# REVISTA ECONOMICȦ. 

## ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC.

Organul oficial al "SOLIDARITǍȚH", asociațiune de institute financiare ea insoțire.

## Apare odatã pe săptămână.


#### Abstract

Membri ai asociațiunii „SOLIDARITATEA" sunt: Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoş), Agricola (Sebeşul-săsesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Ariesana, Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bănătana, Banca Poporală (Caransebeş), Banca Poporală (Dej), Banca Poporală, (Arpaşul-inf.) Berzovia, Bihoreana, Bistritana, Bocşana, Brădetul, Buciumana, Cassa de o व̆strare (Mercurea), Cassa de păstrare (reuniune) (Säliste), Câmpiana, Cârtişoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codru (Lupşa), comuna, Consordia (T.-Uzdin), Cordiana, Coroana (Bistrita), Corvineana, Creditul, Crisana Cugiereana, Decebal, Detunata, Doina, Drăganul, Dunăreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgetana, Frătia, Frătietatea, Furnica, Geogeana, Gloria, Grăniterul, Hategana, Insotire de credit (Vestem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credil (Gavosdia), Isvorul (Sângeorgiu), Isvorul (Sebeşul-inf.), Iulia, Lăpuşana, Ligediana, Lipovana, Luceafărul, Lumina, Mărgineana, Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Corniareva), Murăşiana, Murăsianul, Maramuraşsana, Nădlăcana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, PiatraPlugarul (Cacova), Plugarul (Săcădate), Poporul (Lugoş), Poporul (Sălişte), Porumbăceana, Progresul, Reuniunea de ìmpr. şi păstrare (Ilva-mare), Rûureana (Cap.-Mănăstur), Săcana, Sătmăreana, Sebeşana (Caransebeş), ̧̧oimul (Vaşcău), Sebesana (Sebesul-säs.), Secăşana, Selăgeana, Sentinela, Sercăiana, Silvania, Speranta (Hosman), Steaua, Soimul (Uioara), Târnăveana, Tiblesana, Timi. sana, Unirea, Vatra, Victoria, Viitorul, Voileana, Vlădeasa, Vulturul (Sânmărtin), Vulturul, (Tăşad), Zărăndeana, Zlăgneana,


Preţul de prenumǎrare:
pe 1 an K $12 \cdot$-, pe $1 / 2$ an K 6 -
Redactor responsabil:
CONSTHNTINPOPP.

Taxa pentru insertiuni:
de spațiul unui $\mathrm{cm}^{2}$ câte 10 fileri.

## $U_{n}$ institut central pentru institutele financiare.

Cetitorilor noștri le va fi, desigur, cunoscut dejà proiectul guvernului țării de a înfiinţà un mare institut financiar central pe seama băncilor din patrie. Proiectul a venit pe neasteptate. Pentru prima dată a fost adus la cunoștință în o anchetă specialá, tinută la 25 Martie a. c. în Ministeriul de finanţe, anchetă la care au participat pe lângă doi membrii ai guvernului şi mai mulți specialişti şi la care pentru băncile românești a fost învitat d-nul loan I. Lăpědatu, secretarul «Solidarităţii». De astădată nu putem, dar nici nu voim să insistăm mai mult asupra proiectului din chestiune. Ne mărginim a fixà faptul, că el e de interes pentru toate băncile din țară şi că nu poate lăsà indiferente nici pe băncile noastre româneşti. Tocmai de aceia, președintele «Solidarităţii», d-nul Parteniu Cosma, a convocat pe ziua de 31 Martie a. c., ședinţa plenară a direcțiunii însoţirii băncilor române, pentru a se ocupà cu această importantă chestiune. Având însă in vedere, că chestiunea va fi făcută obiect de discuție - prin un proiect de lege, ce va prezentà guvernul în curând - şi în dieta țării, deastădată la ședinţa direcţiunii au mai fost invitaţi şi câţiva fruntaşi ai vieții noastre publice, dintre cari unii au şi participat, făcând cauzei bune servicii. Şi până a puteà da un raport mai amănunţit și a ne ocupà ad rem cu această chestiune lăsăm acì să urmeze raportul secretarului «Solidarităţii« cu privire la obiectul discuțiilor, rezervându-ne să revenim cu altă ocaziune.

Onorată Direcțiune!
La 23 l . crt. am primit dela directorul Reuniunii regnicolare a institutelor de bani, o telegramă prin care - din încredinţarea ministrului de finante eram învitat, ca secretar al «Solidarităţi», să iau parte la o anchetă, ce urmà a se ține două zile mai târziu in Budapesta.

Deoarece în această telegramă se spuneà apriat că se va tractà de o chestiune de importanţă hotăritoare pentru institutele de bani, natural, am urmat învitării și am călătorit la locul fixat. Ajuns acolo, imediat am căutat să mă informez prealabil asupra obiectului ce aveà sǎ se pertracteze în ancheta convocată. Deșì asupra acestui obiect se păstrà - din motive diferite - o rezervă deosebită, totuş am putut aflà, că va fi vorba de un proiect al guvernului de a inființà un mare institut central financiar, care va aveà de scop, pe deoparte să vină în ajutor băncilor, când acestea nu şi-ar puteà satisface trebuintele lor de credit din isvoare regulate, sprijinindu-le in cazuri de dificultăți financiare, pe de altă parte să realizeze şi să ducă la bun sfârşit ideea controlului oblıgator, împreună cu toate celealte reforme, ce se agită și se cer pe seama băncilor de aproape două decenii. Alte detailuri nu mi s'au dat. Cu toate acestea nu mi-a fost greu să conclud, că proiectul guvernului e de natură a interesà deaproape pe toate băncile din tară şi deci el nu poate lăsà indiferente nici pe băncile noastre româneşti. Ba, deșì îmi dedeam seama, că împrejurările prezente nu sunt prielnice pentru fondări nouă, totuş, eram convins că tocmai aceste împrejurări grave din punct de vedere economic şi financiar, reclamă azi mai muitt ca ori și când o instituțiune de sprijin real şi efectiv pentru bănci, dat fiind, că ridicarea moratoriului și consecvenţele neinlăturabile
ale actualelor stäri, le vor cauzà, desigur, multe şi mari dificultăți financiare, pentru a căror preîntâmpinare orice sprijin, ce se oferă, principial, nu poate fi decât binevenit. Și cum mă mai gândiam, că ar puteà obvenì şi cazuri, când chiar şi bănci de ale noastre să socotească de oportun și folositor sprijinul unei atari instituțiuni, am ajuns la convingerea că am datorința nu numai să mă interesez, ci să mă şi apropiu de acțiunea proiectată, stăruind ca la rezolvirea ei să se aibă în vedere interesele adevărate ale ori căror bănci. Nu puteam și nici nu voiam, ca prin un interes mai redus să iau asupra mea răspundere viitoare față de băncile, cari vor socotì că sprijinul instituțiunii din chestiune le-ar fi putut fi de folos şi ajutor. Afară de aceea, fiind vorba şi de anumite reforme pe terenul afacerilor de bancă și în prima linie de rezolvirea chestiunii controlului obligator, la noi dejà întrodus şi practicat de ani de zile, credeam că am datorința să fixez dejà dela început acest moment, împreună cu altele, cari nu puteau rămâneà neindicate. Aceste motive şi împrejurări m'au determinat să mă decid să iau parte activă la discuţiile şi eventualele lucrări ale anchetei.

Dar oricât de mult eram convins, că trebue să mă interesez de acţiunea iniţiată şi să fixez anumite momente în legătură cu interesele băncilor noastre, mi-am dat seamă, că singura competentă a se pronunțà în chestie este numai «Solidaritatea» şi că cuvântului acesteia trebuie să i-se dee preferință, un fapt pe care deasemenea am aflat cu cale să-l fixez în decursul desbaterilor din ancheta amintită.

Ancheta însaş s'a ținut la 25 l. crt. și a avut loc în ministeriul de finanțe. La ea au participat ministrul preşedinte, cel de finanțe şi diverși reprezentanți de pe la bănci. Expozeul proiectului l'a făcut ministrul preşedinte, care i-a arătat favorurile financiare şi morale, ce le va aveà asupra băncilor din patrie. Dânsul a lămurit multe părți ale chestiunii, dar cu toate acestea - neîntrând în toate detailurile - au mai rămas destule de apreciat şi lămurit. În decursul discuţiunilor, cari s'au menținut în cadre generale, din parte-mi am rostit următoarele:

Excelențele Voastre Domnilor Ministri! Onorată Conferență!

Ca reprezentant al reuniunii băncilor «Solidaritatea», în principiu, trebuie să salut cu mulţumire inițiativa, care s'a luat și care doreşte realizarea controlului obligator şi a celorlalte reforme la bănci. Fac aceasta pentrucă şi reuniunea noastră de bănci s'a înfiinţat, înainte cu ani de zile, în acelaş scop şi pentrucă prin întroducerea și practicarea faptică a controlului extern şi noi am avut şi avem în vedere promovarea şi asigurarea desvoltării raţionale a institutelor de bani româneşti.

Tot asemenea mă văd indemnat să primesc cu mulțumire şi partea cealaltă a proiectului, aceea care are în vedere sprijinul material al institutelor de bani.

Reuniunea noastră e pătrunsă de mult de necesitatea unei astfel de instituțiuni și s'a ocupat cu ideea ei nu numai teoretic, dar a căutat și găsit chiar și mijloace potrivite de rezolvire, natural, amăsurat împrejurărilor noastre.

Aşa fiind, nu mă îndoiesc, că reuniunea noastră va luà act cu vie satisfacţie că acum chiar şi înaltul guvern și-a extins atențiunea asupra acestor importante chestiuni.

Ce privește părerea mea individuală cu privire la aceste chestiuni, țin să relevez de data aceasta numai atât, ce, în parte, am avut ocaziune să mi-o expun şi anume înainte de aceasta cu patru ani, în o anchetă ținută în capitală din inițiativa reuniunii revizorilor. Atunci, dupăcum desigur îşi aduce aminte şi Dl deputat Hantos, care erà prezent, m'am declarat aderentul controlului obligator, pornit din inițiativă privată și organizat pe baze autonome, și am exprimat că țin de păgubitoare orice ingerință a statului în această chestiune.

Chestiunile, aşa cum sunt puse ele astăzi la ordinea zilei sunt însă cu mult mai importante și mai complicate, şi astfel nu pot să-mi fac acum o părere motivată asupra lor. Dar nici nu sunt chemat si poate părerile mele individuale nici nu ar prezentà vreun interes deosebit. Să fie permis însă «Solidarităţii» însăş să se pronunțe asupra acestor importante chestiuni, în care scop îmi permit a Vă rugà cu tot respectul să ne permiteţi a cuprinde în un memoriu experienf̦ele, părerile şi propunerile noastre şi a Vi le înaintà - cauza fiind u rgentă - în timpul cel mai scurt. Cred, că expunerile noastre vor fi de folos. În această speranță recomând expunerile, ce Vă vom face bunăvoinței D -voastre.

Aceasta este, Onorată Direcțiune, modestul meu rol până în prezent în această chestiune. Vă rog acum să-mi permiteţi să trec la expunerea şi analiza proiectului institutului central financiar.

Scopul institutului este:
a) prin întroducerea controlului la institutele cu capitaluri proprii de sub 10 milioane coroane, întrucât acestea vor voì să între în legături cu noua instituțiune, să le ajute a-şi îndreptà şi menţine activitatea şi desvoltarea pe cale raţională, conform principiilor acceptate ca necesare ori cărei activităţi sistematice şi sănătoase în afacerile de bancă şi $b$ ) să ajute băncile cu reescont și alte soiuri de împrumuturi în vremuri când acestea nu și-ar puteà satisface trebuinţele lor de credit din isvoarele obicinuite şi să intervină în cazuri de dificultăţi financiare.

Pentru asigurarea scopului de sub a) se întenţionează, ca în cadrele și legăturile noului institut, să se creieze o instituţiune de revizie, a căreia formă şi competință azi ne sunt necunoscute, iar pentru ajungerea scopului de sub $b$ ) se proiectează ca pentru vremuri normale mijloacele financiare ale institutului să fie plasate în efecte și la firme din străinătate, de
unde să se poată obține ori şi când. Aceasta și pentru a nu face concurență altor institute în timpuri normale.

Capitalul social e proiectat la 200 milioane coroane. Statul contribuie cu 100 mil., iar băncile e proiectat, să contribuie cu restul până la suma fixată. Contribuirea se va face in proporţie de $1 \cdot 6 \%$ a tuturor capitalurilor proprii (deci şi rezervele) ale unui institut. Acţiile ce vor subscrie băncile sunt a se plătì in 10 rate anuale egale.

Sistemul de vot în adunarea generală va fi astfel întocmit, încât statul pentru capitalul său nu va puteà exercità decât jumătate atâtea voturi, câte se vor constatà ca voturi valabile la toţi ceialalţi acționari, prezenți la adunare. Raportul între stat - şi ceelalţi acţionari va fi deci $1: 2$.

Dividenda se proiectează a se plătì, după o detragere de $23 \%$ pentru fonduri, cu $6 \%$ pentru bănci şi cu $4 \%$ pentru stat. Aceasta din urmă însă poate fi inntregită, sub anumite condițiuni şi dacă rămâne profit, deasemenea până la $6 \%$.

Președintele institutului e numit, la propunerea ministrului de finanțe, prin Monarh pe câte 5 ani Pentru executarea oricărei hotărîri se cere consensul preşedintelui. Dacă preşedintele deneagă consimțământul, thotărîrile direcțiunii şi ale comitetului executiv nu se pot executà.

Direcțiunea constă, pe lângă preşedinte din 2 vice-preşedinţi, 14 membrii aleşi şi 4 exmişi ai diferiţilor miniştri resp. banului croat. Un vicepreşedinte şi cinci membri se aleg dintre cei candidaţi de institutele cu capitaluri proprii de peste 10 milioane; tot atâția de institutele cu capitaluri de sub $10 \mathrm{mi}-$ lioane şi patru membrii se aleg pe temeiul candidării ministrului de finanțe. In sfârşit direcţiunii aparţin şi câte un exmis dela următoarele autorităţi: ministrul de finanțe, de comerciu, de agricultură şi din partea banului croat. Exmisul ministrului de finanțe are drept de veto față de orice hotărîre sau acțiune. In caz de exercitare a acestui drept, chestiunile se țin în suspens până la hotărîrea ministrului de finanțe.

Comitetul executiv constă din preşedinte, vicepreședinṭi, câte 1-1 membru de direcțiune din cele două grupuri alese pe baza candidărilor bănciior cu capitaluri de peste sau sub 10 milioane; din exmisul ministrului de finanțe şi din directorul general.

Comitetul de supraveghiare constă din 8 membrii, dintre cari 3-3 aleşi pe baza candidărilor celor două grupuri de bănci şi 2 pe baza candidării ministrului de finanțe şi în fine

Comitetul larg din 60 de membrii, aleși în proporție egală pe baza candidărilor celor două grupe de bănci.

Acesta este in rezumat proiectul guvernului Din cele expuse nu va fi greu să trecem în analiza lui. Din parte-mi să-mi daţi voie să-l analizez sub raportul următoarelor întrebări:

1. Ce avantagii oferă noul institut băncilor din punct de vedere financiar?
2. Cum avem să apreciem dreptul de control ce-şi rezervă institutul, în schimbul avantagiilor materiale ce oferă băncilor?
3. Care este rolul băncilor mai mici în organizația proiectată pe seama noului institut şi
4. Să vedem ce influenţe poate să exercite acest institut asupra singuraticelor noastre bănci în special şi asupra organizaţiei lor în general?
I. Răspunsând primei întrebări constatăm că sub raport financiar noul institut, în împrejurări normale, oferă credite de tot reduse, excluziv pentru a păstrà o continuitate de afaceri cu băncile ce-i vor aparţine. Pune însă în vedere credite deosebite pentru vremuri extraordinare, când celelalte isvoare de bani nu s'ar mai puteà luà în considerare. Oferă în fine ajutorul şi intervenţia sa în cazuri că una sau alta dintre bănci ar ajunge în dificultăți financiare. Putem stabilì deci că e vorba de un institut, care să fie razim numai în ìmprejurări grele. Şi toate în schimbul unei participări la capitalul social de $1.6 \%$ a fondurilor proprii ale singuraticelor bănci. Aceasta însemnează că un institut cu fonduri proprii de 300 de mii, va contribuì cu acţii de cca 4,000- Cor., unul cu 1 mil., cu cca $16,000^{-}$- Cor. ş. a. m. d. Sarcina pentru bănci - spunând adevărat - nu e prea mare, iar modalitățile de plătire - în 10 rate egale anuale - o face uşor de suportat. Interesele de $6 \%$, ce se pun în vedere, în caz de profit, încă sunt un moment destul de hotărîtor. Astfel, dacă întreg rostul acestui institut s'ar reduce la operaţii financiare, băncile ar puteà să se ataşeze la acțiunea proiectată, indiferent că va aveà sau nu trebuință de sprijinul, ce se oferă. Ar puteà face aceasta chiar şi băncile cele mai bine fondate, cari prin rezerve de efecte și prin întocmirea rațională a afacerilor lor, pot privì cu linişte în viitor. Ar fi pentru ele, pentru aceste bănci, cel mult o măsură mai mult de precauţiune pentru orice eventualitate. Deci din acest punct de vedere, cred, s'ar puteà atașà la acțiune şi băncile noastre. De altfel în privinţa aceasta noi nu putem şi poate nici nu e bine să impunem o anumită conduită băncilor româneşti. Fiecare va purcede, conform intereselor proprii.
II. Dar chestiunea se complică dacă luăm ìn considerare partea cealaltă a proiectului, revizuirea obligatoare pentru băncile, cari se vor ataşà noului institut, întrucât nu dispun de capitaluri proprii de cel puțin 10 milioane. Partea aceasta a proiectului va face, desigur, pentru multe bănci, imposibilă participarea şi astfel ssi asigurarea favorurilor financiare, ce se pun în vedere.

In principiu nimeni nu poate tăgăduì dreptul unui institut creditor şi în deosebi a unui institut, ce se angajează să te ajute in împrejurări dificile, zic, nu i-se poate contestà dreptul de a se informà şi dacă i-se permite - şi de a revidà institutul interesat.

Aşa se prezintă chestiunea din punct de vedera principial. In realitate insă chestiunea se va prezentà altcum. Vor acceptà controlul obligator în schimbul favorurilor financiare, numai institutele avizate a face aceasta. Institutele cu baze solide - cel puţin aceasta e credinta mea - nu se vor ataşà acţiunii proiectate. Astfel scopul nu va puteà fi ajuns. Iar scopul nu poate fi ca numai institutele avizate la ajutor să se ralieze acestei acțiuni, ci toate institutele, în prima linie cele solide, ca în chipul acesta cu ajutorul lor să se acumuleze cât mai multă putere în centrul financiar proiectat. Astfel cutez a susține, că dacă institutul proiectat voiește să-şi ajungă scopul sub raport material, și cred că acesta este adevăratul său scop, e o condiție principală să abandoneze ideea revizuirilor obligatoare, executate prin propriile sale organe.

Dar, Onorată direcțiune, când opinez abandonarea ideii de revizuire obligatoare în cadrele institutului proiectat, aceasta nu însemnează că abandonez ideea oricărui control. Nu. Din contră! Susțin că va fi bine ca la nou proiectatul institut să preferința băncilor, cari și-au impus şi-ssi vor mai impune - pe căile şi mijloacele ce le țin ele de potrivite - controlul extern și obligator. Practica a dovedit că controlul obligator a dat şi dă roade bune numai acolo unde nu se impune prin nimic, ci se primeşte de sine şi unde el este exercitat prin factori liberi de orice interes personal sau material faţă de institutele de revidat. Rezultă dară că părerea mea in această chestiune conclude intr'acolo, ca din proiectul centralei institutelor financiare ar fi consult să se abandoneze partea privitoare la realizarea controlului obligator, lăsând ca acesta să fie executat prin instituţiunile dejà existente spre acest scop şi cari s'ar mai înfiinṭà şi cari instituțiuni, fiind absolut independente şi perfecţionate, vor puteà face cele mai bune servicii.
III. Trecând acum la a treia întrebare, la care m'am îndatorat să răspund: rolul băncilor mai mici în organizațiunea proiectată pe seama noului institut, îmi iau voie să observ că rolul ce se acordă băncilor cu capitaluri proprii sub 10 mil. e destul de redus. Ele abià vor aveà atâtea privilegii cât băncile cu capitaluri de peste 10 mil, de cari vor fi neasămănat mai puține și cari sunt scutite şi de îndatorirea de revizuire. Părerea mea ar fi ca tractându-se în deosebi de interesele celor dintâiu, acelea să aibă şi putinṭa de a-şi susţine aceste interese. In acest scop aş fi de părere, ca proporţia în directiune între cele două grupuri de bănci să se stabilească astfel $8: 4$ faţă de 6:6 cât e proiectat. Tot asemenea ca drepturile de veto rezervate preşedintelui, şi exmisului ministrului de finantee să se limiteze excluziv pentru chestiuni de credit. In sfârşit trecând acum şi la a patra intrebare
IV. Influinţa nouei instituţiuni asupra intereselor singuraticelor noastre bănci, în special și a organizafiei lor în general, observ, că aceasta chestiune poate
fi actuală numai dacă institutul central se întemeiază in modul contemplat în proiectul guvernului când se va cunoaşte mai apriat organizaţia instituţiei revizorilor, ce se contemplează.

Cu acestea aş fi terminat expunerile mele.
Intru cât deci şi Onorata Direcțiune aprobă vederile expuse în cele precedente aş fi de părere să înaintăm guvernului un memoriu în care să propunem ca institutul proiectat să se mărginească excluziv la programul său financiar și chestia revizuirilor să o lase pe seama altor instituțiuni, create și ce se vor mai creà spre acest scop. In speranţă că acceptaţi acest punct de vedere, îmi permit a Vă propune:

1. să Vă pronuntațịi asupra demersurilor secretaruluii «Solidarităţii» in" chestia centralei institutelor financiare până prezent şi special asupra participării sale la ancheta din 25 l. crt.;
2. sǎ luaţi în desbatere proiectul de memoriu cătră guvern, pe care îmi iau voie a Vi-l prezentà şi
3. să delegați pe cineva pentru acțiunea ulterioară în această afacere, investindu-1 cu îndrumările ce veți aflà de bine să i le dați.

Sibiiu, în 29 Martie 1915.

## Ioan 1. Läpĕdatu.

Şedința plenară a direcțiunii «Solidarităţii», luând în desbatere amănunţită raportul din cele precedente;
ad 1) a luat act cu aprobare de acțiunea secretarului în chestiunea proiectului guvernului şi de participarea dânsului la ancheta din 25 Martie a. c., exprimându-i mulţumită pentru modalitatea cum s'a interesat și cum a reprezentat interesele însoţirii în această afacere;
ad 2) a pertractat proiectul de memoriu de adresat guvernului şi a încredințat pe dnii Dr. Stefan C. Popp, Dr. Iuliu Maniu, Sava Raicu şi Ioan 1. Lăpědatu să stabilească textul definitiv al memoriului și
ad 3) pentru acțiunea ulterioară și special pentru reprezentarea «Solidarităţii» la noua anchetă din Ministeriul de finanțe convocată pe 8 April a. c., a încredinţat pe secretarul însoţirii.

## Moratoriul VI.

Ordonanta privitòare la prolongirea moratoriului V. a apărut la finele săptămânei trecute. Poartă data de 24 Martie 1915 și este emisă sub Nr. 1040/1915 M. E. Dispozitiile, ce le cuprinde, diferă numai în putine puncte de dispozitiile moratoriului V. Nr. 224/1915 M. E. De aceea ne restrângem in cele următoare cu câteva exceptiuni numai la reproducerea acelor părţi ale moratoriului VI, cari diteră de ordonanţele anterioare.

Paragraful 1 al nơuei ordonante contine urmǎtoarele dispozitii:

Moratoriul acordat cu ordonanta Nr. 224/915 dela 14 Ianuarie 1915 pentru indeplinirea obligamentelor de drept privat se.prolongeşte până la 31 Iulie 1915 incluziv, pentru tóate acele datorii in bani, pe cari ordonanța prezentă nu le scoate de sub moratoriu. Pentru plata datoriilor in bani, scadente după ziua de 31 Martie 1915 până incluziv 31 Iulie 1915, intemeiate pe cambii, asignatii comerciale, warant-uri, cecuri sau in general pe afaceri comerciale sau alte titluri de drept privat, cari aul fost emise ori s'aul născut înainte de 1 August 1914, se încuviințează o amânare (moratoriu) până la 31 Iulie 1915 incluziv.

Pentru datoriile in bani, după cari, conform legii sau a unor stipulaţii speciale, sunt a se plătl interese, se pot calculà interesele și pentru timpul moratoriului; după obligamente fără interese, se pot calculà interesele legale.

## § 2.

Primele 4 alineate ale acestui § au rămas neschimbate.

Alineatul 5 și 6 conţine următoarele:
Pentru cambiile, asignaţiile comerciale și waranturile, cari nu-cad sub moratoriu și cari au fost sau sunt scadente inainte de 1 August 1915, terminele pentru prezentarea spre plată și cele pentru ridicarea protestului în lipsă de plată, fixate in ordonanţele de moratoriu anterioare sau în lege, se prolongesc până la 3 August 1915 incluziv. Tot până la terminul acesta pot fi prezentate spre plată pentru onoare și cambiile, cari nu cad sub mòratoriu.

Privitor la hârtiile amintite în alineatul de mai inainte, acceptantul poate uzà de dreptul de depozitare fixat in § 40 al art. de lege XXVII:1876, după expirarea a două zile de lucru, calculate dela scadență. Privitor la aceleași hârtii poate pretinde ori și care anterior, ca posesorul să prezinte după scadență hârtia spre plată; dacă posesorul după primirea somațiunii, ce $\mathrm{i}-\mathrm{s}$ 'a dat, intrelasă a face aceasta fără amânare, atunci este responsabil pentru paguba cauzată.

## § 3.

Privitor la moratoriul taxelor anuale ale brevetelor de invenţiuni dispune o ordonantă specială a ministrului de comerciu, emisă in temeiul ordonantei Nr. $6981 / 1914$ M. E. a ministeriului r. u.

In capitolul II referitor la datoriile in bani, ce nu cad sub moratoriu, $\S$-ul 4 dispune următoarele:
$N u$ cad sub moratoriul acordat in $\S 1$ (punctele 1 și 2 rămân neschimbate):

Punct 3. Interesele și ratele de amortizare ale imprumuturilor pe amortizație incuviintate in scrisuri fonciare scadente la 1 August 1914, sau după data aceasta, față de debitorul hipotecar - inţelegând aici și pretensiunea fată de proprietarul realităţilor, ca debitor direct (personal); precum și interesele și ratele de amortizare din capital și a altor imprumuturi pe baza cărora se pot emite obligaţiunile amintite in punctul 2;
dacă in órișicare direcție debitorul nu satisface obligamentului său de plată, fixat in alinea de mai inainte, in timp de 15 zile calculate dela primirea somațiunii creditorului, atunci acesta este indreptățit a pretinde plata tuturór intereselor și ratelor de amortizare din capital, expirate mai înainte. Pentru dovedirea faptului, că creditorul a provocat pe debitor la plată este de ajuns, dacă creditorul prezintă recepisa postală, despre predarea la postă a unei scrisori recomandate adresată debitorului; este de datoria debitorului a dovedì că scrisoarea n'a continut provocarea la plată și că terminul fixat pentru plată íncă n'a expirat.

Sub împrumut pe amortizație se privește în sensul §-ului prezent și al §-ului 10 un imprumut, la care replătirea capitalului se face pe baza unui plan de amortizare dinainte fixat in minimal 15 ani.

Punctele 4,5 și 6 rà̀mân neschimbate.
Privitor la asigurări punctul 7 lit. h) al $\S 4$ conține următoarele dispoziții:

Premiile de asigurare, intemeiate pe contracte de asigurare, încheiate inainte de 1 August 1914, cad in intregime sub moratoriu, dacă, atunci, când ar fi plătibile, contrahentul (asiguratul) se află sub drapel sau cade sub aceleași consideraţii ca și persoanele militare ;
dacă asupra datoriei amintită in acest punct, fie in sensul ordonantei anterioare, fie in temeiul ordonanței prezente, au fost dejả plătibile odată sau ín mai multe rânduri $25 \%$, atunci din 2 în 2 luni, calculate dela scadenta celor $25 \%$ de mai înainte, trebuie plătite câte alte $25 \%$; privitor la ratele urmàtoare, plătibile din partea asiguratorului, sunt normative tot sumele minimale și maximale, fixate in punctele $b$ ) c) și $e$ ).

Conform punctului 8 sunt scoase de sub moratorin: datoriile de chirii și arânzi pentru obiecte mobile, locuințe sau alte lùcalități ; excepționând datoriile de chirii pentru lócuintee sau alte localităţi ale celor de sub drapel sau a persoanelor, cari cad sub aceiași cunsiderație cu militarii. Nu cade însă sub móratoriu chirja, dacă persoana din chestiune se împărtășește de plată, bani de cuartir sau ajutor de chirie. In caz de subinchiriare a locuinței sau a unor părţi a locuinței, suma chiriei incassată asemenea este scoasă de sub móratoriu.

Punctele 9,10 și 12 sunt neschimbate; punctul 11 conţine o schimbare neesenţială.

Punctul 13 conţine următoarele: ( Nu cad sub moratoriu):

Datoriile in fiintă sub titlul de pret de cumpărare a unor obiecte furnisate inainte de 1 August 1914 sau ca contravaloare a unor lucrări industriale prestate innainte de ziua aceasta, lunar, până la câte $10 \%$ a datoriei, care procent trebue calculat totdeauna dela suma originală a datoriei scadente. Iar dacă, conform contractului, datoria este plătibilă in rate, cele $10 \%$ sunt a se calculà dela fiecare rată separat;
singuraticele rate de câte $10 \%$ trebue plătite in fiecare lună in ziua, care corăspunde după cifra sa zilei de scadenţă a datoriei resp. privitor la rata primă,
zilei de plată fixată, iar dacă ziua aceasta lipsește in Iuna respectivă, în ziua ultimă a lunii.
dacă in sensul dispoziţiilor de sus, fie înainte de întrarea in vigoare a ordonanţei prezente, fie după aceea au fost dejà scadente cel puţin 5 rate, atunci pànă la noue dispoziţi a ministeriului alte rate nu mai sunt plătibile;
dacă conform contractului datoria este plătibilă in mai multe decàt 10 rate și ratele nu sunt mai mari decât de câte K 25 - atunci pentru ratele următoare sunt normative dispozitiile contractului;
în caz de cumpărare in comisiune comisionarul incă poate pretinde dela comitentul său restituirea preţului de cumpărare plătit de el, numai în conformitate cu dispóziţiile punctului prezent.

Punctele 14 și 15 au rămas neschimbate.
Punctul 16 conţine următoarele (nu cad sub moratoriu): sumele de despăgubire, stipulate în contracte încheiate innainte de 1 August 1914, dar de indeplinit în cursul móratoriului, pentru caz de resiliare, de neîmplinire sau de împlinire partială a contractului; iar dacă contractul a fost de indeplinit înainte de ziua de 1. August 1914, atunci trebue plătite $25 \%$ ale datóriilor amintite în aceea zi a lunei Iunie 1915, care după cifra sa corăspunde zilei de plată a datoriei, iar dacă datoria devine scadentă numai în Iunie sau Iulie 1915, atunci plata este a se face la scadentă.

Punctele 17 și 18 , de mai puțin interes pentru majoritatea cetitorilor noștri, conţin numai câteva modificări mici.
II. Pentru plata datoriilor intemeiate pe cambii asignații comerciale, waranturi și cecuri, supuse mo. ratoriului sub normative dispoziţiile cuprinse în punctele $1-10$ ce urmează:

1. După datoriile acestea sunt a se plăti - in cursul moratoriului - peste ratele fixate in ordonantele privitoare la moratoriul IV și V, următoarele rate:
a) după hârtiile expirate înainte de 1 Octomvrie 1914 sau scadentella vedere, alte $10 \%$, in luna Maiu 1915;
b) după hârtiile expirate in Octomvrie sau Noemvrie 1914 alte $10 \%$ in luna Iunie 1915 ;
c) după hârtiile expirate in Decemvrie 1914 sau Ianuarie 1915 alte $10 \%$ in luna Iulie 1915 ;
d) după hârtiile scadente in lunile Februarie și Martie 1915 sunt plătibile $10 \%$ in luna Iunie 1915, și in fine
e) după hârtiile scadente in Aprilie și Maiu 1915 $10 \%$ in luna Iulie 1915.
2. In toate cazurile ratele de $10 \%$ trebue calculate totdeauna după suma datoriei originale. Ratele trebue plătite in aceea zi a lunei respective, care după cifra sa corăspunde zilei de scadenţă și dacă ziua aceasta lipsește in luna din chestiune atunci in ziua ultimă a lunei.
3. Prezentarea spre plată, necesară, in sensul legii pentru susținerea dreptului de pâră sau de regres asupra ratelor amintite in punct 1. II, se poate face pànă atunci, până a expirat și pentru restul datoriei
terminul de prezentare prescris. Dacă în intervalul acesta hârtia a fost prezentată odată pentru plata ratei scadente, atunci pentru validitarea ratelor scadente ulterior o nouă prezentare nu este necesară. Terminul de 30 de zile, fixat în alinea a doua art. de lege XXXVII § 443, trebue calculat dela scadenta ratei ultime a datoriei.

Punctele $4-10$ ale acestui $\S$, apoi $\S \S 5$ și 6 , până incluziv alinea penultimă a §-lui 6 sunt neschimbate.

Alinea ultimă a §-ului 6 conţine privitor la depozite spre fructificare următoarele:

Institutele dé bani sau alte firme, ce se ocupă cu primirea de depozite spre fructificare, cari au redus, fie inainte de întrarea in vigoare a ordonantei prezente, fie după aceea, in mod unilateral etalonul de interese, ce a fost în vigoare la 31 Iulie 1914, nu pot refuzà cu provocare la moratóriu - replătirea îtregei depuneri, exceptionànd cazul că urcă, pentru viitor, etalonul, la cel in fiinţă la 31 Iulie 1914. Intrucât institutul sau firma pretinde pentru replătirea depunerii observarea terminelor de anunt, atunci nici pe timpul de anunṭ nu poate calculà interese mai reduse, decât acelea la cari a fost obligat la 31 Iulie 1914.

Paragrafii 7-38 diferă de ordonanța anterioară numai in $\S 17$, conţinând dispozitiile privitoare la chirii și arânzi și limitând dreptul de abzicere fată de cei chemaţi sub drapel.

Paragraful 39 zice:
Moratoriul încetează la 31 Iulie 1915. Indeplinirea datoriilor in bani, scadente după ziua aceasta se poate pretinde in sumă integrală la scadență fără privire la data nașterii lor - intrucât ministeriul în ordonanța sa privitoare la incetarea moratoriului nu va fixà excepţii cu privire la anumite soiuri de datorii sau față de anumiṭi debitori.

Dispozitiile in legătură cu încetarea moratoriului se vor luà prin o ordonanță specială, ce se va emite la timp. Aceasă ordonanţă specială va aveà să fixeze în deosebi și aceea, că în ce rate vor fi plătibile după 31 Iulie 1915 datoriile dejà scadente la data aceasta și cari în sensul ordonanţei prezente cad sub moratoriu.

Ordonanţa a întrat în vigoare la 1 Aprilie 1915.

## Lucrările agricole in Aprilie.

Imprejurările excepționale din acest an și din anul trecut cauzează multe schimbări esențiale in rostul agriculturii.

Lipsa celor mai de seamă puteri de lucru, lipsa animalelor de tras, scumpetea sămânței ș. a. fac ca lucrările să nu se poată tineà în cadrele altor ani.

In toamna trecută nu s'a sămănat, din cauzele amintite, teritorul, care se sămănà in alţi ani cu cereale de toamnă și nu s'au putut face arăturile pentru plantele, ce se samănă primăvara.

Greutăţile și piedecile din toamnă s'au sporit în cursul iernii si al primăverii. Agricultorii au fost che-
mati treptat, rânduri-rânduri la oaste, animalele de lucru s'au împuținat și se împuținează mereu, iar scumpetea săminţei și, mai ales, lipsa acesteia face imposibilă cultura in măsură deplină a unor plante de prima necesitate vietii. Aceste plante sunt: grâul de toamnă, și de primăvară, săcara și orzul. Toate semnele arată, că aceste cereale nu s'au putut sămănà in aceiaș extensiune ca în alți ani și acum am ajuns la limita extremă a timpului, în care se mai poate sămănà.

Suntem in luna Aprilie, în care se samănă: porumbul (cucuruzul), cartofii, fasolea, lintea, inul s.. a.

In această lună se mai pot umpleà gólurile rămase din toamnă și din luna Martie. Ce nu s'ar face acum, mai târziu nu se puate, și urmarea ar fi lipsa de bucate pentru anul viitor economic și, póate, chiar foametea. Exceptie s'ar mai puteà face, mai târziu, numai cu meiul și hrișca, cari se samănă cu începere dela 1 Maiu încolo. Dar, aceste eșind din uz, nu ne putem pune nădejdea în cultura lor.

De aceea, in situatia aceasta de strâmtoare, agricultorii noștri să-și indrepteze privirile asupra culturei porumbului, cartofilor şi păstãioaselor, sămănând în Aprilie, toate locurile, carı nu au putut fi sămănate, până acum, cu spicoase de toamnă și de primăvară.

Situaţia agricultorilor, în ce privește sămănatul porumbului și cartofilor, este mult mai favorabilă, decât cu privire la sămănatul spicoaselor, deoarece din ambele se găsește sămânță destulă și, î considerarea imprejurărilor actuale, se poate agonisi in conditii destul de favorabile.

Adevărat, că pământul pentru cultura acestor plante nu a fust arat din toamnă, dar astfel s'a făcut, deșì nu e bine așa, și în alţi ani. Deci în această privinţă putem vorbì despre o stare normală, căci nu se riscă nimic.

Greutăţi mai mari se vor ivì mai târziu la săpatul de întâia și a doua oară a acestor plante, din cauza lipsei de puteri de muncă.

S'au și ivit dejà pretensiuni nemai obicinuite cu privire la datul in parte a lucrărilor acestor plante. Se știe, că pretutindeni ceice luau porumb de săpat, făceau tocmeala ca să capete proprietarul 2 părti și ei a treia parte din recoltă. Acum ei cer pe seama lor 2 părți și pentru próprietar să rămână numai a treia parte.

Lipsa de puteri de lucru la săpat se puate suplinì. sămănând porumbul și cartofii în rânduri. Anume cartofii punându-i în brazde după plug, lucru care se poate face și cu porumbul.

Bun serviciu fac, fără indoială, mașinile de sămănat și de săpat. Cine dispune de ele, le va și íntrebuintà ca mare folos in acest an. Cine nu le are, cu greu le va puteà procurà. De aceea zadarnică ar fi acum recomandarea cumpărării lor, și oamenii noștri vor fi constrânși, cum am spus mai inainte, să se ajute altfel, sămănând după plug, in brazde, măcar cartofii. Săpatul cu mașina se poate face, în lipsa cailor, și cu vitele. In acest caz ele trebuie injugate sau inhhămate una după alta și nu una lângă alta. Pluguri,
cari nu se mai pot folosì, în unele locuri au fost schimbate in mașini de săpat. Orice ferar iscusit din sate, după un model, poate face, fără greutate, această schimbare.

Atât in cultura porumbului cât și a cartofilor, va trebuì să se deie in acest an intâietate soiurilor timpurii, parte pentrucă, ajungând la coacere mai de vreme, vor fi scutite de bruma timpurie a toamnei, se vor puteà adunà chiar și de cătră femei și copii mai cu inlesnire pânăce nu dă frigul și zilele sunt mai lungi. Apói se va puteà lucrà, eventual, pămàntul, pe urma lor, pentru sămănăturile de primăvară. In acest an, indeosebi, când se pune în vedere de cătră adversari o asediare și cunstrângere la cedare prin foame a monarhiei nóastre și a Germaniei, recoltele timpurii pot să ne fie singure salvatoare de dezastre.

Si să nu perdem din vedere încă un lucru. De multeori sământa, mai ales cea de cumpărat, nu răsare bine. De aceea lucrează foarte cuminte, toți ceice probează sămânța înainte de sămănat. Proba se face astfel:

Punem intr'un taler pământ bun, bine mărunțit și in el 100 de boabe de porumb. Talerul îl ținem la căldură, b. o., intr'o fereastră, unde ajunge soarele și, de câteori cere trebuința, udăm pământul. Dacă vedem, că din cele 100 boabe răsar $80-90$, sămânța e bună; dacă însă ar răsărì numai $50-60$ de fire, nu o sămănăm, ci vedem de altă sămânţă.

Proba, firește, trebuie făcută destul de timpuriu și e bine să se facă cu toate soiurile de semințe.

## REVISTA FINANCIARA.

## Situațiunea.

Sibiiu, 1 Aprilie 1915.
In piaţa internațională de bani situația este in general neschimbată dela ultimul nostru raport săptămânal încoace. Singura schimbare, ce se remarcă, este că în urma împrumutului de răsboiu al Germaniei, care precum se anunt̆a, a avut un succes atàt de strălucit, cererile de bani fiind ceva mai intensive, in Berlin banii s'au mai scumpit in piața deschisă. Discontul privat a cotat $41 / 4 \%$, iar banii de zi per terminul maximal de 6 crt . s'au negociat cu $6 \%$. In Lóndon cu toată situaţia mai nefavorabilă a Băncii Angliei discontul privat a cotat $2 \frac{3}{8} \%$. Asupra pietei din Paris lipsese știri precise.

În piaţa internă de bani încă s'a simţit la ultimo - ușoară încordare, cererile fată de Banca Austro-Ungară fiind ceva mai intensive. Totuși situația se poate considerà ca neschimbată. Discontul privat a cotat în Viena $3^{1 / 4} \%$, iar in Budapesta $4 \%$.

## SOC. FINANCIARE ȘI COMERCIALE.

"Bihoreana", institut de credit și economii in Oradea-mare. Joi in 26 Martie și-a tinut adunarea generală institutul „Bihoreana", una dintre cele mai mari sịi solide bănci romannesti. Au participat cu totul 29 actionari, reprezentând 2075 acţii cu 631 voturi. Adunarea generală a decurs in cea mai bună ordine, primindu-se cu unanimitate ș̦i fără nici o discutie toate propunerile directiunii. Profitul curat de K $100,129 \cdot 42$ s'a împărtit în modul următor: $5 \%$ dividendă actionarilor, pentru scopuri de binefacere 2500 cor. și conform raportului având in vedere timpurile critice in cari trǎim, apoi nesiguranta, că ce o să aducă ziua de mâne șị câte jertfe va mai pretinde răsboiul mondial, al cărui sfârşit inncă nu se poate prevedeà, - restul de K $11,573 \cdot 42$ s'a transpus in contul profitului anului viitor. Directuunea institutului a dat o dovadă frumoasă de altruism, renunțand la mărcile de prezentă din Septemvrie 1914 încoace, până ce vor veni timpuri mai normale. Asemenea plata membrilor in directiune și a comitetului de supraveghiare se va stabili și asemnà numai atunci când, se va ști rezultatul operatiunilor din anul curent. Comitetul de reviziune s'a ales in modul următor: dintre cei vechi Dnii Sava Raicu, Petru Popescu si Ioan Gerlan, iar noi au fost alesii dnii Dr. Florian Stan, prepozit capitular și Dr. V. Bolchiș secretar la posta regească din Oradea-mare.
„Poporul", institut de credit şi de economii, soc. pe acţii în Lugoss și-a ținut a XIV-a adunare generală ordinară la 25 Martie a. c. S'au prezentat 30 acţionari cari au reprezentat 2583 acții și 518 voturi.

Profitul curat de K. 39,247.21 s'a impărtit in următorul mod:

$$
\begin{aligned}
& 5 \% \text { dividendă ( } 5 \text { cor. de actie) K 25,000- } \\
& \text { Tantieme statutare . . . . . , 2,13694 } \\
& \text { Fondurilor de rezervă . . . . " } 6,929 \cdot 94 \\
& \text { Remuneratii . . . . . . . } 110^{-} \\
& \text {Scopuri culturale și de binefacere ", 5,070:33 } \\
& \text { Total: K 39,247.21 }
\end{aligned}
$$

Cuota de binefacere: 4000 cor. fondurilor diecezane Lugos, 300 cor. Scoalei comerciale Braşov, 50 cor. Mesei studentilor universitari Cluj și 720 cur. 33 fil. la dispozitia directiunii. Cuponul se plăteste cu începere dela 1 Maiu a. c. cu $K 5$.
„Sentinela", institut de credit și de economii in Satul-nou și-a tinut adunarea generală la 23 Martie a. c. sub prezidiul directorului executiv P. Stoica, fiind prezenţi 24 acționari. Notar al adunării a fost dl Ioan Gașpar, verificaturi dnii Petru Negru și Lazar Ortopan, iar scrutinători dnii Stefan Popa, Liviu Popescu și Romul Roman. Toate propunerile directiunii s'au primit unanim, iar membrii comitetului de supraveghiare au fost realeși. Dividenda s'a stabilit cu $6 \%$, adecă 6 cor. de cupon.

## CRONICÅ.

Rugare cătră băncile noastre. On. noastre institute de bani, cari ș̦i-au ținut dejà adunarea generală sunt rugate să binevoiască a ne comunicà, pe scurt, hotărîrile mai importante luate cu acel prilej si in special cele privitoare la dividenda anului 1914 și la terminul de plată a cuponului de dividendă, precum și eventualele schimbări de persoane in directiunea ssi in comitetul lor de supraveghiare.

Ședinţa plenară a Direcțiunii „Solidarității". La 31 Martie a. c. Directiunea ,"Solidaritătii" s'a intrunit la o ședinţă plenară î Sibiiu.

In considerarea importantei deosebite a ubiectelor supuse deliberării Directiunii, au fost invitati, de astă dată la ședintă pe làngă membrii directiunii și ai comitetului de supraveghiare și câţiva bărbaţi marcanti ai vietii ioastre publice.

Au participat la ședinta convocată și condusă de venerabilul prezident al însotirii noastre, dl Parteniu Cosma, următorii domni membri ai directiunii:

Ioan F. Negrutiu, Dr. Coriólan Pap, Constantin Popp, Sava Raicu, Dom. Ratiu sii Dr. Gavriil Tripos, iar ca notar și referent dl Ioan I. Lăpědatu.

Afară de cei de sus au mai luat parte la ședinţă incă următorii domni: Dr. Stefan C. Popp, Dr. Iuliu Maniu, Nic. Ivan, Dr. Nicolae Comșa, Mateiu C. Jiga și Const. Hertia.

Si-au scuzat absenta dnii: Dr. Teodor Mihályi, Dr. Aurel Vlad și Dr. Aurel Cosma.

Obiectul principal de deliberare al ṣedintei a fóst: .chestiunea centralei institutelor de bani", proiectată a se infiintà la initiativa și cu concursul guvernului, chestiune de interes deosebit pentru toate institutele de bani și de mare importantă și pentru băncile nóastre.

Hotăririle luate, după discuții vii și serioase, le publicăm la alt loc al revistei nōastre.

Rezervele de porumb și fasole ale României, disponibile pentru export sunt evaluate la 20,000 de vagoane fasole și 90,000 vagoane porumb. Pe lángă taxele vamale de Lei 500 pentru un vagon de porumb și de Lei 3000 pentru un vagan de fasole, statul român va realizà in caz de vânzare a întregei cantităţi disponibile, din aceste două producte alimentare, venituri vamale in sumà de Lei 105 milioane.

Prohibirea exportului și transitului de aur și argint. Prin o ordonantă recentă, emisă sub Nr 993 1915 M. E. ministeriul a oprit exportul și transitul aurului și al argintului, atat monetizat, cât și in bare (drugi).

## SUMAR.

Un institut central pentru institutele financiare. Moratoriul VI. - Lucrările agricole in Aprilie. - Revista financiară: Situatiunea. - Societ. finan., si comerciale: >Bihoreana», «Poporul», Sentinela». Cronică: Rugare cătră băncile noastre, Sedința plenară a direcțiunii «Solidaritaţ̧ii», Rezervele de porumb si fasole ale României, Prohibirea exportului şi transitului de aur şi argint.
,,RIUREANA", institut de credit și economíi, societate pe acții in Gurghiu.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit şi economii «RIUREANA», societate pe acții in Gurghiu prin aceasta se convoacă la

## a IV-a adunare generală ordinară,

care se va ţineà în 14 Aprilie n. a. c. la 2 ore p. m. în Gurghiu în localul institutului.

```
Ordinea de zi:
```

1. Deschiderea adunării.
2. Raportul directiunii ssi al comitetului de supraveghiare.
3. Propunerea referitor la profitul curat.
4. Eventuale propuneri.

Domnii acționari cari voiesc a participà la această adunare în persoană ori prin plenipotenţiați, sunt rugați a-şi depune acţiile şi eventual documentul de plenipotența cel puțin cu 2 ore înainte de adunare la cassa institutului.

Gurghiu, la 20 Ianuarie 1915 n .

## Direcțiunea.

Activa - Vagyon. Contul Bilanț cu 3I Decemvrie 1914. - Mérlegszámla 1914. dec. hó 31-én. Pasiva - Teher.

|  | K |  | K |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cassa în numărar - Készpénzkészlet .-.-. --. | 3,658•81 | Capital social - Alaptőke -..- .-. .-. 60,000-- |  |
| Cambii cu giranți - Bankváltó --- .-. $164,438 \cdot 80$ |  | Emisiunea II - II-ik kibocsátás .-. --. 15,000- | 75,000- |
| Cambii cu acop. hip. - Jelz. fed. váltó 80,000- <br> Imprumut hipotecar - Jelzálogkölcsön | 244,438.80 | Fond de rezervă - Tartalékalap .-........ | 9,500-17 |
| Imprumut hipotecar - Jelzálogkölcsön --- ${ }_{\text {a }}$ Mobiliar - Berendezés | 16,045* | Depuneri spre fructificare - Takarékbetétek --- | 84,181.73 |
| Amortizare - Leirás ... .-. .-. .-. ..- 112.94 | $257 \cdot 86$ | Reescont - Visszleszámitolás | 35,590•- |
| Interese restante - Hátralékos kamatok ... ... ... Interese tras. ant. - Előlegezett átm. kamatok Diverse conturi deb. - Különféle tartozó számla | 6,155.50 | Accepte - Elfogadványok | 15,721. - |
|  | $962 \cdot 68$ | Dividendă neridicată - Fel nem vett osztalék | 39,00. |
|  | 83.63 | Diverse conturi cred. - Különféle hitelező számla | 1,500. |
|  |  | Interese transitoare - Átmeneti kamatok .-....- | 1,760. |
|  |  | Inter. restante nesolv. - Hátralékos ki nem fiz. kam. | 206. |
|  |  | Profit curat - Tiszta nyereség ..- . | 9,118.38 |
|  | 271,602:28 |  | 271,602•28 |



Gurghiu, (Görgényszentimre) la 31 Decemvrie 1914.
Zaharia Lupu m. p., prezident - elnök. Virgil N. Radu m. p., contabil - könyvelö.
DIRECTIUNEA: - AZIGAZGATÓSÁG:
Dr. Ioan Harşia m. p.
Ioan Popp m. p.
Jeremiás Sámuel m. p.
Romul Catarig m. p.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELÖBIZOTTSÁG:
După examinare conturile prezente s'au aflat în deplină ordine si consonantă cu registrele principale si auxiliare. - Megvizsgálás után jelen szâmadásokat rendben, a fó" és mellékkönyvekkel pedig összehangzónak találtuk.

Teodor Branea m. p., prezident - elnök.

Gligore Fărcas m. p.
Bucur Lupescu m. p.
Danilă Costin m. p. membru suplent - póttag.

# „LUN CAN A", 

institut financiar, societate pe acții în Marghita.

## CONDOCARE.

Domnii acționari ai irstitutului financiar «Luncana», societate pe acții în Marghita, se convoacă la

## a IV-a adunare generală ordinară,

care se va țineà în Marghita, la 24 Aprilie n. 1915, 10 ore $a$. $m$. în localul institutului, cu următoarea

## Ordine de zi:

1. Constituireu adunării, alegerea alor doi verificatori ai procesului verbal si constatarea actionarilor prezenți și a numărului actiilor reprezentate.")
2. Prezentarea incheierii conturilor, a raportului directiunii și a comisiei de supraveghiare.
3. Desărcinarea directiunii şi comisiei supraveghiătoare de sub răspunderea anului de gestiune 1914.
4. Alegerea alor 5 membrii pe timp de 3 ani in comisia de supraveghiare.
5. Eventuale propuneri.

NB. Dacă adunarea nu se va puteà țineà la terminul de sus, ea se convoacă pe 2 Maiu 191510 ore a. m. când se va ţineà cu aceeaṣi ordine de zi, fără considerare la numărul acționarilor prezenți și a acțiilor reprezentate.

Marghita, la 22 Martie 1915.

## Direcțiunea.

*) Conform statutelor, domnii acționari, cari doresc a luà parte și a aveà tot deciziv la adunare, au să depună acțiile la cassa institutului cu 24 ore înainte de inceperea ei.

Pénzintézet részvénytársaság Margittán

## MEGHIVÓ.

«Luncana» pénzintézet részvénytársaság Margittán részvényes urai meghivatnak

## IV évi rendes közgyülésre,

mely Margittán 1915 évi április 24 -én d. e. 10 órakor az intézet helyiségében fog megtartatni a következő

## Napi renddel:

1. A közgyülés alakulása, a jegyzökönyv hitelesittésére való két bizalmiférfi megválasztása és a jelenlevó részvényesek és a képviselt részvényszám megállapitása.")
2. A zárszámadás, az igazgatóság és a felügyelöbizottság jelentéseinek elöterjesztése.
3. Az igazgatóság ès a feliugyelöbizottság az 1914 üzletévre való felelolsség alobli felmentése.
4. Öt felügy elóbizottsági tagnak 3 évre való megválasztása.
5. Esetleges inditványok.

Jegyzet. Ha a közgyülés a fenti időben megtartható nem lesz, ezennel 1915 évi május 2 -án d. e. 10 orára hivatik össze, amikor ugyanezzel a napirenddel tekintet nélkül a jelenlevő részvényesekre és a képviselt részvényszámra - megtartandó. Margitta, 1915. évi március hó 22 -én.

## Az igazgatóság.

*) Azon t. részvényesek, akik a közgyülésen szavazati jogukat érvényesiteni akarják, kötelesek részvényeiket az alapszabályok értelmében, 24 órával a közgyülés megnyitása elốtt az intézet pénztárába letétbe helyezni.

Activa - Vagyon. Bilanț cu 31 Dec. 1914. - Mérlegszámla 1914. Dec. hó 31-én. Pasiva - Teher.

| Activa - Vagyon. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

Marghita, (Margitta) la 31 Decemvrie 1914.
Dr. Iuliu Kis m. p., dir. exec. substitut - vezérigazgató helyettes.
DIRECTTIUNEA: - AZIGAZGATÓSÁG:
Dr. I. Kis m. p.
M. Vancea m. p.
G. Lazar m. p.
G. Chereji m. p.
G. Baican m. p.
G. Bakos m. p.

Subscrisul comitet de supraveghiare am controlat conturile prezente şi le-am aflat in consonanṭă cu registrele institutului - Alulirott felügveló bizottság, jelen számlákat megvizsgáltuk, és az intézet könyveivel összhangban találtuk.
Dr. Coriolan Meseşian m. p.
Victor Pop m. p.
Laurenţiu Nemeş m. p.

## „Ș 0 I M U L",

institut de credit și econ., societate pe acții în Vașcău.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economii <\$OIMUL*, societate pe acții în Vaşcău, sunt învitați prin aceasta conform $\S$-ului 4 din statutele societarții la

## a X-a adunare generală ordinară,

care se va țineà în 25 Aprilie st. n. 1915 la orele $2 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. în localitatea institutului.

## 0 biectele:

1. Alegerea unui notar pentru conducerea procesului verbal, a trei scrutinători pentru actul de alegere si a trei membrii pentru verificarea procesului verbal.
2. Raportul directiunii și al comitetului de supraveghiare despre gestiunea anului 1914 şi aprobarea bilanţului.
3. Decidere asupra distribuirii profitului curat.
4. Darea absolutorului directiunii si comitetului de supraveghiare pe anul de gestiune 1914.
5. Alegerea a 2 membrii in directiune pe un timp de 2 ani. Direcțiunea.
takarék- és hitelintézet részvéntársaság Vaskóh.

## MEGHIVÓ.

A «SOIMUL» takarék- és hitelintézet részvénytársaság 1915 evi április hó 25 , délután 2 órakor az intézet üzlethelyiségében tartja

## $X$ évi rendes közgyülését,

melyre a t . reszvényesek tisztelettel meghivatnak.

## Tárgyak:

1. A közgyülési jeopzzönek, a választások vezetésere három szavazatszedó bizottsági tagnak- és a jegyzókönyv hitelesitésére három részvényesnek a megvalasztása.
2. Az igazgatóság és felïgyelóbizottság jelentéseinek, vajamint az 1914 évi zárszámadások es mérlegnek eloterjesztése és megállapitása.
3. Az 1914 évi tiszta nyereség felosztásának a megállapitása.
4. A felmentvény megadása az igazgatóság ês feliugyelóbizottság részére.
5. Két igazgatósági tag megválasztása (2 évre). Az igazgatóság.

Activa - Vagyon. Bilanţ cu 31 Dec. 1914 - Mérlegszámla 1914 dec. hó 31-én.
Pasiva - Teher.

|  | $\begin{array}{cc} \mathrm{K} & \mathrm{f} \\ 5.822 \cdot 22 \end{array}$ | Capital social emis. I şi II - Rész- | K |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cambii - Bankváltók | 426,309.- | vénytôke I és II kibocs.... ....- 100,000-- |  |
| Efecte - Értékpapirok --. -.-. .-.- | 7,250- | Capital social emis. III-Ré zvénytôke |  |
| Realitați : - Ingatlanok: |  | III kibocs. .-. .-. -.- .-. ... .-. .-. .-. 26,797- | 126,797-- |
| Casa institutului - Intézeti székház 40,000-- |  | Fond de rezervă general - Ált. tar- |  |
| Realități de vânzare - Eladásra |  |  |  |
|  | 54,847.30 | Fond de rezervă special - Külön tar- |  |
| Mobiliar - Felszerelések --- Diverse conturi debitoare - Künnéle adósok ...- | 1,700- | Fond de pens. - Nyugdijalap --- $\quad$ 7,500.- |  |
| Diverse conturi debitoare - Különféle adósok ..- | 4,761-24 | Fond de pens. - Nyugdijalap .-.-.- 7,055.66 | 46,891.66 |
|  |  | Depuneri spre fructificare - Betétek ... ... Reescont - Visszleszámitolás | 50,347•03 $260,695 \cdot-$ |
|  |  | Depozite de cassa - Pénztári letétek |  |
|  |  | Dividende neridicate - Fel nem vett osztalék |  |
|  |  | Interese transitoare - Atmenti kaınatok -- | 905.98 |
|  |  | Diverse conturi creditoare - Kulonfele hitelezôk Profit transpus din 1913-Athozott | 118.48 |
|  |  | nyereség 1913-ról ... ... ..- ... .-. .-. 381.48 |  |
|  |  | Protit curat - Tiszta nyereség --. $6,928 \cdot 32$ | 7,309-80 |
|  | 500,689•76 |  | 500,689•76 |

Spese - Kiadások. Contul Profit și Perdere - Nyereség és Veszteség számla. Venite - Bevétel.


Vaşcău, la 31 Decemvrie 1914. - Vaskóh, 1914 deczember 31.
Ioan Ovesea m. p., director-executiv - vezérigazgató.
Nicolae Vékony m. p., contabil - könyvelö.

## DIRECTIUNEA: - AZIGAZGATÓSÁG:

## Dr. Coriolan Pap m. p., preşedinte - elnök. Miron Botişel m. p. Vasiliu Sala m. p. Moise Gavra m. p. Dr. Salvator Mihalí m. p. Ioan Ovesea m. p. Vasiliu Cartisiu m. p. Maxim Non m. p.


#### Abstract

Subsemnatul comitet de reviziune am examinat bilantul prezent, contul pierderilor si profitului, si confrontându-le cu registrele principale si auxiliare, le-am aflat cu acelea în consonantă si exacte. - Alulirott felügyelóbizottság a jelen mérlegszámlát, valamint a veszteség-és nyereség számlảt szabályszeriùn vezetett fó- és segédkönnvekkel összehasonlitván, azokkal megegy ezönek es helyesnek talâlta.


Iosif Diamandi m. p., preşedinte - elnök. Corneliu Palladi m. p. Atanasiu Toader m. p.
Moise Popovici m. p.
Ionaş P. Coroiu m. p.

## ",CORONA", institut de credit și economii, societate acționară in Bistriṭa.

## CONVOCARE.

«CORÓNA, institut de credit și economì, societate acționară in Bistrița (Besztercze) invită conform §§-lor 19 și c. l. din statut pe Domnii acționari la

## a XII-a adunare generală ordinară,

care se va țineà in Bistrița (Besztercze), Sâmbătă in 24 Aprilie 1915 st. n. la 10 ore a. $m$. in localul institutului, stada Spitalului Nr. 38 (în fața postei).

## ORDINE DE ZI:

1. Deschiderea si constituirea adunării. Se deleagă 2 verificători si 2 scrutinători. Constatarea capabilităţii de hotărîre.
2. Raportul directiunii și a comitetului de reviziune pe anul 1914. Darea absolutorului.
3. Stabilirea bilantului. Impărtirea profitului curat, conform § 67 a. c. d.
4. Alegerea a 2 membri in directiune pe 5 ani (1915-1919).
5. Propuneri statutare. Inchiderea adunării.

Bistrița (Besztercze), in 27 Februarie 1915 st. n.

## Direcțiunea.

Açtive.
Contul Bilanţ cu 31 Decemvrie 1914.
Pasive.


Bistrița, la 31 Decemvrie 1914.

Dr. Alexandru German m. p., prezident.

Dr. Gavriil Tripon m. p., director-executiv.

Emil A. Chiffa m. p., prim-contabil.

Dumitru Baican m. p., cassar.

## DIRECȚIUNEA:

Gregoriu Pletosu m. p., vice-prezident. Dr. Iulian Pop m. p., Sever Groze m. p. Dr. I. Făgărăşan m. p. Vasile Bălan m. p. Elie Iuga m. p. Constantin Flămând m. p. Dumitru Buduşan m. p.
Subsemnatul comitet de reviziune am examinat eonturile de mai sus şi le-am aflat în deplină consonantă cu registrele institutului.
Bistrița, la 18 Martie 1915.
„BRADETUL", institut de credit și economii, societate pe actiii in Orlat.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economì «Brădetul» societate pe acții, se învită conform $\S$-ului 19 din statutele societății la

## a XXI-a adunare generală ordinară,

care se va țineà în Orlat la 22 Aprilie $1915 n .12$ ore a. m. în localitatea institutului.

## PROGRAM:

1. Raportul directiunii despre rezultatul anului de gestiune 1914 şi propunerile acesteia.
2. Raportul comitetului de supraveghiare si propunerile acestuia.
3. Deciziune asupra conturilor anuale și asupra împărtirii profitului curat.
4. Exmiterea alor doi acłionari pentru verificarea procesului verbal al acestei adunări generale.
5. Eventuale propuneri in marginile statutelor.

Domnii acționari, cari în sensul §-lor 20 și 21 din statutele societății doresc a participà în persoană ori prin plenipo tențiați sunt poftiți a-și depune acțiile și eventualele documente de plenipotență la cassa institutului cel mult până la 22 Aprilie n. a. c. înainte de deschiderea adunării.

Orlat, la 25 Martie 1915.

## Directiunea.

ACTIVA.
Contul Bilanț cu 31 Decemvrie 1914.
PASIVA.


DEBIT.
Contul Profit și Perdere.
CREDIT.

|  |  | $\begin{array}{cc} \hline \text { K } & \mathrm{f} \\ 19,475 \cdot 93 \end{array}$ | Diverse interese: |  | K f |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Interese la depuneri spre fructificareSpese administrative: |  |  |  |  |  |
|  |  | Spese administrative: | Interese dela cambii.-. ..- ... ... ... ... " " hipotecă | 3,576•48 |  |
| a) Spese de cancelarie | 1,203 98 |  |  | 6,839.63 |  |
| b) porto si telefon .-...... | $347 \cdot 75$ |  | " " imprumuturi cu cavenți | 13,031.68 |  |
| c) contribuțiune directǎ --. --.-.- | 2,559•47 |  | " " Cont-curent | 7,713.96 | 31,161•75 |
| d) dare comitatensă - --.-.- -- | ${ }^{476 \cdot 02}$ |  | Interese de întârziere .-- | --. -- - | 1,007•12 |
| e) arunc comunal si cameră --- dare dupa interesele depunerilor | $1,135 \cdot 36$ $1,947 \cdot 59$ |  | Proviziune --- --- --- --- Competinta | --. .- | 5,500-15 |
| Salare --........ |  | 2,400.- | Chirie .-- --- --- | .-. | 830.48 |
| Marce de prezențã |  | 856.- |  |  |  |
| Profit curat - -- |  | 8,447•40 |  |  |  |
|  |  | 38,849•50 |  |  | 38,849-50 |

Orlat, la 31 Decemvrie 1914.

## DIRECTIUNEA:

Dr. G. Prunas m. p., prezid. I. Manta m. p., v.-prezid. V. Popovici m. p., membru în dir. I. Hanzu m. p., membru in dir. I. Iliu m. p., membru în dir. D. Aaron m. p., cassar. A. Dregan m. p., secretar. L. Pesamosca m. p., contabil.

Subsemnatul comitet de supraveghiare am examinat contul profitului sii al perderilor şi asămănându-l cu registrele principale şi auxiliare le-am aflat corecte şi în deplină consonantă cu acestea.

Orlat, la 22 Martie 1915.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE:
Dr. Ioan Stroia m. p., preşedinte.
Ioan Stoia m. p. Aurel Decei m. p.

## „BISTRITIANA", institut de credit și economí, societate pe actii in Bistrita.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai societăţii acționare «BISTRIŢIANA", institut de credit şi economìi în Bistrița se învită la

## a XXVIII-a adunare generală ordinară,

care se va țineà Joi în 15 Aprilie 1915 la 10 ore innainte de amiazi în localul institutului cu următoarea

```
Ordin,e de zi:
```

1. Deschiderea adunării si constituirea biroului § 32.
2. Raportul directiunii și a comitetului de supraveghiare.
3. Stabilirea bilantului, fixarea dividendei si votarea absolutorului.
4. Impărtirea profitului curat.
5. Statorirea salarelor membrilor directiunii si a comitetului de supraveghiare, precum si a censorilor dela filiale.
6. Fixarea marcelor de prezenṭă la centrală şi filială.
7. Alegerea alor 2 membri în directiune.
8. Alegerea comitetului de supraveghiare.
9. Eventuale propuneri.

Domnii acționari, cari voiesc a luà parte la adunarea generală, au să depună acțiile, eventual dovezile de plenipotențã, cu 2 ore înainte de şedința în biroul directiunii $\S 21$.

Acțiile pot fi depuse și la: «Aloina» în Sibiiu, "Aurora» și «Mercur» în Nǎsăud, «Speranța» în Borgoprund, «Banca poporală» în Zagra şi la filialele *Bistrițianei» în Teaca și Rodna veche.

Bistrița, la 25 Martie 1915.
Direcțiunea.
Activa.
Contul Bilant cu 31 Decemvrie 1914.
Pasiva.

|  |  |
| :---: | :---: |
| Numărar în cassa | 40,522 22 |
| Numărar la Cassa de păstrare postalá | 15,116-39 |
| Cambii de bancă ... ... ... ... ... ... 1.232,478.36 |  |
| Cambii cu acoperire hipotecară ..- .-. 513,563. | 1.746,041•36 |
| Imprumuturi hipotecari | 779,514•80 |
| Imprumuturi pe obligațiuni cu cavenți... | 38,657•10 |
| Imprumuturi pe efecte (lombard) | 5,260- - |
| Efecte publice și acțiuni dela diferite bănci | 369,108- |
| Realitãți --. .-. .-. .-. .-. -- | 110,996.75 |
| Mobiliar | 3,450. |
| Anticipațiuni | 4,643•82 |
| Diverși debitori | 29,615.05 |
| Bon de interese anticipate pro 1915 la reescont şi hipotecare cedate... | 16,112- |
|  | 3.159,037•49 |


| Capital actionar |  |
| :---: | :---: |
| Fondul general de rezervă .-. .-. ..- .-. 240,00 |  |
| ,, special de rezervă... .-. ... ..- 10,610-- |  |
| " scopurilor filantropice -.- .-. 7,020- |  |
| " C. Man și M. Mihailas --.-- 6,070- |  |
| " de pensiune -.- -.- .-. ... .-. 102,540- | 366,240- |
| Depuneri spre fructificare | $1.528,136 \cdot 42$ |
| Reescont --- .-- .-- .-. .-- | 570,488•40 |
| Hipoteci cedate | 258,728- |
| Lombard pe efectele proprii | 130,800. |
| Debitul realitaţ̦ilor --- | 7,429-33 |
| Diverși creditori .-. | 14,369.24 |
| Interese transitoare anticipate pro 1915 | 22,444•04 |
| Profit curat -- .-. .-. .-. .-. | 20,402:06 |

Debit.
Contul Profit şi Perdere.
Credit.


Bistriṭa, la 31 Decemvrie 1914.

Dr. Alexandru Popu m. p., prezident.
Dr. Leon Scridon m. p., vice-prezident. Elie Scurtul m. p.

George Curtean m. p., director substitut.
Dr. George Linul m. p.
Dr. Eugen Bran m. p.

Aurel Belteag m. p., contabil. Dr. Petru Poruțiu m. p. Ioan Popu m. p. Ioan Mihailas m. p.

Subsemnatul comitet de supraveghiare am examinat conturile de mai sus şi le-am aflat în deplină consonanţă cu registrele institutului. Bistrița, la 17 Martie 1915.

COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE:
Procopie Cutean m. p. prez. Iosif Lissai m. p. Dr. Dionisiu Login m. p. Alexiu Candale m. p. Macedon Manu m. pr

