-lea.

O asămănare, între această revoluție dela 1789 , si între cea rusească din anul curent 1917 , se impune aproape dela sine. Presa parisiană, fireşte, saltă de bucurie și incearcă să tâlcuiască remarcabilul fapt cu multă prisosint̆ă de vorbă şi duh.

Pe lângă oarecare elasticitate de interpretare Nicolae II s'ar putea pune alăturea de nenorocitul Ludovic XVI, - şi unul și altul, până la un punct, victime ale revoluțiunii; - marele orator si reprezentant al intereselor poporului, Mirabeau, este astăzi înlocuit prin Miliucov; ear partidul său, al cadeților, samănă cu girondinii, cu oamenii elocinţi şi talentaţi ai revoluției dela 1789. Kerenski și Ceidze, căpeteniile socialiştilor, ar fi -- earăs până la un punct - un fel de Marat și Danton. Partidul muncitorilor este asămănător cu al iacobinilor exaltaţi, dar purtând în sine multă vlagă. Și aşa mai departe.

Mişcarea dela Petrograd însă, vorbind mai exact, nu este revolutie. Pătałă abia cu câțiva stropi de sânge, și lipsită de violentele și de teroarea trecutelor revolutii, ea se apropie mai mult de caracterul unei schimbări treptate, o assa numitei evoluții. Intelectualii săi actuali au stiut sẳ se folosească, spre binele țării lor, de focul năprasnic, care a incendiat lumea veche și lumea nouă, şi să încoroneze opera la care se tintea neşovăelnic de câteva decenii.

Rusia deschide o nouă pagină în istoria universală. Ea calcă pe drumul culturii şi al îmbunătăţirii sorții popoarelor sale, care cer să li se dee libertate şi pâne şi pace.

Cultură și răsboi este o contrazicere. Tocmai radicalii d'acum ai Rusiei ne spun adevărul acesta, când susțin că tendenţele de cuceriri, apăsările de tot soiul, exploatările fără suflet au fost sii vor fi potrivite pentru a sămăna ură și dor de răsbunare.

Acești radicali nu mai sânt prin urmare iacobinii naivi ai Franţei dela 1789. Ei păşesc dintru început pe calea ce trebue să le aducă lor progresul, şi nouă tuturor mult râvnita pace.

Irpă̆trita, - sau, dacă vreți, multipla, - ințelegere, nu va avea în cotro: Ori se va alătura la Rusia voitoare de progres şi pace, ori va străbate mai departe în labirintul răsboiului, din care insă un puternic aliat începe a se descurca.

Iată unul din efectele salutare, ce se aşteaptä cu multă încredere dela orientul pornit spre reînoire.

Nu in zadar se tot spune, că lumina vine dela răsărit.

Corarunícuat al puterilor cen frale. Ministrul comun de externe a publicat in 14 Aprilie un important comunicat, drept răspuns la manifestul din 11 Aprilie al guvernului rusesc cu privire la
scopurile urmărite de răsboi Ministrul prescopurile urmărite de răsboi, Ministrul pre-
sedinte rusesc, principele Lvov, proclamase §edinte rusesc, principele $L v O v$, proclamase în numele poporului său, că Rusia n'are intentia de a supune popoare străine, nici de a cuceri teritorii străine, și că tendinṭa sa este de a intemeia pacea statornicã. Comunicatul ministrului nostru de externe stabileşte următoarele: 1. Monarhia austroungară urmăreşte în răsboi aceleași scopuri, ca si guvernul provizor al Rusiei; 2. Monarhia austro-ungară ca şi Rusia doiese să inchee pace onorificá pertru a-
mândouă părtile; 3. Monarhia austro-ungară și aliații săi doresc să trăiască in pace si pretinie cu poporul rusesc, asigurat în condițile sale de viaţă internă şi externă. Un comunicat, de cuprins analog, s'a publicat şi în Berlin din partea guvernului german. Nu este exclus, ca acest paş nou al puterilor centrale să aibă urmări de mare însemnătate.

Din cesmerva ungară. Imediat după deschiderea sedinṭei din 12 I. c., la 7 ore seara, au izbucnit strigăte sgomotoase pe băncile opoziției, care a manifestat in fadecursul sedint de vot universal în tot decursul sedinţei. In mijlocul larmei generale, s'a suspendat de douăori sedinţa; deschizându-se de nou, prim-ministrul contele Tisza prezintă autograful prea înalt, prin care parlamentul se declară prorogat.
Prezidentul dispune citirea autografului, Prezidentul dispiune citirea autografului,
primit cu aclamări din partea deputatilor guvernamentali, după aceea enunţă că dieta îl ia la cunostintă cu respect omagial, sii închide sedinta la ora 8 si un stert. Casa magnaţilor, după o scurtă sedinţă tinută în 14 I. c. după ameazi, este asemenea pro-
rogată. rogată.
(1) asămăัnare. Cumcå pe câmpul de răsboi care e situaţia cea adevărată, se va putea vedea mai bine din cifrele pe cari le vom inşira mai la vale şi din cari se evidențiază estinderea teritorială şi numărul sufletelor din fiecare stat implicat în răsboiul mondial. Puterile centrale: Germania, Austro-Ungaria, Turcia şi Bulgaria, au la olaltă, impreună cu coloniile germane, un teritor de $6.193,563$ kilometri pătraţi, cu 167.004,000 locuitori. Estensiunea teritorială a puterilor din antantă : Anglia, Francia, Italia, Rusia, Belgia, Japonia, Muntenegru, Portugalia, Sârbia şi România, face cu teritorile lor esterne impreună, dar fără Polonia, $73.484,752$ kilometri pătraţi, cu $8003.093,000$ locuitori. Se mai punem acum alăturea de antantă și statele unite americane, cu un teritor de 9.693,590 kilometri pătraf̣i şi cu 109.316,000 locuitori, precum şi China, care mâne-poimâne asemenea va declara răsboi Germaniei, cu un teritor de $11.138,900$ kilometri pătraṭi și cu 329.618000 locuitori, si eată că iasă o preputere enormă faţă de puterile centrale, atât ca teritor, cât şi ca poporaţiune. Dar cu toate acestea, antanta tine cucerit si ocupat un teritor de 900 kilometri pătraţi in Alsafia și de 30.491 in Austro-Ungaria
(Galititia-Bucovina). La olaltă 31.391 kilometri pătrați. Puterile centrale insă tin cucerite sis ocupate următoarele teritorii: In Belgia 29.000, în Francia 22.310, in Rusia 280.450, in Romania peste 100.000 , in Albania 20.040 , in Italia 380 , la olaltă deci 552.227 kilometri pătrati, teritor milităreste ocupat şi administrat. Prin urmare, cu toate că antanta si aliatele ei sunt inn privinta teritorului ssi a poporaţiunei de sapte ori mai tari decât puterile centrale, acestea au cucerit şi luat inn stăpannire totuşi de septe-
sprezeceori atâta teritor dela antantà, cât sprezeceori atâta teritor dela antantă, cât a luat aceasta dela ele. Deci pe care parte
e invingerea? e învingerea?

## Biruinṭă prin Inviere.

Iar lui Dumnezeu multarmita, căci n
biruinģa etc.

## II.

Gândurile noastre nu se opresc în aceasta zi luminată numai la învierea din grădina lui Iosif din Arimathia; gândirea noastră străbate departe spre viitorul neamului nostru. Invierea e doar praznicul nădejdii. Cine a văzut în această dimineaţă răsărind soarele în strălucirea sa biruitoare, acela să-şi aducă aminte de cuvintele prorocului, că soarele dreptăţii va răsări și va lumina neamul, care se teme de Domnul! Dacă azi aerul cald, primăvăratec ne înviorează și desfată, el ne asigură totodată că va veni primăvara si in sufletele noastre! Să dea bunul Dumnezeu, ca în curând să răsbată printre întunecosii nori ai răsboiului soarele biruinței, ca după grozavele furtuni ale iernii să se ivească curând noua primăvară. Giasul clopotelor ce vestesc învierea ne spune blând dar cu hotărâre: Avetii încredere și bună nădejde, că vine ceasul, când împreună cu fraţii noștri biruitori vom prăznui cântând: «Mulțămită lui Dumnezeu, care ni-a dat nouă biruinta».

Mai mult chiar, nu avem numai nădejdea unei biruinţe asupra vrăs. mașilor, ci nădăjduim in o biruinţă alui Dumnezeu în mijlocul poporului nostru. O nouă primăvară va apărea pe urma furtunelor acestui răsboi, o nouă înviere va urma după aceste zile de patimă și suferințe, o nouă inviere a sufletului neamului nostru, spre o nouă viață religioasă morală!

In parte această trezire s'a efeptuit. Dumnezeu a ridicat ceata de pe ochii celor ce dormeau ssi li-a strigat cu glas tare: «Trezește-te, scoală-te din morti!» Si cei treziṭi din somnul buimăcelii, din o viaţă lâncedă s'au regăsit pe sine, și-au aruncat privirea ochilor până departe. Da, simţim adierea primăverii, a renaşterii noastre religioase morale.

Dar încă nu e o biruinţă deplină, hotărâtoare. Trezirea trebue să se prefacă în înviere; pentru aceasta însă e neîncunjurat de lipsă ca Cristos cu adevărat să învieze în poporul nostru cu putere nouă și în toată strălucirea sa dumnezeească. Să luăm aminte, oare în chipul nostru de vietuire n'a rămas El tot mort, un Cristos îngropat, o mărire trecută?

De aceea e de lipsă să învieze de nou, să capete viață, să-și câştige stăpânire! Că Cristos trăește în adevăr, să simte doar în toate, şi pretutindenea în casele crestinilor, în familie, in biserici, în scoale, în artă și știință, in feliuritele profesiuni, în adunări și corporaţii de tot felul. Cristos trăeşte deci în sufletul poporului nostru și prin El viază acest popor, dar nu ajunge ca poporul să se numească numai creștin, ci trebue să și fie un neam cu adevărat cresptin, insufleţit de duhul lui Cristos pătruns de pilda vieţii Lui sfinte!

Atunci se vor găsi în mijlocul nostru uşor Samariteni, cari să lege şi lecuiască ranele adânci ale acestui răsboi. Va răsări dintre noi sămănătorul, care in țarinele brăzdate de gloantele tunurilor să arunce sămânța nobilă, care va da roadă nouă și binecuvântată. Va răsări din mijlocul acestui neam proroc alui Dumnezeu, care va aduce sufletelor lumină si viaţă mult mai de preţ decât toată cultura ssi iscusinta lumii, ne va vesti evangelia ca putere alui Dumnezeu, care înoește şi sfinţeşte. Iar când în acest chip va progresa si va birui împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, atunci cu adevărat putem ridica glas de bucurie «Mulțămind lui Dumnezeu, care ni-a dat nouă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos»

E cu putinţă aceasta? La Dumnezeu toate sunt cu putintă. Istoria împărăţiei lui Dumnezeu, ca și istoria neamului nostru în trecut ne dovedește, că Dumnezeu rândue vremuri de reînviere, în cari devine o realitate vorba: «ce a fost s'a petrecut si-acum totul s'a înnoit». Dar de altă parte însuşi atotputernicul Dumnezeu îndeplineşte astfel de învieri numai prin martori și propoveduitori ai învierii. Reînvierea unui neam întreg nu se poate realiza decât prin reînvierea fiese alcătuește din singuratici, iar la rândul său singuraticul formează neamul intreg!

Aici se naṣte deci întrebarea serioasă: Inviat-a Cristos, omule, în tine insuți? Trăesste El cu adevărat în sufletul tău? Are El putere peste gândurile tale, stăpâneşte El voința ta? Simte-se peste tot in viata ta de toate zilele puterea lui de viaţă? Ori e şi la tine numai o evlavioasă amintire, un ornament religios extern?

Cea mai de seamă învătătură de Paşti să ne fie aceasta: fă să învieze Cristos în adâncul sufletului tău! In-
lătură petrile de pe ușa mormăntului! Cedează Jui Cristos puterea de stăpânire în viața ta lăuntrică! Pleacă-te cu supunere mântuirii, pe care ti-o vestesste sil te insufleţeste pentru lucrul Lui! Lasă-te învins de El, căci cei învinși vor fi în împărăţia lui Dum nezeu învingători.

Adevărat, că a trăi inseamnă a lupta, dar tot așa de adevărată e vorba: a fi cresstin înseamnă a fi biruitor. Căci inima în care Cristos a înviat, și cu adevărat trăește, are întotdeauna ceva din măretia biruinței. Omul e gata a birui grijile și suferintele viettii, e destul de tare a sta împotriva ispitelor, a se învinge pe sine însuşi, și apoi a câştiga biruinţa şi asupra altora. Când in sufletul omului trăeşte in adevăr Isus Cristos, și viata e însufleţită de bucurie senină, de seriozitate creştinească, de jubire curată cătră aproapele și credință neclintită cătră Dumnezeu, o astfel de viaţă trezeşte și la alţii din împrejurime nouă viaţă, și unei astfel de biruinţe îi urmează alte noue biruinţe.

In adevăr, dacă în noi trăeşte neclătita credinṭă luminoasă, că Cristos a biruit prin înviere, şi că biruinţa aceasta e mântuirea noastră, dacă la acest praznic luminat suntem pe deplin pătrunși, că prin El și pentru El trăim, luptăm și învingem, atunc de bună seamă viaţa noastră e binecuvântare, moartea noastră mângăere, viaţa viitoare plină de lumină. Atunc suntem cu adevărat pe drumul ce duce la acel praznic al învierii, unde orice luptă pământească încetează și întreaga invräjbire a lumii se topește în cântecul de biruintă: «Iar lui Dumnezeu multămită, căci ni-a dat nouă biruinṭa prin Domnul nostru Isus Cristos»
(După I. Kessler).
P. Moruşca.

## Nr. 1807/1917 Şcol

## Circular

cătră toate oficiile protopresbiterale din arhídieceza Transilvaniei.
Dispozitiile luate prin circularele consistoriale din anii precedenti, cu privire la serbarea paserilor și a pomilor din partea elevilor şcoalelor con fesionale, le sustinem și pentru acest an școlar, indatorând pe innvăţătorii noştri a se conforma întru toate acelor dispozițiuni.

Despre aceasta Onoratul oficiu protopresbiteral spre ulterioară afa cere este încunoştințat.

Oradea-mare, la 27 Martie 1917
Consistorul arhidiecezan.

## FOIS OARA.

## Un duhovnic năcăjit.

Traducere, de Aurel Nan. (Urmare).
Se vede că are gândul, să mai cerceteze odată Chrechelada. M'aş bucura şi i -aş multumi. Tinărul acesta în recunoştința sa exagerată imi va fi trimis întreagă averea sa, pentrucă eu îi împrumutai în lipsa cea mai mare jumătate din capitalul meu.
Mi-ar părea asa de rău. Se vede usuratec. Mi-ar părea aşa de rău. Se vede uşuratec. ca lacrima.

Alfred se simte bine la noi. Zimbea assa de frumos spre Polly, când îl purta
ln brate Ienny, ca o mamă bună. Copilele In brate Ienny, ca o mamă bună. Copilele
se pricep cu mult mai bine la ingrijirea se pricep cu mult mai bine la ingrijirea
micutului, decum credeam eu. E si frumos. mi cumpăararăăm un leagăn mititel. Leagănul e lângă patul unde doarme lenny. Vegheaza zua noaptea, ca un inger păzitor, asupra micului ei orfan nevinovat

## 3 Ianuarie.

Azi a sosit in Chrechelada duhovnicul cel tinăr, Beching, cu femeea sa şi se opriră sine. Eu mersei. E un om plăcut cuvincios şi complezant. Mă avizà, cà-mi este succesor in sluibă: că ar dorí că-mi este succesor in slujbă; că ar dori să-sii ocupe
postul, daca $n$ n'as fi contra; că pot să lopostul, dač n'aş fi contra; că pot să lo-
cuesc in casele parohiale, ei vor locui in
câteva odăi rezervate pentru ei de prima-
ul Aldermann.
li spusei, că sunt aplicat să-i predau Indată oficiul, cu toate agendele sale, căc tiune. Doresc numai atâta, ca să mai cufiune. Doresc numai atata, ca sa mal cu-
vintez odata in biserica, in care am propoveduit atâtia ani de-arândul cuvântul lui Dumnezeu sii să-mi iau cu drag rămas bun dela credincioşi,

Imi promise apoi, că mă va cerceta, după prânz. Şi veni insofit de preoteasa si de domnul Aldermann. Ea era puṭin greoaie. Se vede că-i din casă bună şi e
cam trufaşe. Nu-i plăcea nimic din casă. cam trufaşe. Nu-i plăcea nimic din casă.
Nici nu se putea uita la fetisoare. Când Nisi opri privirea asupra lui Alfred, care dor-
ind Şi opri privirea asupratui Aifred, care dor
mea in leagăn, se intoarse spre Ienny si mea in leag

- D-ta eşti măritată?

Ienny se înroşi ca trandafirul şi făcu cu capul un semn negativ. Buzele încă murmurară ceva. Trebui să intervin, sà
clarific lucrul. Doamna Beching îmi ascultă clarific lucrul. Doamna Beching îmi ascultà cu atentie povestirea, strimba apoi din nas
si-mi intoarse spatele. Nu-i vorbă, dase si-mi intoarse spatele. Nu-i vorbă, dase
frumos testimoniu. Nu-i mai mult, decât frumos testimeaniu. necuvinți!
li învitai apoi de seară la un ceai. Nu primiră. Bietul duhovnic e robul femeii,

Ne păru aşa de bine, când ne scăpa-
răm de vizită.
6 Ianuarie.
Judecând după scrisoare, domnul Withiel pare a fi un om de omenie. Issi nenorocoasă și mă mângăie în cuvinte calde,

Doamne, rămâi cu noi!
ultimele zile călătoresc ei dela lerusalim a Emaus şi adânciṭi fiind in conversatia Darä ochii lor se tineaù ca sä nu-l cunoască. N'au băgat de seamă că în apropierea ca. Nau baga celas drum un strän care or merge

Doamne rămâi cu noi, căci mare e durerea noastră! Aşa ne rugăm şi noi azi, ca învăłăceii dela Emaus. O mare durere a venit peste noi şi poporul nostru. In August vor fi trei ani de când intr'o dimineață ne-am sculat cu vestea răsboiului, care fine si astazi. Oare cand se va io destul cu durerea noastra? Cand se va sfaraş cu nelmistea noa nu taie brazde si mai adanci, ca durerea sa nu taie brazde si mail adancis. Sunt mulţi cari mor sau jelesc pentru nădejde nimicită şi sunt nefericifi destui pentru un-noroc plerdut;
trebuit să-si dea ultimul lor fiu, familii năcăjite, cari ssi-au pierdut adevăratul stâlp al jite, carí Doamne, rămâi cu ei, ca să nu fie durerea lór sì mai mare!

Mai tare apasă durerea ascunsă şi secretă, care face să sufere inima fără a spune nimănui nimic. Luptăm cu păcate ascunse şi vinovăţii destule. Doamne, rămâi cu noi, ca să nu fie mai mare du rerea noastra; prefa vremile de dureri in vremi de binecuvantare. Condu-ne sil pe noi prin noapte la zi, prin luptă la învingere, prin cruce la coroană!

Doamne, rămâi cu noi, cu mângǎierea ta sfântă! Supăraţi au luat învătăcenii calea catra Emaus si cu cat se departau mai usuraţi. Si oare de unde le vine usurarea aceasta? Tocmai dela străinul acela, dela omul neobicinuit, care mergea cu ei si ei nu 1 -au cunoscut. Acela le-a zis: $* A u n u$ s'a căzut acestea să le pătimească Cristos si să intre întru mărirea sa»? Cuvintele insotitorului le împrăştie norii cei negri plini de desnădejde. Invaţă a pătrunde tainele si daca chiar nu le-a mii lor se uşurează, pentrucã se simt mângăiaţi și întăritit!

Oare este mângăierea sa astăzi de mai puțină putere dumnezeească? Oare ca mângăierea si întărirea noastră prin Isus Cristos? Cu adevărat zic vouă, că dacă Isus Cristos nu ne insotea in aceste vremuri grele de răsboi, atunci durerea noastră ne nimicea! Să multumim deci aceluia, care ne-a dat biruinka prim Dosmmat mosios Isus Cristos. Binecuvântat să fie Tatal Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a renăscut prin invierea din moltii a Fiiulul său. Ca cu o mătură de fier a màturat acest răsboi mondial ori ce mijloc de mângăiere prin care obicinuiau oamenii a-şi intarti inimile. Azi avem o singură mângăiere, o intărire, mângăierea si intărirea prin Isus Cristos! Daca ne-au paifuns să nu înceăm a ne rưa: Doamne, rămâi cu noi cu puterea Ta dumnezeească ! Mari sunt lipsele noastre, dar Tu iesti ssi mai mare. Adâncă ni-e durerea, mângăierea Ta însă e sfână si numai

Doamne, rămâi cu noi, căci mare este durerea noastră, dar cu atât mai fericitịi ne
să nu fiu supărat și ingrijat pentru datorie, caci $\begin{aligned} & \text { zece ani, sau daca nu se in curs de }\end{aligned}$ zece ant, sau daca nu se poate, nu-i
supărare, dacă nu-i voi plăti niciodată. Se vede, că-mi cunoaşte relaţitle familiare. Vorbeşe cu multă rezervă. Mă fine om de omenie și mă mângăie foarte mult faptul acesta. De nu s'ar inşela in veci! Când voi. avea vreme, cât se poate mai în grabă, voi merge la Troubridge sili-i voi duce cei doisprezece fonti dela domnul Fleetmann să-mi mai scadă datoria uriaşă.

Ienny spune mereu, că doarme bine ângă micul Alfred, că el nu se prea treadoarme îndată, după ce î dă să bea lapte eu sunt însă mereu îngândurat: copila mai asa vială, ca in vremile aspre, când ne da atâta de gândit traiul zilei vitoare; e mai deschisă însă, şi mai fericită. Stă adesea linişitită lângă masa ei de cusut şi visează, aşa trează, nemişcată, împletindu-si pe sin mânile harnice şi neastâmpărate. Dacă-i vorbește cineva in cazuri de acestea, se cutremura si nu stie ce să-i răspundả. nu ne-o mărturiseste. Zadarnic vreai să o faci să mai ațipească ziua. S'a găłtat! Spune că se simte foarte bine
oasă. Complimentele actorului de ambititează foarte mult. Imi si ceru epistola, să o mai cetească odată. Nu mi-a mai ina-poiat-o. O ține in corfita de cusături. Fie aşa, copila mea, copilă ambitioasă

8 Ianuarie.
Când łinui cuvântarea de adio, lăcri
numai, că mă iubeau, că mă iubeau aşa de mult. Imi povesteau atâtea lucruri frumoase despre mine si ma ingramadira cu avut atâtea dulceturi si atâta mâncare si atâta vin, ca acum. M'as fi tinut om foarte fericit, dacă as fi avut totdeauna a suta parte numail Inotăm in fericire avem din toate bogătiile, desi se duse o bună parte din ele. Cunosc în Chrechelada câteva familii mai sărace in leny cunoste si ma multe, Le-a trebuit si lor. Se bucurà si ei biefii împreună cu noi

Cuvântarea de adio s'a împrimat adânc in mintea mea sii a lăsat o urmă nestearsă nu fundul sufletulu. sil scrisel sul vieţii mele de până azi, dela slujbă, dela chemarea mea.

Sunt alungat din viia Domnului, ca sluga netrebnică, şi eu am lucrat doar, nu ca zilerul. Câte mlădiţe am sădit, câte burueni an mai plivit! Sunt alungat din viia, peste care am veghiat ani dearândul, in care am invătat, am indemnat, am mângàiat și m’am rugat. Nu m'am depărtat dela un pat; intăream pe cei din ghiara mo tii n luptele cele din urma prin balsamul credintei şi al nădejdii; umblat-am pe urma păcă tosului; nu mi-am uitat de năcăjit; pe
cei rătăcití i-am adus din nou pe cărările cei rataciciti i-am adus din nou pe cararilie
adevărate, pe cărarrile vietii. Si acum toate adevarate, pe cárările viettii. Si acum toate surfetele acestea, unite cu sufletul meu, se desfac de mine! Nu-i destulă cauză penTatălui! sângera inima?... Dar, fie voia Tatălui!

M'aş fi angajat vicarului, să primesc
ă plată slujba duhovniceasca a paro-
aflăm in apropierea Ta! Minunatul străin a mers cu învătăceii îndureraţi o cale destul de lungă. Le-a explicat scripturile aşa, cum numai el o ştia, si ochii lor nu l-au cunoscut. Abea când a sezut cu ef pânea si multumind a frânt-o sii le-a dat-o, li se deschid ochii sii il recunose. Ce e drept, s'a făcut nevăzut, dar sunt ferirecut toată jalea, credinta lor s'a intărit și prin ea şi adevărul. Prin această descoperire sil-au reprimit invătăceii călători nădejdea pierdută si prin ea dragostea cea cu bucurie mare se intorc la Ierusalim, pentruca să impărtăsească si celorlalți fratti vestea bună. că Isus a inviat din mortic! Bucuria de Paşti caută comunitatea acelora, cari sunt unitii în credintă, nădejde si
dragoste cu cel inviat din morti. Bucuria dragoste cu cel înviat din morti. Bucuria noastră de Paşti este aceea, că simtim pe Mantuitorul nostru in apropierea noastră. Dacă avem o astfel de bucurie de ziua de Dacsti, atunci cu alti ochi vedem lumea,
cal căci, chiar dacă vedem in drumul vieftii cu tărie pe lângâ ele; căci stim, că prin credintă in acela, care a adus viata si fininta noastră nemuritoare la lumină, invingem toate greutătile: ştim şi aceea, că nu e e nimic pe lume ce ne-ar $p$
de dragostea lui Dumnezeu.

Aḿn petrecut pe invăłăcei la Emaus, pe o cale plină de dureri. I-am văzut pe
urmă cu mare bucurie reintorcându-se la lerusalim. Sunt tot aceiassi oameni, dar totuşi schimbati. Această schimbare le-a cau-zat-o bucuria de Pasti, prin apropierea lui Cristos de ei. In ziua de azi si de noi s'a apropiat Cristos cel inviat! El ne-a călăuzit si ne va călăuzi si in viitor in toate
zilee vietiii noastre. Acum păsim mai departe si nu vedem sfârsitul năcazurilor parte si nu vedem sfarssitul natazurior
noastre. Avem insă pe Cristos Mântuitorul nostru cu mângăierea sa dumnezeească. Il simtịi in apropierea noastră. Şi nu ne temem!

Paştile au întărit credinta celor slabi; nădejdea a reînviat, iar dragostea de jertfe nouă s'a întărit. Doamne, rămâí cu noi, căci mare este durerea noastră, dar mângăiesuntem fericititi in apropierea Ta!

## Răsboiul,

Ofensiva de primăvară, pornită In Frant ${ }^{2}$ a, s'ar parea că formează in-
ceputul ultimelor lupte ale rǎsboiului. La nord, în părţile dela Arras, englezii după lungi pregătiri au obținut mai multe succese locale. N'au izbutit însă, pe lângă toată vehemenṭa atacurilor, să spargă liniile formidabile germane.

La sud lucrează francezii în părtile dela St. Quentin, şi dela Soisson până în Champagne, mai ales cu tunurile mari.

Dar situația rămâne încă tot cea veche pe toate fronturile.

Telegramele sosite astăzi spun, cǎ lângă Aisne, în Franţa, decurge
hiei, dacă nu mi-ar fi sosit urmaşul. Sunt invătat cu sărăcia din tinerete ssi nu mằ părăsiră gândurile din fragedele zile ale copiAlfred. Ba putem agonisi sii pentru zile negre; ne vom indestuli și mai departe cu nutremintele de până acum. Nu m'aş mai tângui asupra vântului şi a furtunelor desfăşurate asupra capului meu incăruntit, dacă aşi putea vesti şi mai departe învătăturile lui Dumnezeu.

Nu murmur. Lacrima ce picură pe
nu-i lacrima nemultumirii. Nu-mi trebue bogătie, nu-mi trebue nici zile grase sii nici nu-mi vor trebui in veci! Părinte! Nu alunga pe veci pe sluga ta din viie, deşi fi e slabă puterea. Lasă-mă să Intru iar in viia Ta, sǎ vestesc din nou cu
binecuvântarea de sus adevărul invătăturilor Tale.

18 Ianuarie.
Drumul meu la Troubridge a fost foarte norocos. Ajunsei seara, târziu, in oraşul mic si invechit si durmii aşa de bine până dimineaţa. Abea mă putui trezi. Mă primenii şi mă ímbrăcai în haine nouă, - doar la cununie de am mai fost aşa. Ienny se îngrijise ca o fată mare de tatăl
său bătrân. Plecai din ospătărie cătră domnul Withiel. Locuieşte î o casă mare şi frumoasă.

## Toamnă târzie.

In văzduhul trist si rece
Toamna flutură otravă,
Mor salcâmil langă cale
Moare firul de otavã.
una din cele mai cumplite lupte, câte s'au intâmplat în istoria lumii şi in actualul mare răsboi. Din ziua de 6 Aprilie tunurile grele franceze bat fără incetare cu o violenṭă şi risipă de munitie ne mai pomenite. In dimineaţa de 16 Aprilie s'a pornit atacul francez pe o intindere de patruzeci de kilometri cu masse mari de infanterie. Atacul s'a repetat după ameazi cu masse nouă. Incercarea n'a isbutit nici de astădatǎ. Pierderile sângeroase ale francezilor sunt mari peste măsură. Afară de aceasta, au căzut în captivitate germană mai mult de 2100 soldaţi. Se aşteaptă atacuri nouă. Trupele germane privesc cu toată încrederea la luptele grele, ce au să urmeze.

## NOUTATI.

Ajutor de răsboi pentru preoțimea noastră. Comisiunea regnicolară pentru ajutorarea în răsboi cu datul de 6 Martie a. c. Nr. 1033 O. H. B. a încunoştiinttat pe Excelenţa Sa I. P. S. D. arhiepiscop si mitropolit Vasilie Mangra, că i-a pus la dispoziţie suma de 250.000 Coroane, ca ajutor de răsboi pe seama preotilor gr.-ort. români din Ungaria pe anul 1917. Excelența Sa va distribui suma aceasta după cea mai înțeleaptă modalitate întré preoţii noştri, în mod proporționat şi drept.

Dela curte. Maiealatie Lor, regele Carol si regioa Z ta, au sosit Vineri d. a. Ia 2 ore in capitala, si resedinta Budapeste. Ministrul presedinte, contele Tisza, a iesit In calea p̌̌rechei domnitoare la Pojon. In
drumul spre capitalá prim-ministrul a fost primit in audienta de cătră suveran. La gara de vest Meiestâtilor Lor li s'au adus ovatiuni entusiaste, In ziua următoare suvecorporaticor ât sur particularilor. Părechea regală a plecat Sâmbătü̆ după ameazi din Budapesta si a sosit seara la 8 ore

Sinoadele diecezane. Pe ziua de Dumineca Tomei, sdecà pe $9 / 22$ Aprilie a. c. orele 9 dimineata, sant convocate sinoadele eparhiale ordinare in diecezele noastre, atat a Aradului, cât sii a Caransebesului. anuntat in numărul trecut al ziarului nostru, s'a amanat.

Constituire. Sambătra, in 14 Aprilie n. s'a tinut in palatul regal dela Buda adusnarea de constituire a Consiliului pentru Ingrijirea sortii celor atinsi de intamplările răsboiului. Sedinta adunării a fost condusă de Maiestatea Sa regina Zita, sub al cărai
inalt protectorat so aflà numita institutie inalt protect
de patronaj.

## Pe hotare câte-o floare <br> Se mai sbate $n$ agonie, Pe cărare sângerată <br> Cad sii frunzele de viie.

Bulgări ariaşi de nouri Hora lor oo duce vântul Si-o aninä 'n flori de tei.

Corbii negri ca păcatul Trec grãbitic spre răsărit, Moartea-i cheamă la hotare Unde seceră cumplit.

Vântul aprig trece balta,
Fură-a trestiei spovada
Risipind o pe livadã.
Vuetul năvalnic creşte
Si pe lac frământâ spume,
Nucu-l prinde-n brate negre
Dar nu poate să-l sugrume.
Vâlva toamnei bate câmpii
Toate 'n calea ei se 'ndoae,
Sueru-l adună ' $n$ caer
Si-l repede în urloae.
Năruind ssi văi si dealuri,
Lacomă se 'ntinde ceata
Si' $n$ a acest răsboi al firii
Moartea birue viafa.
Seb. Stanca.

Schimbare in ministerul de răshol. Maiesteter Sa Monarhul, primind rugares mi-
nistrului de râsboi Krobatin d'a fi dispensat de postul său, a binevoit a. 1 numi comandant de armata. Ministru de räsboi este numit generalul de infanterie Rudolf StögerSteiner de Steinstaetten. Noul ministru al
rásboiului ests născut in 1861 la Vernegg răsboiulu
in Stiria

Sfarsitul anului scolar. Conform hotärarii inibistruloi do culte si instructiune publicš, prelegerile in scoalele secundare de stat: in gimnazii, scoale reale, civile, comerciale si institute da pedagogie, se termină cu ziua de 26 Mai n. Examene de maturitate si de calificațiune au să se tină indatǎ după Rusalii. Exceptie se face numai Is scoalele, unde in cursul anului au trebuit să se sisteze prolegerile mai mult de
douà gà otàmani, Anul gcolar, in aceste doư gšptămani. Anul gcolar, in aceste cezuri, se sfârseste cel mai tarziu in 30
Iunie. Dispozitii analoge se iau, din parte Iunie. Dispozitii analoge se iau, din parte competen
sionale.

Alegere de director. D1 losif Lissai, in decis to mai mul, ani fost sef-contabil, iar din 1915 director executiv provisor a
inslitutului de credit si economii Albinas inslitutului de credit si economii ${ }^{\text {An }}$ Albina ${ }^{\text {a }}$,
In sedinta directiunii, tinutá la 12 Aprilie In sodinta directiunii, tinuta la 12 Aprilie
n ., a fost ales director definitiv cu totalitatea voturilor membrilor presenti ai directiunii.

Cancelărle redeschisă. DI Dr. Stefan Laday, advocst, intorcandu-se la Sibiiu, si-a redeschis cancelaria advocatialá in strada Poplăcii Nr. 2.

Convocare. In conformitate cu $\S$-ul 13 din statute, convocăm prin aceasta a VIII-a adunare generală ordinară a "Reuniunii de inmormantare din districtul protopopesc gr.22 Aprilie st. n , a, ce la 11 ore 2 . m . in 22 Aprilie st. n. a. c. la 11 ore 8. m, in
sala scoalei poporale gr.-cat. din loc, (Brüsala scoalei poporale gr.-cat. din loc, (Bru
ckengasse Nr. 7.) Daces membrii reuniunii la terminul indicat mai sus nu se vor intruni in numărul prevarzut in statute, adunarea generală se va tinea negresit Duminecă, in 29 Aprilie st. n. 8. c. la aceeas orǎ şi in aceers localitate, cu atatia membri, cu cati
se vor prezenta. Sibiiu, 10 Aprilie 1917. Directiunea.
$\dagger$ Alexandru Măeruşan, paroh ort. rom. in Máerus (Jzàzmagyaros), a răposat in
Domnul in 9 Aprilie n. la orele $4 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. in Domnul in 9 Aprilie n . la orele 4 p . m . in
at 75 -iea an al etatii si al 48 -lea an al al 75 -iea an al etǎtii ši al 48 -lea an al
preotiei. Raxmâşitele pamantesti ale decedatului s'au asezat spre odihnă vecinică, Miercuri in 11 Aprilie n. la 2 ore după Fie-i tarana usoara si memoria binecuvântatǎ!

Stricăciune. Ziara clujene scriu, cá monumentul regelui Matia din acel oras a suferit unele stricǎciuni, oomise de fáptuitori necunoscuti. Dela o statue s'a furat un pinten de bronz. Se vede că fáptuitorii
voiesc să schimbe in bani metalul furat. voiesc să schimbe
Politia cerceteazá.
$\dagger$ Leontina Montani n. Belu. In Arad a incetst din viaka Leontina Montani n. Belu, sotia publicistului loan Montani, moarta in etate de 27 de ani si jalită de nemângฐiatul sot, de două fiice, de o mamă văduvă si de numeroase rudenii. Inmormantarea i
farcut in 4 Aprilie. Odihnească in pace!

Amânare. Având în vedere cǎ o parte a lucrarilor de camp au intarziat, ministrul pentru apărares ఫ̣̂rii a ordonat să se amáne chemarea sub stegguri a contingentelor vor avea să se infătiseze in 14 Mai n .
$\dagger$ Gheorghe Rat, oficial suprem de postă si telfgruf in Budanesta, a incetat din viata in 1 April seara, in al 53-lea an al etattii și in al 26-lea al fericitei sale ck.. sătorii. Rǎmăsitele sale pămantesti s'au inmormantat provizor la 4 April dupa ritul bisericii spusene in cimiterul rom. cat. din. Rákoshegy, de unde după incetarea crâncenului rasboi, la dorinta-1 proprie, se vor aduce si aseza spre vecinicá odihnă in oraşul Reghinul săseac. Fie-i tărâna uşoară!

Coroane eterne. La ${ }^{n}$ Legatul Nelu Stroia peniru ajutorarea copiilor săraci din parohia Sibiiu cetate, aplicati la meserii", bunica decedatului Nelu Stroia, d-na Aloisia Muţiu (Nocrih) a binevoit a dărui 20
cor., iar vărul sǎu, parohul Ioan Dăianu (Sangătin) 10 cor. Pentru prinos exprimă sincere multumite: Victor Tordăsianu, prezidentul Reuniunii meseriaşilor slbieni.

Caz de moarte. Se vesteste din Var§ovia: Dumineck, in 15 l . c., a răposat aici ventatorul limbii internationale esperanto. Zamenhof a tråit 72 de ani.

Plecarea americanilor din Viena. De clarandu-se starea de räsboi intre America si Germania, s'au rupt legăturile diplomatice si intre monarhia noastră. si America. Membrii ambasadei americane din Viena, Impreuna cu alti supusi ai Americei, su plecat in 14 . C. seara din capitala austriace.. In gara de vest li s'a pus la dispozitie un tren separat, cu care au cǎlátorit spre Elvetia. Au plecat, fărå nici un incident, cu totul 1.50 de persoane.

Apanaj sistat. Ziarul Nowa Reforma din Cracovia scris: Decand regele Ferdinand al Romániei a fost necesitat să părăseasca Bucurestij, familia regală din Iaşi primea un apanaj considerabil dela tarul rusilor. Acum, perzâadu-şi tronul, impăratul Nicolae nu mai poate trimite acest apanaj.

Cartea galbenă. Ziare italiene anunta, că vaticanul va publica in curand cartea galbenă, care cuprinde corespondente vaticursul räsboiului.

Cum trăeşte exțarul. Scrisori din Rusia, trimise in Olanda, spun ca extarul Nicolae II, este din zi in zi mai mult restrans in Ii, este din zi in zi mai mult restrans in Selo, fostal domnitor nu are alta societate, decât a lacheului său. Familia sa este separată, si numai fostul tarevici Alexo, care se află la mama sa, are permisiunea să-şi viziteze mai des pe tatăl său. Tarul se plimbă câte-o oră, inainte şi după ameazi, in pare, păzit nelntrerunt de doi jandarmi. Vizite străine, conform hotărârii gavernului provizor, nu este iertat să primeaseă, si nici gazete. Toate epistolele, ce i so adreseaž̆, trec intai prin mâna ministrului de justitie Kerenski, care dispune ce fel do scrisori i se pot inmane.

Taxe scolare urcate. Din Budapesta se anunta, cá lacepard en anul scolar viitor su să se urce taxele scolare pentru cei ce se inscriu la gimnasii. Prin măsura aceasta se urmareşte scopul, ca tinerimea să-ş aleaga mai bucuros cariera industrială si comerciala, gi astfol sax se reducă aglomerarea scolarilor la gimnazii. Urcarea didactrului si a taxei de inscriere se face in gimnaziile statului; dar nu incape indoeala, că pilda va fi urmata si in institutele difeInteles, că scolarii săraci si diligenti se vor impartăsi de anumite favoruri si in viitor.

Negrii la răsboi. Stiri fantastice se răspâadese despre inarmările Americei. Dumineca trecutá un negru a cuvantat intr'o biserică din Louisville, zicand că toti negri apere cu sangele lor steagul instelat american. Vorbitorul promite si formeze un corp de voluntari negri.

Și Brazilia. Din Berlin se anuntǎ, că reprazentantui brazilian a predat secretaru-
lui de stat dela externe o nota, prin care lui de stst dela externe o nota, prin care se rup legatarile diplomatice Intre Brazilia si Germania, pentru motivul nimicirii vapo rului brazilian "Parana* prin vase ger mane. Legstiunea si consulatul Braziliei au părăsit Berlinul.

Organizare. Gazete elvetiene primesc din Paris stirea, ca fostul comandant Joffre, insotit de mai multi generali francezi, pleacă spre America, unde au să organiseze ar mata Statelor Unite.

Bioscopul Apollo, dă representatiuni in Ciasa sosietăţi in fiecare zi de lucru la orele 6 si $81 / 4$ seara, iar in Dumineci si sarbatori a $1 / 24,6 \$ 181 /$. Programul e tot
deauna bogat si interesant. Pentru Marti si Mercuri 17 si 18 Aprilie, s'a luat in program: Preparatul Dr. Ranc. Povestire de tectiva de primul rang in 4 acte. Lucrare din renumita fabrič de filmuri deneza Oliver in rol principal: Max Lands. Program de intregire: Giamantanul sburător, comedie Preturile de intrare cele obicinuite.

## Cărți ș̦i reviste.

Transilvania, revista Asociaţiunii pentru literatura româna si cultura poporului roman. Nc. 7-12, acum anărut, cuprinde in partea stiintifica-literará: † Impăratul si Regele Francisc Iosif I. Două aniversări, (in amintirea lui Gh. Sineai, răposat in 1816 ,
si a lui Andrai Muràsanu, născut in 1816) si a lui Andrei Murăsanu, născut in 1816) de A. B. 0 sută de sni dela moartea lui Gh. Sincai, de I. L. - In partea oficialá: Raportul general, cu anexele sale, intocmit de comitetul central, despre lucrǎrile findepli nite si despre situatio Asociatiunii in 1915 . - Cronicǎ. - Redactia sii administratia Sibiu (Nagyzzeben), Strada Saguna 6.

## DECEBAL" institut de credit sị de economii, societate pe aç̧ili in Deva.

## CONVOCARE.

Domnii actionari ai institutului de credit si economii «DECEBAL», societate pe acții în Deva, se învită in virtutea §-lu 17 din statute la

## 

care se va tineà in Deva la 25 Aprilie 1917 st. $n$. la 2 oare $d$. $a$., in localul institutului.

## Ordinea de zi:

1. Constituirea ssi designarea alor doi no tari și doi scrutinători.
2. Raportul directiunii, prezentarea conturilor: Bilant, Profit sị Perdere pe anu 1916, raportul comitetului de supra veghiare și hotăririrea asupra profitulu curat, fixarea marcelor de prezența pe anul 1917.
3. Alegerea alor 3 membri în directiune pe timp de 3 ani (§32 din statute).
4. Alegerea membrilor in comitetul de supraveghiare pe 3 ani (§ 51 din statute).
5. Eventuale propuneri.

In lipsa membrilor receruti adunarea se va tineà in inttelesul $\S$ lui 23 din statute la 2 M

Domnii actionari. cari doresc a lua parte la aceasta adunare fie in persoana, ie prin plenipotentă au să depună actiile si plenipotentele, la cassa institutului sau daritatea, conform $\delta$-lui 20 din statute.*

Din ședinṭa ordinară a direcțiunii ținută la 4 Aprilie 1917.
Dr. I. Dobre m. p., D. Ardelean m. p., v.-preşedinte.

* 20. Numai acei actionari au drept de vot, cari sunt trecuțic ca proprietari de actii in registrul societătii cu cel putin 3 luni inainte de ter-
minul adunări
generale si cari
isi depun 24 ore nainte de aceasta, pe lângà revers actifile lor, evenual la locurile designate prin directiune. Avizul despre depunerea actiilor la locurile
designate, are sầ soseascà designate, are să sosească cu 24 óre înainte de
inerea adunării, altcum se priveste de intârziat.


## MEGHIVAS.

A «DECEBAL» takarék- és hitelintézet részvénytársaság t. részvényeseit 1917 évi április hó 25 én detután 2 órakar Déván az intézet helyiségében tartandó

## III muls bil liayilibatr

ezennel meghivjuk.

## Tárgysorozat:

1. Megalakulás és két jegyző, valamint két szavazatszedő kijelölése
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének tárgyalása, az 1916 üz-
eti évre szerkesztett mérleg és nye-eség-veszteség-számlák elöterjeszese valamint a jeleniéti dijak megállapitása 1917. évre.
3. Három igazgatósági tagnak 3 évi időtartamra való megyálasztása (Alapszabạ́lyok 32 §l
4. A felügyelơ-bizottságnak 3 évi idötartamra való megválasztása (Alapszabályok 51 §).
5. Inditványok.

Ha elegendő részvényesek nem jelennének meg, az alapszabályok 23 . §-a értel mében a közgyülés 1917. május 2-án, fent jelzett idöben és helyiségben tartatik meg. Azon tisztelt részvényesek, kik személyesen, vagy meghatalmazás utián óhajtanak ezen közgyülésen résztvenni, kötelesek az alapszabályok 20 §-a értelmében részvényeiket és meghatalmazásaikat inté zetünk, vagy a «Solitaritatea» bármely tagja pénztáránál letétbe helyezni.

Az igazgatóság 1917. április 4 -én tartott üléséből.
Dr. Dobre I. s. k., Ardelean D. s. k. jegyzo. sek birnak, kiknek ebbeli minósége a a ấrsaság kǒ̄ny veiben legalább 3 hónappal a kozogyuilés napja elót be lett jegyezve s akik részvényeiket, illetve meg
hatalmazasi okmányaikat a közgyuilés me otartása elôt legalább 24 óãval elismervény ellenében letették az intézet pénztáránál, illetóleg az igazga tóšag által megnevezett helyeken ; utơbbbiaknal esz közzolt letétröll szóló elismervénynek azonban
közgyiles elött legalább 24 oraval az intézethez meg közgyülés elètt legalabb 24 óraval az intezzethez
kell erkeznie, kiilönben ellkesettnek tekintik.

Bilanț cu 31 Decemvrie 1916.
Active - Vagyon. Mérleg-számla 1916. december hó 31 -én. Pasive - Teher.

## Cassa în numărar - Pénztár készlet Bon la alte bănci - Köveletéesek má Cambii de banca escont. - - válitótárca Cmp. pe oblig. - Kölcosönök kötelezv. Iffecte - Erékpapiok Efecte - Ertekpapirok <br> Casa institutulupit Intúzéeti ház-二 <br> fâtiri la «Pénzintézeti k këzponts - Be <br> Debitori $=\overline{\text { Adósok }}$ - - <br> Mobiliar - Leltár-- - -700 - Amortizare - Leirás után -- $100^{\circ}=$

## K K, $107 \cdot 99$ <br> $14,107 \cdot 99$ $83,928-$

Capital societar - Részvénytöke -- - 60,000 . $\underset{\substack{\text { Fonduri } \\ \text { fondul de rezervar }}}{\text { Tartalékok: }}$


393,942:40

## Profit și perdere cu 31 Decemvrie 1916.

Debit-Tartozik. Nyereség- és veszteség-számla 1916. dec. 31-én. Credit-Követel.

|  |  |
| :---: | :---: |
| Interese de depuneri spre fructificare Takarékbetéti kamatok | 15.290.70 |
| Spese: - Költségek: |  |
| de birou - irodai - $\left.-\quad \begin{array}{l}\text { 2,337.05 } \\ \text { salare - fizetések } \\ 7,200 \cdot\end{array}\right)$ | 9,537.05 |
| Dare : - Adók: |  |
| directa si aruncuri - egye- |  |
|  |  |
| betettramatado - - - - $1,567.94$ | 3,067.94 |
| Marce de prezenţă - Jelenléti dijak -- | 132- |
| Amortizare: - Leirások: |  |
| $\begin{array}{ll}\text { din mobiliar - Ieltárszámlán } & 100^{\circ}- \\ \text { dela efecte - értékpapiroknál } & 30^{\circ}\end{array}$ |  |
| dela efecte - ertekpapiroknal $\quad 30^{\circ}-$ | ${ }_{5} 130 \cdot-$ |
| Profit curat - Tiszta nyereség -- -- | 5,721•13 |
|  | 33,87 | Deva, la 31 Decemvrie 1916.

Alexandru Moldovan sen. m. p.,
Interese: - Kamatok
de escont Váltók után _1 16,640.34
de obligatiuni de obligațiuni - kötelezvé-
nyek utan nyek utản_-.-.-.---
după depuneri proprii -
saját betétek utân -
 Venite la realitǎti, Liagatlanok jöved.
Venite dela efecte-Ertekpapirok jöved. Venite dela efecté -Értékpapirok jöved. $770^{\circ}$ -

DIRECȚIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:
ontabil - könyvelō.

## director executiv - igazgató.

 DIRECȚIUNEA: - AZ IGAZGAm. p., Dr. Cornel Moldovan m. p.
Dr. Ioan Dobre m
m. p.

Iosif Botean m.
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente și le am aflat exacte. Alólirott felügyelö-bizottság jelen számlákat megvizsgálta és helyesnek találta. Deva, la 31 Martie 1917.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELÖ BIZOTTSÁG:
Dominic Raţiu m. p. Adam Lesnican m. p. Iosif Petrovits m. p. Niculae Duma in. p.

## Banca Poporală

cassă de economí, societate pe acții în Alsóárpás.

## Convocare.

Domnii actionari ai cassei de economì «Banca Poporală», societate pe acţii în Alsóárpás, se învită la a

## 

care se va fineà în Alsóárpás la 29 Aprilie 1917, la 11 oare a. m., in localitatea institutului, cu următorul

## Program:

1. Deschiderea şi constituirea adunării.
2. Statorirea numărului acționarilor și a acțiilor reprezentate.
3. Raportul direcţiunii şi al comitetului de supraveghiare.
4. Cetirea bilanțului de pe anul 1916, împăttirea venitului curat şi darea absolutorului.
5. Eventuale propuneri.

Direcțiunea.

## Alsóárpási Népbank

takarékpénztàr részvénytársaság Alsóárpáson.

## Meghivó

Az alsóárpási «Nép bank», takarékpénztár részvénytársaság urai meghivatnak a

## 

mely Alsóárpáson 1917. évi âprilis hó 29-én d. e. 11 órakor, az intézet helyiségében fog megtartatni a következő

## Tárgysorozattal:

1. A közgyülés megnyitása és alakulása
2. A részvényesek és a képviselt részvényszám megállapitása.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
4. Az 1916. évi mérleg felolvasása, a tiszta nyereség feloszása és a felmentés megadása.
5. Esetleges inditványok.

Hz igazgatóság.
Contul Bilanț cu 31 Decemvrie 1916.
Active-Vagyon. Mérlegszámla 1916 évi deczember hó 31-én. Pasive-Teher.


Arpaşul-inferior, la 31 Decemvrie 1916. - Alsóárpás' 1917. dec. hó 31 (46) 1 1-4 DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGANÓSÁG:

## Vasile T. Boeriu m. p., <br> prezident. - elnöl

Basiliu Vasu m. p.,
cassar: - pénztár.
George Pop Vasu m. p. Vasile S. Vasu m. p. Gerdeiu Dobicu m. p.
Subsemnatul comitet de supraveghiare examinând conturile le-am aflat corecte.
Alolirott felügyelö bizottság jelen számlâkat megvizsgálta és helyesnek találta.
George G. N. Vasu m. p.
Onisin Bogdan m. p.
Nicolae P. Bogdan m. p.

##  <br> Un taur

certificat, rază veritabilă, Pinzgau,

## 2 tauri de bivoli

certificaţi, sunt de vânzare la D-nul 1-2 (48) Ioan Schmidt, proprietar.
Szászujfalu 25 u. p. Hortobágyfalva (Szebenm.)

## Scriitor

află la moment aplicare permanentă în cancelaria notarială a comunei Sadu (Czód, Nagydisznod).

## 2-2 (35) Primăria comunală.

## Nr. 126/1916 par.

(47) $1-3$

## Concurs.

Pentru intregirea postului de snvâtuton in comune Cerişor, tractul Hunedoare se escrie concurs cu terain de 30 zile dela seima publicare in. Telegrafal Romana".

Emolumentelo sunt

1. Salar fundamenta! conform legii, din care 400 coroane se plâteste din resar titio de pe popor, iar restul ajutor dela stat ce se va care pe bizidecumentel or boxilui ce se va care
ales invatator.

Dacĕ statul nu ar da intregires, bou Sesul invartartor ps acest an ru noteo s-s formula drept decat asupra alor 400 corosne ce sunt asigurate dela popor.
2. Relut do cuartir 40 cor
neri gini do cor.
e aduse acssux, din care are os so tncilzi si geoula,

Cel aleşi sunt datori a mstrua pe elevi farà de obieciele prescrise, dupe planal de avátämant si conspectal materialului pus la dispozitio do comitetul parchial si cantârile bisericesti si a conduce si canta cu copiil la bisorică to toste dumineaile si sarbbätorile

Cererile de cosicurs instruite conform legilor se vor trimite la of síul protopopese iar concuren'ii ̂̀ vreo Dumineca ori sar bătosre an a se prazenta in bsorica pena canta sio a face runostint: cu poporul.

Cerisor, 10/23 Iulie 1916.
Comitetul parohal:
Loan Mrnica m. p, peot
G. Poanta b.jecem. p., G. Poanta gorsic m p.,

Vid: : Br. Cormel Popesen,

