# REVISTA ECONOMICȦ. <br> ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC. 

Organul ofieial al „SOLIDARITĂTII", asociaṭiune de institute finaneiare ea insoțire.
Apare odată pe săptămânà.


#### Abstract

Membri ai asociațiunii „SOLIDARITATEA" sunt : Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoş), Agricola (Sebesul-s̆̌sesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Ariesana, Arina, Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bänătana, Banca Poporală (Caransebes), Banca Poporalä (Dej), Banca Poporală, (Arpaşul-inf.) Berzovia, Bihoreana, Bistritana, Bocsana, Brädetul, Buciumana, Cassa de împrumut ca însotive (Bicaz), Cassa de p ǐstrare (Mercurea), Cassa de păstrare (reuniune) (Salliste), Câmpiana, Cartisoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codru (Lupşa), Comuna, Consordia (T.-Uzdin), Cordiana, Coroana (Bistrita), Coroana (Timisoara), Corvineana, Creditul, ${ }_{2}$ Crisana, Cugiereana, Decebal Detunata, Doina, Drăganul, Dunäreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgefana, Frätia, Frătietatea, Furnica Geogeana, Gloria, Gräniterul, Hategana, Hondoleana, Insotire de credit (Vestem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credit (Gavoşdia), Isvorul (Sângeorgiu), Isvorul (Sebesul-inf.), Iulia, Lăpuşana, Ligediana, Lipovana, Luceafárul, Lumina, Mărgineana Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Corniareva), Murâsliana, Murăşianul, Maramurăşana, Nădlăcana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, Piatra, Plugarul (Cacova), Plugarul (Săcädate), Poporul (Lugoş), Poporul (Sãliste), Porumbăceana, Progresul, Reuniunea de imprumut şi păstrare (llva-mare), Rîureana (Cap.-Mănăstur), Sácana, Sätmãreana, Sebesana (Caransebeş), Soimul (Vaşău), Sebeşana (Sebesul săsesc), Secăşana, Selăgeana, Sentinela, Sercăiana, Silvania, Speranta (Hosman), Steaua, Soimul (Uioara), Târnãveana, Tibleşana, Timisana, Unirea, Vatra, Victoria, Vìtorul, Voileana, Vlădeasa, Vulturul (Sânmărtin), Vulturul, (Tăşad), Zărẵndeana, Zlăgneana.


## "Solidaritatea"

asociațiune de institute financiare ca insoṭire in Sibiiu (Nagyszeben).

## CONVOCARE.

In conformitate cu dispoziţiunile $\S$-ului 39 din statute, se convoacă prin aceasta

## a VI-a adunare generală ordinară

## a asociațıunii institutelor financiare ca insoțire „SOLIDARITATEA"

şi anume la Sibiiu (Nagyszeben) pe ziua de Duminecă, 28 Iunie n. 1914 la orele 11 a. m. în sala festivă a Muzeului «Asociațiunii».
raine de zi:

## 1. Deschiderea adunării.

2. Numirea unui notar, a doi scrutinători și a doi bărbați de incredere.
3. Raportul direcțiunii, bilanțul anual și raportul comitetului de supraveghiare.
4. Deciziune asupra bilanțului și votarea absolutorului.
5. Autorizarea direcțiunii cu privire la numirea revizorilor-experţi.
6. Alegerea a trei membrii in direcțiune.
7. Inchiderea adunării.

Sibiitu, la 10 Iunie 1914.

Parteniu Cosma, prezidentul *Solidarității».

[^0]
## Cultivarea depunerilor spre fructificare.

II.

Stările reale amintite în articolul din Nr. trecut sunt suficiente pentru a produce convingerea, că conducătorii acelor institute financiare românești, cari se bucură de cel mai mare grad de independenṭă, mai curând sau mai târziu vor aveà să ia hotărârea de a o rupe cu pasivitatea şi să pornească diferitele actiuni indispensabile la cultivarea depunerilor spre fructificare.

Poate vor fi și între conducătorii aceştia unii, cari vor încercà să scoată în relief mărimea şi multimea piedecilor, cari mai cu seamă la noi Românii fac cu neputință realizarea initiativelor recunoscute de bune. Se va zice poate - intre altele, - că chiar dacă s'ar aprobà unele procedeuri și programe, ba ce e mai mult, chiar dacă s'ar pornì vre-o acţiune oarecare în interesu! cultivării. depunerilor, acțiunea aceasta ar aveà să se nimicească însaş, deoarece urmarea imediată ar fi: reducerea procentului de fructificare, ceeace ar însemnà paralizarea acţiunilor pornite. S'ar crede astfel, că am aveà să asistăm la un atac cu cartuşe oarbe.

Statistica insă este o carte deschisă și pentru cei puţin credincioşi. Oricine se poate convinge, că deşì etalonul depunerilor la o cassă de păstrare este redus, totuş creşterea depunerilor nu se lasă influinţată de mărimea etalonului, dacă forţa financiară a respectivului institut oferă posibilitatea de a cultivà in mod sistematic depunerile - fără stânjenirea intereselor lui în alți rami de afaceri. Fără îndoială vor fi şi piedeci şi greutăţi, dar acestea privesc mai deaproape tocmai pe cei puternici, cari vor sti să le cumpănească și să le învingă.

Ceice vor voì să se angajeze la cultivarea sistematică a depunerilor în scopul de a propagà simṭul de cruţare, vor aveà să-şi dee seama, că acțiunéa trebuie pornită si apoi continuată in trei directiuni:
pregătirea terenului,
acvirarea depunerilor,
administrarea şi apărarea depunerilor.
Aceste trei grupe de lucrări se vor desfăşurà paralel şi simultan.

Ce priveşte apărarea depunerilor este clar, că inimicii depunerilor sunt deponenții sil concurenţa institutelor similare, deci aceştia se vor tractà cu atențiunea cuvenită. Deponenții se pot clasificà in două grupe: unii bazați pe spiritul de cruțare și alții conduşi de diferite speculaţiuni. Banca va susțineà o corespondenţă neîntreruptă şi intensivă cu fiecare deponent separat, cu intențiunea de a intărì grupa celor dintâi şi spre a o sporì cu elemente din grupa amintită in urmă. Pentru intărirea spiritului de crutare nu va fi de ajuns, ca banca să facă prezent depo nenților ei cea mai bună carte despre crutare, ci singuraticele teme se vor tractà din caz în caz şi în
corespondentă. Nu este imposibil a educà pe deponenți şi a le infiltrà principiile şi obiceiurile crutării. De sigur, e foarte greu a se țineà seama de toate susceptibilitățile deponenților, cu cât e însă mai mare atențiunea, ce li-se dă acestora, cu atât va fi mai bine. Aici aşteaptă răspuns şi întrebarea, că pentruce e de lipsă a aveà numat pentru debitori (în special pentru cei ipotecari) la arhivă dosare destul de voluminoase, provăzute cu atâtea date importante (informațiuni, extrase dela cărtile funduare, procese verbale, preţuiri oficioase etc.) şi in acelas timp lipsesc total dosarele particulare ale deponenţilor din arhivă?

Pe cât este de inexplicabilă indiferenṭa faţã de relațiile materiale ale deponenților, pe atât se va puteà ajutà de uşor la aceasta, căci arhiva institutului se poate completà destul de uşor cu dosarele deponenților, pline de cele mai importante informatiuni şi date. Tot din consideraţiile nutrite faţă de apărarea depunerilor se va pune pondul cuvenit pe observarea strictå a terminelor de abzicere şi pe tendinta sporirei depunerilor vinculate. In fine este un moment destul de important şi datorinṭa de a se întrețineà interesul şi atențiunea deponenților indreptate asupra stării depunerilor acestora.

Ce priveşte apărarea depunerilor faţă de concurenṭa institutelor similare, credem, că este mic numărul acelor bănci româneşti, cari vânează incidental sau sistematic după deponentii altei bănci, deoarece la noi este binecunoscut numărul tăişurilor acestei săbii. Pentru apărarea acestui punct va fi suficientă o corespondență atentă, care spre deosebire de corespondenta de şabion, informativă şi comunicativă, va aveà să fie şi instructivă.

Pregătirea terenului pentru cultivarea depunerilor se intemeiază pe serviciul informativ: inlăuntru și in afară și pe instructia cruţării, ca propagandă. Dacă direcțiunea băncii are deja informațiuni exacte despre fiecare familie locuitoare in sfera sa de activitate şi dacă prin corespondenţă sau prin contactul personal, direct cu fiecare dintre acestea s'a lămurit rostul băncii și rostul crutẵrii, terenul este destul de pregătit. Va fi uşor a pătrunde astfel cu propaganda in familiile şi in cercurile debitorilor, clarificând rolul libelelor de depuneri la aceştia, dar nu va fi greu a aflà modalitatea potrivită de propagandă și în familiile străine de cercul de afaceri de până aici. Fără indoială propaganda efectivă nu se va face cu ajutorul publicităţii, deci nici prin ziare, nici prin conferente publice etc. ci excluziv prin contactul privat: corespondentă sau convorbiri personale din inititiativa băncii. Tractând deci lista tuturor familiilor domiciliate in cercul ei de activitate, ca centrul unei atentiuni deosebite, in general institutul de credit şi economìi, a făcut totul pentru pregătirea terenului la cultivarea depunerilor. Va urmà in mod natural, ca băncile, al căror cerc de activitate se extinde pe un teritor mai larg, să-şi completeze organismul cu agenturi comunale, în număr corăspunsă-
tor. Aceste agenturi comunale vor fi dirigiate şi controlate după trebuintă.

Acvirarea depunerilor, in mod estensiv, se va face la toate persoanele aparținătoare terenului de activitate al băncii, iar in mod intensiv la fiecare dintre persoanele acestea ssi anume la intervale periodice nu mai lungi de o săptămână. Alegerea procedurei practice este destul de uşoară, căci nici automatele de depuneri, nici cassetele de păstrare, nici procedura cu mărcile de depuneri, nici procedura unor bănci franceze de a adunà depunerile din casă în casă, nu se pot măsurà în privinṭa eficacității cu procedura românească mult probată a colectării dela om la om. Intr’adevăr ar fi sugestivă o statistică românească, care ne-ar arătà suma totală a tuturor colectelor făcute an de an de ex. în ultimul deceniu la

- noi Românii pentru diferite scopuri, deşì putem presupune chiar, că statistica aceasta nu ar fi completă deoarece nu toate colectele sunt cvitate pe cale ziaristică. Suntem săraci - e drept - si despre pauperismul nostru national s'au scris şi se vor mai scrie multe, dar orice s'ar scrie, va trebuì să se completeze cu darea de seamă despre dărnicia rară, multămită căreia deşì progresul nu este cel dorit, dar cel puțin afirmarea noastră ca popor este destul de bine garantată. Dacă pentru scopuri filantropice româneşti se pot face cu succes colecte dela om la om, ne va fi iertat să credem, că aceiaş procedură va fi destul de bună și pentru deprinderea crutării. In oarele libere de agende scripturistice functionarii băncii pot descinde la cei interesaṭi, plasând libele şi colectând depuneri.

Initiativa întârzie numai, dar ea de sigur nu va fi neglijată de cei buni ai noştri, in mâna cărora este depusă puterea şi cari nu vor mai puteà stăruì multă vreme în cercul viṭios, în care se află astăzi capitalul românesc.
V. Vlaicu.

## Despre creșterea scumpetei.

De o vreme incoace, de $10-15 \mathrm{ani}$, se constată o depreciare generală și constantă a banului. Actualmente preţurile sunt de cinci până la zece ori mai urcate ca inainte cu una miie de ani. Scăderea lor s'a observat numai in mod sporadic ssi pe scurtă vreme, bunǎoară dela $1873-1896$. Toate statisticele mărturisesc aceasta.

In acest articol scurt nu voim să facem o reprivire mai lungă, ci ne mărginim la epoca dela 1896 incoace, și vom căutà a lămurì două intrebări:

1. Care este natura adevărată a ridicării generale a preturilor dela 1896 incoace?

## 2. Cari sunt cauzele?

Inainte de toate, ce numim pret? Pretul unuibun este valoarea sa in raport cu banul, va să zică exprimat in cantitate monetară. El nu rezultă numai
din diferinta dintre ofertă și cerere, cari la ràndul lor depind iarăș dela diferite cauze, ci și dela diferința dintre oferta și cererea aurului. Aceasta are de urmare, că schimbările in oferta și cererea aurului produc in mod imperios schimbări in pretul altor mărfuri. Cànd oferta aurului creṣte rămảnând cererea constantă, aceasta in loc să ieftinească aurul - ceeace ar și urmà, dacă pretul său nu ar fi stabilit în mod conventional din partea statului -- va crește pretul celorlalte mărfuri exprimat in aur.

Statisticele actuale dovedese că bunurile nu se răresc, ci din contră, productiunea crește constant. Asemenea și volumul comertului a crescut dela 1896 incoace cu $5.3 \%$ anual, ceeace e superioară creșterii populatiunii de $11 / 2 \%$ la an in mediu. Deci cresterea preturilor nu provine din raritatea bunurilor, ci din o supraabundantă de aur, fiind toate bunurile valorate in aur. Faptele dovedesc, că aurul, celelalte metale monetare și moneta de hârtie au crescut foarte mult in cantitate.

Multi oameni s'au obicinuit azi a afirmà că in general preturile se urcă sau scad, pe cànd in realitate e valoarea aurului, care variază. De prezent urcarea cea mare a preturilor in lumea intreaga, e un caz de flux monetar.

Noi trebuie să atribuim această urcare in parte descoperirii de noi mine de aur și metode economice de exploatare, parte augmentării creditului bancar in formă de depozite in conturi de cec, și in parte concentrării populatiunii la orase, ceeace a favorizat o utilizare cu mult mai rapidă a cecurilor și monetelor.

Nivelul pretului depinde de cinci factori diferiti, apartinând aṣà numitei ,teorii cantitative a monetei" și anume :

1. dela cantitatea monetei in circulatie,
2. iuteala circulatiei,
3. cantitatea depozitelor in cont de cec,
4. iuteala miṣcării acestor depozite,

万. volumul de transactiuni.
De cateori uzul monetei sau al cecurilor crește, preturile au tendintă de urcare; din contră, au tendintă de scădere când volumul transactiunilor creṣte. Dacă mijloacele de plată trec peste trebuintele comertului, nivelul preturilor va crește, și din contră, dacă volumul comertului intrece volumul mijloacelor de plată, a monetelor și cecurilor, preturile vor scădeà.

Intreaga desvoltare a sistemelor monetare și a exploatării metalelor trebuie să ne ducă la concluzia că augmentarea stocului monetar e destinat a persistà ssi in viitor; care va să zică, mijloacele de schimb ale bunurilor vor creste cu mult mai repede decât trebuinta dovedită pentru schimbul lor, adecă trebuinta comertului. Productiunea monetară va intrece anual cu circa $2 \%$ cresterea afacerilor, ceeace va produce prin urmare o crestere de $2 \%$ a preturilor. Față de aceasta, productiunea aurului constitue aproape $41 / 2 \%$ anual, din stocul existent al metalului. Sansele de descoperire de noi zăcăminte de aur sunt mari ș̣i procedeu-
rile noi de extractiune mai ieftine și mai perfecte; siguranta unei exploatări constant enorme de mine, actual deschise; șansele de creștere ale monetei de hârtie și monetelor auxiliare (argint, nichel) etc. toate acestea ne fac a crede că productiunea aurului nu se va încetinà niciodată îndestul, pentruca să pună capăt mișcării ascendente a pretului.

Pentru a impiedecà această creștere continuă, ar trebui ca producţiunea aurului să înceteze complet, astfel, ca volumul circulatiunii sale să rămánă constant. Tabelele statistice dovedesc, că stocul monetar crește anual cu $2 \frac{1}{2} \%$, va să zică aproape ca percentul de creștere al pretului.

In Statele-Unite, Canada, Anglia, regulările de af aceri prin cecuri, constituesc $92 \%$ din totalitatea plătilor. Volumul conturilor de bancă crește în Anglia, cu $3 \frac{1}{2} \%$ la an; in Statele-Unite cu $7 \cdot 3 \%$; Canada $12 \%$; Australia $31 / 2 \%$ - contribuind in măsură enormă la augmentarea preturilor. Probabil că monetele și creditul vor crește in cele două decenii următoare intr'o proportie de $2 \%$ mai iute decât comertul. Astfel in general preturile vor crește, cu toate că bunurile in general pot să prezinte o cădere exceptionalà.

Vedem și simtim cu totii efectele neplăcute ale urcării preturilor. Creditorul sufere când preturile incep să se urce, din cauza scăderii putintei de cumpărare a monetei. Când i-se restitue suma împrumutată odinioară, bine că el primește acel număr de coroane in capital, însă acest capital nu mai prezintă aceeaş putere de cumpărare ca altǎdată. Din contră, dacă preturile au scăzut, este debitorul care sufere.

Muncitorul, precum și persoanele salarizate asemenea sufăr perderi insemnate. Putem zice că salarele in general nu tin pas cu urcarea preturilor. Salarele rămân neschimbate ani dearândul, pe când costul traiului s'a ridicat continuu. De aici nemultumirea functionarilor și a greviştilor.

Răul industrial e rezultatul direct, deṣi in general nerecunoscut, al puternicei turburări produse de preturi ṣi de adaptiunea mancă la această mișcare ce se observă in salare, interese, rente și contracte de tot soiul.

Răul economic la rândul său este cauza principală al răului politic. Aceasta se observă in inffintarea de partide noi politice cu diferite programe; apoi prin inmultirea legilor, cari au de scop a controlà preturile și a le scădeà; de sfera aceasta se tin reforma tarifelor vamale, legea asupra monopolurilor etc.

Vedem deci, că condițiile economice ale omului sunt substratul pentru toate celelalte forme ale vietii sale; o nedreptate continuă in acest domeniu, se repercutează asupra celorlalte.

Cum una dintre cauzele principale ale răului economic e baza monetară greṣită, pe care e zidit sistemul economic, specialiști de toate neamurile au incercat reforma sistemului monetar, bazat pe aur, propunând fel de fel de modificatiuni. Intre altele următoarea:

0 coroană trebuie să fie una coroană întotdeauna, coroana trebuie deci stabilizată. Se propune, ca farà abandonarea etalonului de aur, nici a baterei monetelor de aur, să se modifice etalonul de aur in chipul acela ca să se faca un etalon multiplu. Actualmente piesa de 20 cor. are 6.77 gr. continând $9 / 10$ aur fin; după sistemul propus greutatea aceasta de 6.77 gr . in proportie de $9 / 1$, trebuie inlocuit cu o greutate variabilă de metal, astfel, ca totdeauna să putem cu el cumpărà o cantitate fixă de anumite bunuri, bine definite. Scopul acestui proiect este de a stabilizà puterea de cumpărare a monetei noastre. In intervale regulate să se adauge la piesa de 20 cor. un anumit număr de centigrame, indestulitor pentru mentinerea puterii sale de cumpărare. Dacă la anumite epoce puterea de cumpărare a coroanei ar decreste astfel, că nivoul preturilor s'ar urcà cu $1 \%$ peste pari original, cantitatea de aur cuprins in piesa de 20 cor. s'ar augmentà ase menea cu $1 \%$.

Criteriul, care ar permite efectuirea acestei operatiuni, ar fi acel document, astăzi bine cunoscut, pe care-1 numim „numerii indicatori" (engl. „index-numbers") ai preturilor, pregătit de oficiul de muncă al Statelor-Unite; de „Economistul" din London etc. Oficiul de muncă al Statelor-Unite din New-York, publică un „index number" bazat pe pretul dela 257 mărfuri notând și variatiunile de pret in percente, pe un anumit period.

Proiectul acesta constă in adoptarea unui ecuivalent in aur a unei cantităti definite, de diferite mărfuri, pentru a face unitatea monetară, adecă coroana virtuală, în loc să continuăm a ne servì de o singură marfá, anume de aur. In felul acesta unitatea monetară ar fi o unitate compusă dintr'un numàr mare de bunuri.

De prezent muncitorul de mine extrage din mină, să zicem 33.85 gr. de aur, și primeste in schimb un bon de K 100. - Dacă sistemul nostru ar functionà și s'ar constatà in primele luni o urcare de $1 \%$ al nivelului general de preturi, minerul ar aduce dela mină $34 \cdot 18$ gr. pentru un bon de K 100 . Diferinta de 0.33 gr . s'ar retineà de guvern pentru formarea unui fond de rezervă destinat pentru răscumpărarea de piese monetare. Dacă „numerii indicatori" de preturi ar constatà in luna următoare o nouă crestere de preturi, sau dacă puterea de cumpărare a piesei de coroană iarăş ar scădeà, s'ar adăugà la coroana virtuală un număr de centigrame suficient pentru a restabill puterea de cumpărare. Operatiunea aceasta ar urmà din lună in lună sau din period in period destinat pentru restabilirea periodică a snumerilor indicatoris. Calcularea acestor numeri, indată-ce s'a fixat modul lor de functionare nu ar prezintà nici o greutate, ci s'ar reduce la o operatiune de aritmeticà elementară tot aṣà de automatică, ca și calculul actual in 'bani. Mai departe, nu ar permite nici o volnicie din partea guvernului, căci ar fi aşà de riguros ca baterea actuală de monete după sistem fix. Nu ar fil deci, decat o mo-
netizare după pret variabil, dar determinat in mod automatic.

Sistemul de stabilizare a valutei de coroană nu ar tăià nicidecum în sistemul actual de piese monetare. Piesa de aur, din momentul în care ar puteà fi schimbată oricând cu o cantitate de aur mai considerabilă, decât aceea-ce contine ea însăş, ar devenì simplamente un certificat gravat pe aur, în loc să fie tipărit pe hârtie.

Dacă valoarea coroanei virtuale ar scădeà sub valoarea coroanei din circulatiune, nu ar trebui decât retrase din circulatiune piesele de aur în schimb de bonuri sau piese noi cu pond mai mic.

Acest sistem e proiectat ca internațional și prevede adoptarea lui din partea cel puțin a duor natiuni principale din lume. El nu ar aduce cu sine perturbări in aspectul exterior al circulatiunii universale, și nu ar aduce cu sine nici abandonarea etalonului de aur. Prin el etalonul de aur s'ar asimilà etalonului multiplu și astfel ar deveni un etalon de valori cu mult mai exact; s'ar creà un "etalon de aur" iar nu un „etalon de aur". Căci actual coroana noastră nu e un etalon de valoare, ci o unitate de pond, ce suntem siliți a o folosì ca etalon de valori. De acì înainte în loc să fixăm in mod nestrămutabil pretul aurului, cum face acum statul, vom fixà „nivelul mijlociu" al preţurilor altor bunuri.

De prezent pretul monetar al aurului e invariabil. Dacă etalonul ar fi o "unitate compusă" de bunuri, preţul monetar al acestei "unităti cumpuse" de bunuri, ar rămâneà invariabil ṣi aceasta este tânta noului plan. El ar împiedecà pe deoparte perturbatiunile și lipsa de acomodare dintre interese, salare, rentă și leafă, cari nu pot varià repede; iar de alta dintre costul vietii, care poate varià și variează chiar foarte repede. Ar fi deci un prezervativ contra panicelor și crizelor financiare și economice de tot soiul. Din acest motiv, problema noastră atinge cele mai gingașe părṭi de productivitate și economie generală, cari intrec chestiunea unitătii monetare.
E. V.

## Noua lege cambialã ungară.

(Sfârşit).

## Dispoziții transitoare și de încheiere.

§ 113.
Cu întrarea in vigoare a legii prezente îşi perde puterea § 22 a art. de lege LVIII: 1908, şi pentru cec au valoare - cu excepția dispoziţilor, privitoare la trassat, acceptant sii acceptare - următoarele dispozitiii ale legii prezente:
alinea ultimă a $\S$-lui 2 , privitoare la dreptul umplerii ulterioare,
paragraful 6 , tratând despre diferințele relative la indicarea sumei de plată,
§§ 7 şi 8, tratând despre consecventele subscrierilor provenite dela persoane lipsite de capacitate
cambială, sau dela persoane, cari subscriu cambia fără plenipotență sau cari depăsesc limitele plenipotentei,
alinea a 3 a $\S$-ului 10 , tratând despre indossament; mai departe $\S \S 11-13$, alinea a doua a $\S$ •lui $14, \S 15$, cu adausul, că la cecul $\gg$ la purtător» calitatea de proprietar o legitimează posesiunea cecului; asemenea $\S \S 16-19$,
$\S \S 29-31$, tratând despre cavenție, alinea 2-4 a §-lui 36 , tratând despre calcularea diferită a timpului,
alinea 3 a $\S$-ului 39 , tratând despre datorințele plătitorului,
$\S 40$, tratând despre soiurile străine de bani,
§ 44 , tratând despre inștiinţarea anteriorilor. cu aceea, că protestul îl suplineşte declarația scrisă pe cec a asignatarului sau adeverința locului de compensațiune (§ 17 al art. de lege LVIII: 1908),
$\S \S 45$ şi 46, tratând despre regres, mai departe alinea 1 a $\S$-ului 47 , excepționând dispoziṭia cuprinsă in punctul 1 , privitoare la interese; alinea 1 a $\S$-ului $48, \S 49$, cu aceea, că protestul îl suplineşte declaraţia asignatarului, scrisă pe cec sau adeverinţa locului de compensațiune (§ 17 al art. de lege LVIII: 1908); asemenea § 53,
$\S \S 63$ si 64 , tratând despre duplicate,
§ 69 , tratând despre cambiile false și falsificate,
$\S 71$, tratând despre prescripţiune,
$\S \S 72$, si 73 , conținând dispoziţiile generale.
$\S 74$, tratând despre coliziunea legilor, § 75 si anume alinea 2 şi 3 a acestui §, cu deosebirea, că normele cuprinse în acelea sunt a se aplicà faţă de cecurile şi declaraţiile de pe cec, emise ori şi unde în străinătate; asemenea $\S 76$,
$\S \S 81-85$, tratând despre capacitatea cambială şi despre modalităṭile speciale ale declaraţiilor cambiale,
§ 86, tratând despre locul prezentării și despre locul de îndeplinire a altor acte cambiale,
§§ $87-89$, tratând despre protest, alinea 1 şi 2 a $\S$-ului $90, \S \S 91,93-95$.
§§ $96-99$, tratând despre intreruperea şi pauzarea prescriptiunii,
$\S \S 105-107$, tratând despre dreptul de gagiu și retenţiune,
$\S 110$ şi alinea 2 a $\S$-ului 111 continuând dispoziţiile transitorii, cu excepțiunea indicației relativă la inceperea prescripţiunii; mai departe § 112.

## § 114.

Cu intrarea în vigoare a legii prezente isşi perd valoarea $\S \S 1$ şi 2 ai art. de lege LXIV: 1912, iar dispozițiile transitoare cuprinse in $\S 3$ trebuie aplicate cu aceea deosebire, că în locul § 1, citat acolo, trebuie înţelese dispozițiile corăspunsătoare ale $\S 53$ din legea prezentă.

## $\S 115$.

Provocările referitoare la dispoziţiile art. de lege XXVII:1876, cuprinse in alte legi, trebuie considerate ca provocări făcute la dispoziṭiile corăspunsătoare ale
legii prezente, cu aceea, că sub regresul de plată amintit in § 289 al art. de lege XXXVII: 1875 referitor la asignatele comerciale, este a se înțelege regresul, ce se poate validità in sensul §.ului 42 al legii prezente - la scadenṭă.
$\S 116$.
Sub interiorul țării se ințelege, în sensul legii prezente, teritorul asupra căruia are putere aceasta lege; iar sub străinătate se intcelege orice alt teritor.

$$
\text { § } 117 .
$$

Legea prezentă întră în vigoare în aceias zi cu conventiia internațională inarticolată în art. de lege... 1914.

Legea prezentă o pun in executare ministrul de comerciu, ministrul de finanțe şi ministrul de justiție, iar in Croația sị Slavonia, in ce priveşte justiția Banul Croaţiei, Slavoniei şi Dalmației.

## REVISTA FINANCIARA.

## Situațiunea.

Budapesta, 11 Iunie 1914
Pe piata internă de bani a monarhiei situațiunea e neschimbată. Ofertele au fost foarte restrânse lipsind in zilele din urmă aproape cu totul. Situația băncii de emisiune s'a ameliorat de altfel in prima săptămână a 1 . c. in măsură satisfăcătoare. Contingentul de bilete de bancă supuse la dare, ce erà în circulaţiune per ultimo I. tr. a dispărut per 7 I . c. si banca de emisiune are la acest termin o rezervă de bilete de cca. 21 milioane cor., prin urmare statusul aceleia s'a ameliorat cu peste 100 mil. cor., remarcând, că la acelas termin al anului 1913 aveà in circulatiune un contingent de bilete supuse la dare de peste 139 mil. Portofoliul cambial a scăzut cu cca. 44 mil. iar depunerile de giro au crescut cu 57.5 mil., in urma cărora contingentul bancnotelor în circulațiune a scăzut cu 102 mil. In urma ofertelor minimale lombardul a crescut peste 8 mil.

Situațiunea la bursa de efecte este asemenea neschimbată. Renta de cor. ung. de $4 \%$ abia s'a putut reculege cu 40 de fill. dela cursul cel mai scăzut, ce s'a fost notat. Pe piaţa scrisurilor funciare nu se observă nici o ameliorare.

In zilele din urmă cererile pe piata din Viena si Budapesta au fost ceva mai intensive, etalonul privat n'a prea fost insă influintat prin aceasta și notează aproape neschimbat $33 / \mathrm{s}^{\%} \%$ pentru cambii vieneze prima, $33 / 4 \%$ pentru cambii budapestane prima, dela $37 / 8 \%$ in sus pentru material dela bănci mijlocii sii dela $41 / 2 \%$ in sus pentru alt material. Lipsind ofertele cu totul notările sunt numai nominale.

La Berlin sunt bani în abundanṭă. Statusul băncii imperiale germane s'a ameliorat fatãa de ultimo 1 . tr. in măsură favorabilă, crescând rezerva de bilete libere de dare dela 240 mil. marce la 373 mil. Portofoliul s'a redus cu 80 mil., bonurile de tezaur de stat cu 13.2 mil., iar contingentul de bilete de bancă in circulatiune cu 104 mil, din contră au crescut depunerile de giro cu cca. 42 mil., precum sii stocul metalic cu 15 mil., sii contingentul biletelor de bancă străine cu 14.5 mil. Bani de zi s'au oferit in săptămâna din urmă cu $11 / 2 \%$ in măsură abundantă. Eta-
lonul privat s'a redus pentru sc denţe lungi la $25 / \mathrm{s}^{\circ} \%$ și pentru scadente mai scurte la $2^{7 /} / 8^{n} /$, si cu toate acestea sume mai mari, - în urma depresiunii ce domneşte continuu, - in afaceri mobile şi de scurtă durată numai anevoie se pot plasa.

La Paris etalonul privat urcându-se cu o nuanṭă notează $2^{7} / 8^{\circ} \%$. In timpul din urmă s'au inscenat atacuri cutezate atât prin articole de ziare, cât și prin pamflete şi circulare volante contra băncilor fruntaşe, cari au participat mai ales la emisiunile Statelor sudamericane, din Rusia, China etc., cari efecte suferind perderi insemnate de curs scăritarea valorii acelora in general se evaluază la cca 7 miliarde franci, o perdere horendă, care ii privesste în cea mai mare parte pe micii rentieri francezi. In zilele din urmă s'au și făcut runuri asupra institutului Societé Generale, care s'a văzut in fine necesitat a cere din partea ministeriului de finante a i-se face o reviziune a portofoliului. Numai după apariția comunicatului oficios din partea acestui for s'au mai linistit spiritele agitate.

La Londra sii-a sistat plățile, Sâmbăta trecută Casa de bancă Chaplin, Milne, :Greenfeld and Co., care există din anul 1864. Cauza insolvenţei e speculațiunea la bursă. Angajamentele se urcă la suma de cca 125 mil. cor. Consternațiunea pe piaţă e mare, - o reactiune mai mare insă n'a produs 11 bursă, căci deja de câteva săptămâni se prevedeà catastrofa. Situațiunea Băncii de emisiune engleze s'a mai îmbunătăţit. S'a signalizat îmbarcarea unei cantități de aur de cca 900.000 livre sterline de provenienṭă din Africa, care probabil va fi absorbit in intregime de cătră banca de emisiune engleză, lipsind alți cumpărători pe piată.. In urma temerei de greva generală, precum sii a altor mişcări nelinistitoare, cari s'ar fi putut desvoltà din aferul dela Ulster, băncii de emisiune i-s'au detras cca 5 mil. funti sterl. din rezerva de aur, în lunile din urmă, care diferint̆ă continuu s'a nizuit a şi-o reîntregì. Pretul aurului a scăzut pe piatáa din Londra la 77 silingi si 9 pence. Etalonul privat s'a urcat la $2^{11 / 16} \%$.

La Bruxelles s'a urcat etalonul privat la $31 / 8 \%$, iar la Amsterdam la $2^{7 / 8} \%$.

Din New-York se signalează îmbarcarea unui cuant de aur cu destinatiunea pentru banca de emisiune franceză in sumă de $5 \frac{1}{2}$ mil. dolari. Conform comunicatului oficios american, recolta Statelor-Unite promite a fi cu mult mai satisfăcătoare ca cea din anul trecut, arătând o creștere în toate soiurile de cereale.

Recolta de grâu a Ungariei s'a evaluat la $35-36$ milioane măji metrice, deci cu ceva mai mult ca in penultimul raport al ministerului de agricultură.

Bulgariei nu i-a succes a contractà nici pe piaţa din Berlin împrumutul de 250 mil. franci de care are necesitate, - iar Serbia doreşte a plasà în Franta 90 de milioane sii în Germania 30 de mil. bonuri de tezaur cu scadenṭă scurtă, a căror contravaloare ar servi in parte preponderantă pentru comenzi militare.

Imprumuturile oraşelor provinciale din Ungaria in sumă totală de cca 80 mil. cor., despre care am făcut amintire in ultimul nostru raport încă nu s'au perfectuat, dar aşa se vede, cả in lipsa altor surse si oraşele fiind foarte avizate la numărar, vor fi necesitate a primì şi conditiunile oneroase, ce li s'au oferit, dar doresc, ca cel puțin proviziunea de storno de $2 \%$ să se ssteargă pentru a puteà convertì aceste împrumuturi ìn împrejurări mai favorabile în anii viitori. Guvernul pertractează cu consortiul băncilor in privinta aceasta.
V. V. $B$.

## CRONICA.

Cooperativele în Ungaria. După o statistică recentă in Ungaria se află in total 8189 de cooperative de tot soiul. Din acestea sunt 7020 în Ungaria pro. priu zisă și 1169 in Croatia-Slavonia. In capitala Budapesta sunt 230 de cooperative, in provincie 6278, iar in centralele din provincie, 4 la număr, 512 cooperative.

De „Centrala însoţirilor de credit" („Országos Központi Hitelszövetkezet") se tin 2173 de cooperative din provincie, anume 2013 cooperative de credit, 61 cooperative de industriași, 55 cooperative agricole, 35 cooperative de magazin, o cooperativă de pivnită și 8 obștii de arândare.

In legătură cu "Hangya" se află 1251 de cooperative de consum, iar in legătură cu „Centrala cooperativelor creștine de consum" 503 cooperative. Cooperative de credit neaparṭinătoare nici unei centrale sunt in total 386 . Cooperative de consum, productiune și valorizare independente sunt 458 , lăptării cooperative 561 , cooperative de asigurare in fine sunt 824 , dintre cari 817 pentru asigurarea vitelor.

Exportul României în anul 1913. Cereale. - Exportul acestor produse ale solului inregistrează următoarele cantităţi: in $1913,2.721,178$ tone și in 1912 , 2.807,602.

Cu o descreștere de 86,424 tone, fatá de an. 1912.
Făina şi derivatele ei. - Iată cantitătile de produse măcinate exportate in 1913, comparativ cu 1912:

Făină de grâu . 126,749 tone 74,421 tone
Ermic . . . . 21,231 " 11,575 "
Tărâte de grâu . 47,254 " 37,391 "
Această grupă înregistrează, fată de 1912 , o creștere simțitoare, 69,847 tone, datorită in parte imposibilități celorlalte state balcanice, în special Bulgariei, de a exportà în anul trecut, precum ṣi avântului pe care 1-a luat industria morăritului in România in ultimul timp.

Petrolul. -- S'au exportat in 1913, fată cu 1912, următoarele cantități:

|  | 1913 |  | 1912 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |  |
| Titeiu ... | 22,946 | tone | 27,373 |
| tone |  |  |  |

Comparativ cu anul 1912, exportul de petrol și derivate in anul trecut, innregistrează o creștere de 133,717 tone.

Lemnele. - Iată exportul acestei grupe in 1913, comparativ cu 1912 :
$1913 \quad 1912$
Diverse lemne $133.804,772 \mathrm{~kg} .147 .514,574 \mathrm{~kg}$.
Trunch. de brad $200,691 \cdot 88 \mathrm{mc}$. $235,509 \cdot 38 \mathrm{mc}$. Dupăcum vedem, această grupă inregistrează o descreștere a exportului pe 1913, fată de 1912, de aproximativ 14 milioane kgr. la div. lemne și circa 35,000 m. c. la trunchiuri de brad.

## BIBLIOGRAFIE.

„Rumäniens Agrarverhältnisse". Wirtschafts-und sozialpolitische Untersuchungen (Raporturile agrare ale României) de Dr. Mihail Şerban de Cerneşti, Berlin 1914. Paul Parey, S. W. Hedemannstr. 10 și 11. Pretul 5 Marce.

In o broṣură de 140 pag., apărută sub titlul de sus, compatriotul nostru d-l Dr. M. Serban, face obiect de cercetare problema agrară din România. Este o lucrare de cea mai mare actualitate mai ales acum în preajma marilor reforme in prospect in Regat. Sprijinit pe un bogat material statistic autorul tractează in 4 capitole mari intitulate: situaţia agrară, exploatația agricolă, consecuentele imprejurărilor actuale și consideraţii de încheiere, următoarele chestiuni: distribuirea proprietăţilor, organizatia generală și obiceiurile agricole, reforma legislatiei agrare, mijloacele de promovare a agriculturii, creditul agricol, tovăràșiile agricole. Factorii de productiune: natura, capitalul, munca; organizatia gospodăriilor mari, a gospodăriilor mici; munca in productiunea agricolă. Productiunea cerealelor, economia de vite ; chestiunea tărănească: din punct de vedere economic și higienic. Chestiunea agrară din punct de vedere național-economic și social. Rezumatul rezultatelor. Concluziuni pentru viitor și problema exproprierii.

Interesanta și instructiva lucrare se incheie cu o foarte bogată bibliografie asupra chestiunii agrare din România, cuprinsând toate publicatiile, ce au apărut asupra acestei chestiuni î limbile română, germană și franceză.

## SUMAR.

Cultivarea depunerilor spre fructificare. - Despre creşterea scumpetei. - Noua lege cambială ungară. Revista financiarä : Situațiunea. - Cronică: Cooperativele în Ungaria, Exportul României in anul 1913. - Bibliografie.

## Depozit românesc

de piane si armoniuri in Sibiiu.
Piane si pianine, d.. .t. maj hume fatrici se pot ponentà cu prozn: foarte moderate la

## Timotei Popovici,

profesor de muzica.
Sibüu, Strada Cisnădiei Nr. 7 etajul 1 .

## "CODREANA"

institut de credit și economii societate pe acții, Bǎsești (Szilágyillésfalva).

## Concurs.

Direcțiunea institutului de credit şi economì «Codreana» societate pe acţii în Băseşti (Szilágyillésfalva) prin aceasta publică concurs pentru ocuparea postului de practicant, dotat cu salar anual de 1000 coroane.

Dela reflectanţi se recere absolvarea vreunei școale comerciale superioare.

Cererile provăzute cu atestatele în original ori copie legalizată sunt a se înaintà pănă la 15 Iulie st. n. 1914 la subsemnata direcţiune.

Băseşti, la 1 lunie 1914.
(1-3)

## CORVINEANA",

institut de credit și de economii, Hunedoara.

## Concurs.

Directiunea institutului de credit și de economii "Corvineana" societate pe actii in Hunedoara (Vajdahunyad) publică prin aceasta concurs pentru ocuparea postului de practicant, dotat cu salar anual de 1200 coroane.

Dela reflectanți se recere, ca să documenteze, că au absolvat o școală comercială superioară cu examen de maturitate.

Cererile provăzute cu atestatele in original sau copie legalizată sunt a se înaintà până la 23 Iunie st. n. 1914 la subsemnata directiune.

Hunedoara, la 26 Maiu 1914.
(3-3)
Directiunea.

## Banca națională a României.

| 1913 | ITUATIUNEA SUMA | 1914 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25 Maiu | I $冖$ | 17 Maiu | 24 Maiu |
| 202.738,314 | $\left.\begin{array}{r}146.105,314 \\ 56.633,000\end{array}\right\}$ stoc metalic $\left\{\begin{array}{c}\text { aur } \\ \text { trate consid. ca aur }\end{array}\right.$ | 212 074,853 | - 211.957,626 |
| 1.536,655 |  | 881,771 $101.480,767$ | 844,143 $190.314,599$ |
| 140.007,170 | Portofoliul român și strǎin $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ -- $\qquad$ (14.349,300 Imprumuturi pe efecte publice .-. ..- .-. ... $22.824,900$ | 191.480,767 | 190.314,599 |
| 29.840,215 |  | 44.338,077 | 45.931,169 |
| 12.802,059 |  | 11.924,059 | 11.924,059 |
| 11.999,729 |  | 11.997,162 | 11.997,162 |
| 17.199,377 | Efectele fondului de rezervå ... .-. .-. .-........... | 16.825,877 | 16.825,877 |
| 4.116,781 | Efectele fondului amort. imobil. mobil. şi maşinilor | 4.042,281 | 4.042,281 |
| 6.434,611 |  | $6.698,397$ | 6.711,822 |
| 886,312 | Imobile $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ <br> Mobilier și maşini de imprimerie. .-. .-. ..- ..- ... ... ... -.. ... ... | $1.069,410$ | $1.069,560$ |
| 1430,428 | Cheltuieli de administrațiune <br> Efecte şi alte valori în păstrare | 1.460,731 | $1.500,766$ |
| 113.042,342 |  | 122.074,967 | 122.247,267 |
| 109.823,588 | Efecte in gaj și in păstrare provizorie ... .-. ............... | 127.997,300 | 127.841,000 |
| 32.222,785 | Conturi curente <br> Conturi de valori <br> Conturi diverse | 19.859,209 | 22.357,876 |
| 7.763,611 |  | 23.049,097 | 22.825,709 |
| 3.981,182 |  | 4.243,635 | 8.708,336 |
| 695.825,159 |  | 800.017,593 | 807.099,252 |
| 12.000,000 |  | 12.000,000 | 12.000,000 |
| 34.540,298 |  | 37.110,474 | 37.110,474 |
| 5.076,460 | Fond de rezervă <br> Fondul amort. imobil. mobil. şi maşini | 5.391,318 | 5.391,318 |
| 384.970,010 | Bilete de bancă in circulațiune .-. ... -. .-. .-. .-. ... .-. .-. .- | 426.480,820 | 430.426,640 |
| 4.055,013 | Dobânzi şi beneficii diverse Conturi curente sii recepise la vedere | 4.583,998 | 4.843,860 |
| 10.575,038 |  | 7.422,000 | 8.798,807 |
| 222.865,930 |  | 250072,267 | 250.088,267 |
| 21.742,410 |  | 56.956,716 | 58.439,880 |
| 695.825,159 | Taxa: Seont $5 \frac{1}{2} \%$, Dobânda $6 \%$. | 800.017,593 | 807.099,252 |
|  |  |  |  |


[^0]:    Notă. Conform $\S$-ului 36 al statutelor, în adunarea generală fiecare membru are atâtea voturi câte cvote fundamentale posede, cu aceea observare, că mai multe ca 10 voturi nu poate exercità nimeni. Voturile se exercită prin plenipotențiați.

