# REVISTA ECONOMICÅ. 

ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC.

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

## Apare odată pe sǎptămână.


#### Abstract

Membri ai asociațiunii „SOLIDARITATEA" sunt: Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoş), Agricola (Sebeşul-săsesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Ariȩ̧ana, Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bänätana, Banca Poporală (Caransebes), Banca Poporalä (Dej), Banca Poporală, (Arpasul-inf.) Berzovia, Bihoreana, Bistritana, Bocsana, Brãdetul, Buciumana, Cassa de oũstrare (Mercurea), Cassa de pãstiare (reuniune) (Salisste), Campiana, Cârtisoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codru (Lupsa), Comuna, Con:ordia (T.-Uzdin), Cordiana, Coroana (Bistrita), Corvineana, Creditul, Crisana, Cugiereana, Decebal, Detunata, Doina, Dräganul, Dunăreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgetana, Frătia, Frătietatea, Furnica, Geogeana, Gloria, Gräniterul, Hategana, Insotire de credit (Vestem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credit (Gavosdia), 'svorul (Sângeorgiu), Isvorul (Sebesul-int.), Iulia, Lăpusana, Ligediana, Lipovana, Luceatărul, Lumina, Mărgineana, Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Corniareva), Murăşiana, Murăsianul, Maramuraşana, Nädlăcana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, Piatra, Plugarul (Cacova), Plugarul (Säcădate), Poporul (Lugoş), Poporul (Sälişte), Porumbăceana, Progresul, Reuniunea de ìmpr. şi pästrare (Ilva-mare), Rûureana (Cap.-Mănästur), Săcana, satmăreana, Sebeşana (Caransebes), ¡oimul (Vaşcău), Sebeşana (Sebesul săs.), Secäsana, Selăgeana, Sentinela, Sercāiana, Silvania, Speranţa (Hosman), steaua, Soimul (Uioara), Târnăveana, Tiblesana, Timi§ana, Unirea, Vatra, Victoria, Viitorul, Voileana, Vlădeasa, Vulturul (Sầnmärtin), Vulturul, (Täşnad), Zãrändeana, Zlăgneana.


[^0]Redactor responsabil:
CONSTHNTINPOPP.

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

## Adunarea generală a ,,Albinei".

La 15 crt. și-a tinut primul nostru așezămànt financiar a $42-\mathrm{a}$ adunare generală, in sala festivă a ${ }^{\text {nt }}$ Asociatiunii ${ }^{\text {. }}$.

Adunarea a fost prezidată de d-nul $D \geqslant$. Eusebiu R. Roşca. Ca referent a functionat d-1 Parteniu Cosma, ca notar d-nii Dominic Raţiu ș̦i Const. Popp, iar ca verificatori ai procesului verbal și scrutinători la alegere d-nii Dr. Octavian Russu și Dr. Eugen Piso.

Au fust de fată 78 actionari, reprezentând 9479 actiuni, cu 1081 voturi.

Adunarea generală a luat la cunoștint̆ă raportul directiunii asupra anului de gestiune 1914 , a aprobat bilantul incheiat cu 31 Decem. 1914 și a votat directiunii și cồmitetului de supraveghiare descărcare pentru gestiunea lor pe anul expirat 1914.

Profitul net realizat, in sumă de K 458,200.57 1-a imparrtit adunarea generală, in conformitate cu propunerea prezentată de directiune, precum urmează:
$6 \%$ dividendă și suprad. actiőnarilor K $360,0^{\prime} 0$ -
Tantiemă statutară directiunii, comitetului de suprav. și functión. institutului

$$
44,606-
$$

Remuner. functiónarilor fără drept
5,000-
35,000•$10,000 \cdot$
Fondului de pensiune al function. ", $3,594.57$
Dividenda anului 1914 s'a fixat astfel cul $6 \%=$ $K 12$ de actie și se poate ridicà imediat după adunarea generală.

Cu dotatiunea anului curent se urcă:
Fondul general de rezervă la K $1.110,000$, iar fondul de pensiune al functionarilor la K $902,910.01$.

Suma de K 35,000 votată pentru scopuri culturale și de binefacere, s'a hotărit a se impărṭ, conform propunerii directiunii, cum urmează:

1. Contribuire la colecta pentru zidirea seminarului arhidiecezan in Str. Schewis, rata a treia din suma de K 50,000 impărtită pe 10 ani .
2. Contribuire la colecta pentru zidirea școalei comerciale din Braṣov, rata II suma de K 20,000 impărtită pe 5 ani
3. La fondul mesei studenților, intemeiată ṣi sustinutǎ de institut ..... 8000
4. Asociațiunii pentru literatura română și cultura popórului romàn:
a) la fondul „Muzeului etnografic" ..... 1000
b) la fondul "G. Baritiiu" ..... 1000
5. Reuniunii femeilor rom. din Sibiiu pentru sscolile sustinute de dânsa ..... 2000
6. Reuniunii romàne de muzică din Sibiiu ..... 200
7. Reuniunii rom. de agricultură din Sibiiu ..... 200
8. Reuniunii pompierilor din Sibiiu ..... 100
9. Reuniunii pentru îfrum. oraşului Sibiiu ..... 100
10. Reuniunii higienice din Sibiiu ..... 100
11. Aceleiaṣi reuniuni pe seama dispensarului pentru tuberculoși ..... 100
12. Gremiului comercial din Sibiiu ..... 100
13. Internat. Reuniunii femeilór romàne din Braṣov ..... 400
14. Asociat. pentru sprijinirea invătăceilor și sodalilor romàni din Brașov ..... 200
15. Reuniunii de muzică din Brașov ..... 200
16. Reun. pentru înfrumsetarea oraşului Braşov ..... 100
17. La fondul studentilor morboși din Brașov ..... 200
18. La fondul studentilor morboși din Blaj ..... 200
19. La fondul studentilor morbóṣi din Brad ..... 200
20. Tinerimii universitare din Budapesta („Petru Maior")
21. Tinerimii universitare din Cluj . . . . " 200
22. Internatului gr.-or. din Beinș . . . . . " 200
23. Reuniunii fem. rom. din comitatul Hunedoarei pentru atelierul industriei de casă
24. Reuniunii femeilor rom. din Lugoj, pentru cantina școlară
25. La dispozitia directiunii . . . . . . K 0,600

Pretul marcelor de prezentă pe anul 1915 s'a fixat cu K 10, ca și în anul trecut.

Urmând la ordinea zilei alegerea a 5 membrii în consiliul de administrațiune, în locul d-lor Ilie Trăilă, Dr. Eusebiu R. Roṣca și Oct. Goga, ieșiţi după ordinea vechimii și a d-lor Dr. Ioan Mihu și Dr. Enea Draia, dintre cari primul a renunţat la post în cursul anului expirat, iar ultimul a răpósat - adunarea generală a reales in cónsiliul de administrațiune pe d-nii Dr. Eusebiu R. Roșca și Ilie Trăilă și a ales ca membrii noi pe d-nii Dr. Aurel Cosma, Ioan I. Lăpĕdatu și Antoniu Mocsonyi.

In comitetul de supraveghiare, al căruia mandat asemenea a expirat, au fost realeși d-nii Mateiu Voileanu, Victor Fincu, Ioan Henteș și Emil Verzariu și ales ca membru nou d-nul Dr. Ioan Lupaş, toṭi pe un nou period de 3 ani.

Dupăce adunarea generală a mai dat cónsiliului de administratie autorizare de a face eventuale schimbări reclamate de tribunal - adunarea generală s'a incheiat.

## fil doilea împrumut de răsboiu ungar!

Prospectul de emisiune al noului imprumut de răsboiu ungar, emis de guvern, a apărut la finele săptămânei trecute.

Conform acestui prospect, ministeriul, in temeiul autorizării cuprinse in $\S$-ul 17 al art. de lege LXIII: 1912 emite, pentru acoperirea cheltuielilor reclamate de răsboiu, un núu imprumut de răsboiu, in formă de rentă de stat, liberă de dare, de $6 \%$ și $5 \frac{1}{2} \%$.

Suma împrumutului este nelimitată și se va fixà pe baza rezultatului subscriptiunii publice.

Obligatiunile de rentă, la portur, se vor emite in titlii à K 50, 100, 1000, 5000 și 10,000 .

Dobânda titlilor de $6 \%$, incepe a decurge dejà cu incepere dela 1 Maiu 1915 și este plătibilă decursiv, la 1 Maiu și 1 Noemvrie a fiecărui an. Primul cupon este scadent la 1 Noemvrie 1915. Al celor de $51 / 2 \%$ incepe a decurge dela 1 Iunie 1915 și cupoanele au scadenta 1 Iunie sii 1 Decemvrie.

Ceice cu ocazia subscriptiunii vinculează obligatiunile subscrise și susțin vincularea $5 \frac{1}{2}$ ani, câștigă indreptăţirea, de a puteà abzice, in ultimul cuartal al perioadei de $5 \frac{1}{2}$ ani, cel mai târziu insă la 1 Noemvrie 1920 , pretensiunea lor, intemeiată pe obligatiune, pentru a fi răscumpărată la un an dela data aceasta

- in valoare nominală. Fiscul este obligat a replătı obligațiunile abzise in modul acesta cel mult la 1 Noemvrie 1921 in valoare numinală.

Vincularea poate aveà loc numai la subscriptiuni dela K 1000 in sus și numai la obligatiunile de $6 \%$. Ministeriul de finante își rezervă dreptul de a răscumpărà imprumutul in intregime sau in parte, în valoare nominală, pe lângă u abzicere prealabilă de 3 luni; eventuala abzicere însă nu se va face pe timpul înainte de 1 Maiu 1921.

Atât dobânzile, cât și capitalul, pentru cazul abzicerii, sunt scutite de oriṣice detrageri: ca dări, timbre sau competinte.

Cupoanele, ca și obligatiunile abzise, se răscumpără, fără spese, la tóate cassieriile statului (perceptorate), precum și la băncile dezignate de ministeriu ca locuri de platã.

Condițiile sub cari se pun la subscriptiune publică obligațiunile de rentă $6 \%$ sunt următoarele:

Subscriptiunea se face, in timpul dela 12 Maiu, până la 26 Maiu a. c. incluziv - la toate cassieriile statului și la băncile, dezignate de ministeriu, ca locuri de subscriptiune.

Depozitele spre fructificare, plasate la institute de bani și la alte firme, inainte de 1 August 1914, pe lângà libele de depuneri sau in cont-curent, cari depozite altcum cad sub dispozițiile moratoriului, pot fi reclamate din partea deponenţilor, in scopul plătirii obligațiunilor de rentă de $6 \%$ și de $5 \frac{1}{2} \%$, până la $25 \%$ ale sumei in fiintă cu ocazia subscriptiunii, dar maximum până la $25 \%$ a sumei semnate de deponent.

Ceice doresc a plăti rentele de stat subscrise din depuneri, sunt obligati a face subscriptiunea prin mijlocirea institutului sau firmei, unde-și au plasate depunerile.

Cursul de emisiune este, de fiecare K 100 nominal:

K 97.50 dacă cu ocazia subscriptiunii se plătește suma subscrisă in intregime și

K 98- dacă plata se face in rate. *
Sume până la K 100 incluziv trebuie plătite, in intregime, cu ocazia subscriptiunii.

La sume de peste K $100^{\circ}$-, intrucât la subscriptiune nu se plătește suma întreagă, trebuie plătită la subscripțiune drept sumă de garanție (cauţiune) $10 \%$ a sumei semnate; ratele se plătesc la locul de subscriptiune și anume:
$25 \%$ ale sumei subscrise cel mai târziu până la 8 Iunie 1915.
$25 \%$ ale sumei subscrise cel mai târziu până la 18 Iunie 1915.
$25 \%$ ale sumei subscrise cel mai târziu până la 28 Iunie 1915
și $25 \%$ ale sumei subscrise cel mai târziu până la 8 Iulie 1915.

Banca Austró-Ungară și Cassa pentru împrumuturi de răsboiu r. u. acoardă, pe obligaţiunile împrumutului de răsboiu imprumuturi până la $75 \%$ a va-
loarei nominale - cu dobânda în vigoare pentru escontul de cambii.

Favorurile acestea rămàn in vigoare cel puţin pànă la 8 Iulie 1916.

Cu aceiași dobândă acoardă institutele de mai sus imprumuturi de lombard și pe alte efecte admise la ele la lombard, dacă se documentează, că suma reclamată servește pentru plătirea sumelor semnate la imprumutul de răsboiu.

Prolongirea acestor imprumuturı asemenea se face cu dobândă redusă și anume până la 8 Iulie 1916.

Pentru împrumuturile, licuidate sub durata terminelor de plată de mai sus, se garantează la cererea partidei, in lóc de etalonul oficial dela escont, dobânda fixă de $5 \%$ - pànă la 8 Iulie 1916.

## Banca generală de asigurare.

- Raportul directiunii cǎtră adunarea gen. dela 14 crt. Onoratã adunare generală!
Societatea noastră, dela inffințarea ei și până astăzi, a avut să lupte cu multe și mari greutăţi. Ea a avut să lupte nu numai cu greutăţile inherente oricărei intreprinderi de asigurare incepătoare, ci și cu calamităţile crizei economice și financiare, care s'a declarat - am puteà zice cu caracter de permanentă - aproape în acelas timp, în care și-a luat fiint̆ă banca noastră.

In cei dintâi doi ani de existentă am fost foarte mult stàngeniți in activitatea noastră de susnumitele greutăti ale inceputului și ale crizei generale económice ș̀ financiare, prin care am trecut, și astfel rezultatul muncii noastre s'a putut arătà numai in parte. El nu s'a putut arătà in intregime, așa după cum, desigur, s'ar fi realizat in împrejurări favorabile. Cu toate acestea, mulţumità stăruintelor, ce le-am depus, principiilor solide de afaceri, ce le-am urmat și prevederilor de cari am fost cuprinși pentru viitor, am isbutit totuṣ să ajungem - după dui ani de activitate - la un incasso de premii de asigurare de Cor. $310,148 \cdot 17$ și la rezerve tehnice de Cor. $100,892 \cdot 85$. Am isbutit mai departe să amortizăm din venitele curente toate spesele de acvizitie și organizare și să producem un profit curat, care la sfârṣitul anului al doilea de activitate a ajuns la suma de Cor. $50,458 \cdot 60$.

Astfel pregatititi și cu o bază de actiune destul de solidă, am intrat in anul al treilea al activitǎţii noastre, acela despre care venim să Và raportăm astãzi. In primul semestru afacerile au continuat cu devoltarea lor progresivă in aşa măsură, incât erau cele mai intemeiate sperante sǎ putem obtine un rezultat cu mult mai bun ca in trecut. In ramura asigurărilor de incendiu, emisesem aproape 3000 pólite nouă, iar in ramura asigurărilor asupra vieții primisem oferte pentru un capital de $11 / 2$ mil. Cor. La afacerile de grindină, cultivate in comisiune, incasso de premii,
aproape se duplificase fată de anul premergător, o imprejurare care ne-a dat curagiul să ne gândim a introduce și altii ramuri de afaceri. In primul loc ne-am cugetat și am făcut toate pregătirile pentru introducerea asigurărilor contra furtului prin efractie, sau asigurări de spargere, cum li se mai zice, pe cari am și inceput a le cultivà, cu începere din Iulie a. tr. Dar nici nu ne apucaserăm bine de introducerea acestor afaceri, când isbucnește răsboiul cu toate urmările lui bine cunoscute. Atunci afacerile ne-au stagnat cu totul in toate ramurile. Personalul intern - cu exceptiunea a doi functionari mai vechi - ni-a fost intreg mobilizat, iar cel extern, agenții și acvizitorii, au fóst complet conturbatii in activitatea lor. Urmările acestor stări neașteptate, sunt prea evidente. Afaceri nouă cu greu s'au mai putut încheià, iar din cele vechi, foarte multe au trebuit să se storneze. Aproape tot ceeace am produs in primul semestru s'a nimicit - prin stornări in al doilea și astfel progresul realizat e mult mai mic decât am fi fost indreptățitii să aṣteptăm.

Cum vedeți deci, domnilor actionari, anul trecut, a fost foarte greu și dacă cu toate acestea rezultatul final - profitul curat - este mai favorabil ca in anul premergător, 1913, aceasta are a se multumi excluziv principiilor solide de afaceri ṣi de bilantare, ce ni le-am impus in trecut și cari azi au dat roade mai curând decât am fi crezut. Acestor principii avem a multumì, că am avut și ni-am putut face rezerve de premii cu mult mai mari ca cele obicinuite, că pagubele au fóst minimale și în deosebi că nu a trebuit să amortizăm spese de acvizitie și organizatie reportate din anii premergători.

Bilantul ce Vă prezentăm e compus pe aceleași baze solide ca in trecut. Ba el arată chiar și un progres in aceastǎ privintă. Astfel rezerva de premii la afacerile de incendiu o am urcat dela $75 \%$ - la $130 \%$ a incasso-lui rămas in cont propriu. 0 am urcat dela Cor. $46,063 \cdot 87$ la Cor. $85,895^{\circ}$-, deși plusul incasso-lui in cont propriu abià este de Cor. $3,706 \cdot 02$, deoarece in anul acesta - din cauza stărilór exceptionale am aflat de bine a ne acoperì rizicurile prin cuote de reasigurări mult mai urcate ca in anii premergători. Rezerva asigurarrilor de furt prin efractie - introduse, cum am amintit, abià în jumătatea a doua a anului, este de cinci ori mai urcată ca aceea ce am fi fust datori a o arătà, iar cea a asigurărilor asupra vieţii a crescut - in urma calculelor exacte matematice aplicate - dela Cor. $54,828 \cdot 98$ la Cor. 110,864•45. Incontestabil, aceste sunt succese, cari nu se pót tăgădui. Trebuie să Vă raportăm însă, că peste toate acestea, in anul trecut am pus bază și am format din diferite isvoare de venit extraordinare, un fond de pensiuni, care cu 31 Decemvrie 1914 erà dejà de Cor. 8,960-23. Profitul curat, ce a rezultat după o astfel de bilantare precaută și care profit - intelege ori și cine - ușor puteà fi și mai mare, este de Cor. $62,402 \cdot 90$.

Premise aceste consideratiuni generale, Vă rugăm să ne permiteti a trece la explicarea afacerilor societătii noastre, afaceri cari se grupează in trei sectiuni.

Secțiunea centrală, concentrează, cum se știe, administrarea capitalurilor societãtii. Aceste capitaluri arată faţă de anul premergător un spor potrivit. Astfel suma efectelor publice, a depunerilor șı imprumuturilor arată un spor de Cor. $73,655 \cdot 45$. Venitul curat al acestei sectiuni este de Cor. $45,387 \cdot 64$, - adecă cu Cor. 5,98 :99 mai mult decat in anul precedent. Augmentarea aceasta de profit prơrine excluziv din reducerea cheltuielilor, reducere care insă trebuie privită ca trecătoare, provenită in urma reducerii personalului de serviciu. - Cu toate acestea, sectiunea centrală va aveà și in viiter veniturile cele mai considerabile, venituri cari se vor urcà în măsura în care vór creṣte și capitalurile societătii.

Secțiunea asigurărilor elementare concentrează în sine atăt afacerile de asigurări contra incendiului, cât și cele contra furturilor prin efractie.

Cu privire la asigurările contra pagubelor de incendiu, Vă raportăm că acestea au putut fi cultivate - cum am amintit și mai sus - cu deosebire in semestrul prim al anului trecut. In semestrul al doilea, afaceri au tost putine. Cu atât mai multe stornări insă. Peste tot in cursul anului trecut s'au emis 3563 pulite noua asupra unui capital de Cor. $14.163,900 \cdot 16$. Din acestea, împreună cu afacerile din anii precedenți și după detragerea stornărilor, la 31 Decemvrie 1914 au rămas in vigoare 14,231 polite asupra unui capital asigurat de Cor. 46.697,274.04 și cu un incasso de Cor. $164,085^{\circ}-$. Rizicurile la cari ne-am angajat, am căutat să le acoperim - in anul acesta mai mult de cât în cei premergători - prin o procedură de reasigurări, cât mai precautǎ. Astfel din incasso total de Cór. 164,085- am cedat reasigurăturilor Cor. $99,260 \cdot 46$, reprimind insă ca provizii de reasigurare Cor. $29,446 \cdot 16$. In urmare reasigurătorii noștri au primit dela noi nettó Cor. 69,81430 , adecă cea $43 \%$ a incasso-lui total. In schimb insă, pentru această sumă cedată am fost astfel acoperiti, incat din totalul pagubelor de Cor. $43,532 \cdot 13$ am reprimit dela reasigurători Cor. $30,749 \cdot 29$, adeca $70 \%$. In contul nostru am plătit deci pagube de Cor. $12,782 \cdot 84$. Dar cu toate că o parte insemnată a premiilor noastre a trebuit să o cedăm reasigurătorilor și cu toate că am avut și în anul acesta destule cheltuieli de afaceri, totuṣ - fideli principiilor noastre de bilanţare - n'am voit să arătăm profitul ce 1 -am fi putut arătà, ci am preferit mai bine - in vederea nesigurantei din viitor - să ne augmentăm rezervele tehnice. Pe acestea le-am urcat dela $75 \%$ a incassolui propriu la $130 \%$, adecă la Cor. $85,895 \cdot$. Si deși am fácut această rezervă insemnatà, totuș afacerile de asigurări contra pagubelor de foc se incheie cu un profit curat de Cor. 14,870.44.

Tot in sectiunea asigurarilor elementare se cuprind și asigurările contra pagubelor de furt prin efracţie, întroduse in Iulie a. tr. Din cauza imprejură-
rilor nesigure obvenite tócmai atunci, n'am aflat de consult a stărui prea mult in acvirarea astorfel de afaceri. Ne am mărginit la asigurările oferite de băncile noastre Dela acestea am incassat premii de Cor. 3,387.94, din cari insă aun cedat reasigurătorilor Cor. 2,564.28. Intreaga diferintă de premii rảmasă noluă, cum și toate proviziile de reasigurare primite, le-am trecut ca rezervă de premii. Rezerva aceasta de Cor. $1,695.50$ este - cum am spus in cele precedente de cinci urj mai mare ca rezerva, ce am fi fost obligati să detaşăm. Am renuntat deci la orice profit, insă ne-am creat rezerve.

Trecànd acum la Secțiunea asigurărilor asupra vieții Vă raportăm că in ramul acestor afaceri am avut de intàmpinat cele mai mari greutăţı. Edrept că afacerile se porniseră destul de bine, aşa că in primul semestru am avut oferte nouă de peste $1 \frac{1}{2}$ mil. Cor. In semestrul al doilea insă au urmat stornări ṣi anume in măsurǎ așa de însemnatǎ, încât aproape întreg stocul nou a fost paralizat. La finea anului am avut în vigoare polite asupra unui capital asigurat de Cor. 4.142.801--. Incasso de premii a fost Cor. 193,231•14, din care, natural, o parte insemnată a fust cedat reasigurătorilor. In cont prơpriu ne-au rămas Cor, 98,567•18. Pagubele totale plătite au fost Cor. $18,605 \% 5$, din cari partea societăţii noastre face Cor. 918463 . Rezerva de premii pentru partea noastră de rizicuri a crescut dela Cor. 54,828.98 la Cor. 110,864 45

Profitul realizat la afacerile de vieată - după ce și in anul acesta ne-am amortizat toate spesele de acvizitie - este de Cor. 2,144:82.

Profitul general este deci de Cor. 62,403:90.
Onorată adunare generală! Anul trecut a fost un an greu și anevoios. Trebuie însă să fim pregătiti, că adevăratele greutăţi pentru societăţile de asigurare in general și pentru societatea noastră in special vor obveni numai in anul curent. In anul acesta activitatea noastră ne e aproape tutal ímpiedecată. Stornările de afaceri se vor continua și cu greu vor puteà fi ínlocuite cu afacerí nouă. In consecintă nu e exchisă posibilitatea să urmeze chiar și o reducere a incasso-lui de premii, care reducere, împreună cu pagubele ce desigur se vor ivi, și cari din cauza împrejurărilor extraordinare vor fi mai mari ca in trecut, - vor pune societateq noastră la o probă dintre cele mai grele. Dar ori cát de gre va fi această probă, avem convingerea că o vom trece, multumită precautiunilor și cautelelor nuastre din trecut. Noi nu avem in active spese reportate din anii trecuti pe cari să trebuiască a le amortizá, iar pentru pagubele anormele ce ar obveni, avem un plus de rezerve in rezervele noastre tehnice, care ne va fi de cel mai mare ajutor. Sperảnd deci să trecem ṣi peste aceste vremuri grele și să ajungem la stări normale pentru a ne puteà continuà munca intreruptă, Vă rugăm:

1. Să aprobaţi bilantul încheiat la 31 Decemvrie 1914, revidat și aflat in ordine sii de comitetul de supraveghiare;
2. Să decideti a plătì actionarilor un dividend de $4 \%$ și să daţi direcţiunii și comitetului de supraveghiare absolutorul pentru gestiunea anului trecut, și
3. Sá decideti asupra propunerii speciale, ce Vi se face cu privire la modificarea $\S \S \cdot$ lor 29,60 și 61 din statute.

Sibiiu, la 4 Maiu 1915.
Parteniu Cosma m. p., președ. direcțiunii.

## I. I. Läpĕdatu m. p., director.

## Primirea și expediarea mărfurilor de export.

- Ultimele dispoziţiuni ale cǎilor ferate române. -

Directiunea generală a cǎilor ferate, în vederea reînceperei incărcărilor de cereale destinate exportului, anulànd toate ordinele și dispozitiunile de pannă acum, a luat noui dispuzitiuni, cari se vor tine în seamă la incărcarea cerealelor, tărâţelor, produselor petrolifere, etc., destinate pentru export.

In trăsături generale, nouile dispozițiuni ale căilor ferate romane sunt: se declară ca zonă de export următoarele stațiuni: Ploești-Predeal ; P.-Olt incluziv pànă la R.-Vadului; Adjud-Palanca incluziv; Ploești Nord incluziv până la Văleni incluziv; Buzău incluziv până la Nehoias.

Pentru statiunile Râul-Vadului, Càineni, Predeal și Palanca, nu se vor primi de acum, spre expediare, nici o marfă fie în vagoane complecte, fie ca coletărie, decàt cu aprobarea specială a directiunii serviciului de mișcare.

Pentru celelalte statiuni din zonele de frontieră, nu se vor primi decât mărfuri destinate consumațiunii locale, și numai cu aprobarea inspectiunilor de mișcare.

In ce privește cerealele și produsele măcinate destinate pentru aceste statiuni, predătorii vor trebuì să prezinte un certificat din partea comunei unde se găsește stația de destinatie, certificat, care trebuie vizat de prefect sau administratorul de plasă.

Nouile dispoziţiuni ale directiunei cǎilor ferate privesc apoi incărcarea cerealelor permise pentru export, ca și a tărâtelor, cari se vor primi numai pentru următoarele destinațiuni: Turnu-roṣu, Copșa-mică, Feldioara, Szepsiszentgyörgy, Gyimes și Czikszereda.

Atât cerealele, cât și tărâtele nu vor fi primite spre expediare decat in vaguanele C. F. R., afară de ordine speciale, și numai dacă semnatarul scrisorilor de trăsură prezintă certificat emis de administratia financiară, prin care se atestă că el este proprietar sau arendaș de moșie sau de moară, și că posedă cerealele sau tărâtele pentru cari s'au depus scrisorile de trăsură.

De asemeni, tărâtele nu vor fi încărcate decât dacă predătorul dovedeste printr'un certificat liberat de ministerul de finante, că ele au fost denaturate cu 50 kilograme oxid de fier, la o mie kgr. de tărâţe.

Privitor la băncile populare, indicate de Casa centrală, ele pot depune cereale conform dispozitiunilor directiunii caxilór ferate, insă numai pentru statiunile: Turnu-roșu, Copşa-mică, Feldioara etc., vecine cu punctele de frontierã.

Ca și in trecut, nici o statiune din tară nu poate incărcà cereale, dacă nu posedả un ordin de incărcare, având stampila directiunii serviciului de mişcare.

Pentru înștiintarea zilei de incărcare, directiunea a decis următoarele: predătorii sunt obligați să-și păstreze mărfurile la moșie sau moară, până le vá venı rândul la încărcare.

Ei vor fi atunci avizaţi cu cel putin 8 zile inainte pentru aducerea mărfurilor in stațiuni. Această avizare se face prin scrisoare recùmandată, sau printr'un curier trimis de seful de gară.

Nici un vagun nu va fi încărcat, nici chiar cu ordin de încărcare, dacă nu se va fi plătit la staţie taxele de export in aur.

Un predãtor, care va fi fost avizat să-și aducă mărfurile și nu le a adus, sau nu va aveà plătit încă taxa de export, nu pierde dreptul de incărcare, dar i se vor pune vagoane la dispoziție abià după ce se vor expedià mărfurile acelora, cari au fost aduse la timp, si pentru care s'au plătit taxele de export.

Incărcarea mărfurilor se va face in vagoane G. S. pentru acele ce trec prin punctele de frontieră Predeal și Palanca, și în vagoane G. R. pentru mărfurile care trec prin punctul Câineni.

Sub nici un cuvânt nu se va admite predarea cerealelor ca coletărie pentru export, precum nici pentru statiunile, făcând parte din zonele declarate de export.

Mărfurile diverse, - adecă acelea, cari nu sunt nici cereale, nici produse petrolifere, - se vor încărcà excluziv in vagoane străine.

Mărfurile supuse stricăciunilor, cum este tutunul, ouǎle, alunele cojite, matele și pieile crude, etc., întru cât vor aveà permise de export, se vor expedià de preferinţá cu conditia sã fie predate ca coletărie de mare viteză.

Aceste mărfuri nu vor așteptà rândul.
Incărcările în vagoane descoperite, ale cerealelor și ale altor mărfuri care nu se pot incărcà in mod normal, sunt cu totul interzise.

Este de asemeni interzis de a se face acoperisuri provizorii de scánduri pentru protejarea mărfurilor incărcate in vagoane descoperite.

Tuate mărfurile diverse, predate pànă la luarea acestor noue dispozitiuni, precum și cerealele destinate exportului și predate pană la 15 Decemvrie 1914, se vor incarcà in vagoane străine.

Sunt apoi u serie de noui dispozitiuni, - cari vor apare in circulara directiunii cailor ferate, - dispozitiuni cari privesc manipulările in gari la punctele de frontieră, și in birourile inspectiunilor de mișcare, incărcările produselur petrolifere etc.

## Jratarea viilor contra peronosporei viticole.

In toți anii, la această epocă, circulă prin toate foile noastre un comunicat al $\&$ Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiiului», in care se indeamnă proprietarii de vii a-si tratà viile contra peronosporei, arătându-li-se şi modul acestei tratări.

E o dispoziţie foarte bună aceasta pentrucă lupta contra peronosporei, precum s'a dovedit prin experiente indelungate, este indispensabilă și deoarece mulți din proprietarii de vii nu sunt în clar cu procedeurile de urmat in tratarea viţei, aşa că se impune o instruare si advertizare an de an a publicului, cel puțin în ziare şi reviste, căci la noi școala
lipsește şi lipsesc și cursurile spre acest scop, cari totuş s'ar puteà ţineà pentru întroducerea viierilor în lucrările puțin obicinuite sau cu totul necunoscute lor, cum este ssi tratarea viţei contra peronosporei.

Doar se știe, că nu numai la noi, ci chiar și la Saşi şi Maghiari, cari trăesc in condiţii mai avanta. gioase decât noi şi au la îndemână mai multe mijloace pentru cultivarea plugărimei in direcție economică, - chiăr şilla ei se face an de an, o propagandă întinsă, prin instituţiunile lor economice, între altele şi pentru combaterea peronosporei viticole.

Timpul de răsboiu pentru vierii ardeleni s'a început doar din anul 1912. Timpul nefavorabil din cei din urmă trei ani a cauzat nu numai o recoltă rea, ci au avut drept urmare și pustiirea in massă a viței altoite. Totus enormele pagube ce le-au suferit vierii noștri în ultimii trei ani nu sunt a se ascrie numai timpului umed, ci în foarte multe cazuri neingrijirei şi nepăsărei lor. Căci vierii punctuoşi și exacți in lucrările lor au isbutit să aibă recolte satisfăcătoate și în anii aceștia nefavorabili. Firește, însă, ei au trebuit să ducă o luptă aprigă şi fără răgaz - ca in timp de răsboiu - contra peronosporei, acest duşman neîmpăcat al viilor. S'ar fi putut mântuì milioane, dacă toate lucrările s'ar fi făcut la timp potrivit şi în mod potrivit.

Dar despre cele trecute nu voim să lungmi vorba, ci ne restrângem la cele ce trebue făcute în viitor. Privirea noastră se îndreaptă spre zilele următoare şi ne întrebăm: ce se va alege oare de cultura viilor noastre în acest an, când brațele vânjoase ale tinerilor vieri lipsesc? In aceste împrejurări critice, bărbaţii mai în vârstă şi harnicele femei abià vor mai ajunge să îndeplinească toate lucrările, ce le reclamă cultura viilor, când alte lucrări nenumărate, din câmp și din jurul casei, se țin lanṭ zi de zi și ceas de ceas.

S'au concediat, şi până acum, mulţi soldați, pe timp de câte 2 săptămâni ca să îndeplinească unele lucrări agricole, cari altfel ar fi rămas, în multe locuri nefăcute sau rău făcute şi se vor mai concedià sigur şi în viitor rânduri de soldați, cari să deie avânt lucrărilor. Aceşti soldaţi concediaţi vor ajunge, fără îndoială, să săvârşeascắ şi lucrări de vierit, între altele şi de acelea, cari privesc tratarea viilor contra peronosporei. Dar totuş, cu această modalitate, nu se va puteà salvà cultura viilor.

S'a avut şi se are apoi în vedere ajutorarea agriculturei prin întrebuinţarea prisonierilor de răsboiu. Acest fel de ajutor va puteà fi de mare folos pe mossiile mari si mijlocii; pe proprietățile mici, în sate însă nu va fi uşor a se face uz de folosirea prisonierilor la lưcrările agricole, pentrucă nu se concediază deodată un număr mai mic de 200 , iar la proprietățile mici tărăneşti nu s'ar puteà întrebuinṭà deodată, în cele mai multe cazuri, un număr mai mare de $2-3$ prizonieri.
r. . Astfel și lucrările de vierit se vor puteà face în acest an, ca şi celelalte lucrări agricole, tot numai prin organizarea muncei în sate, organizare ordonată de guvern. Și ferice de satele cu conducători harnici ssi devotați binelui obștesc și de satele cu organizații economice. Căci în aceste sate se vor găsì, fără îndoială, căile şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor la vii, totdeauna în condițiile cele mai priincioase și la timp. Fireşte, în astfel de cazuri, nu vor lipsì nici banii necesari, pentrucă, orice s'ar zice, banul circulă azi, în sate şi oraşe, aproape ca și în timpuri normale. Indeosebi sătenii ajung, în împrejurările exceptionale de astăzi, la sume frumoase de bani, parte pentru bucate şi vite vândute, parte
din ajutoarele dela stat, ce le primesc familiile celor mobilizaţi.

In tot cazul se pot procurà și în acest an excepţional mijloacele necesare pentru combaterea peronosporei, anume persoanele necesare şi materialu. necesar.

Se știe, că trei lucrători harnici pot stropì 10 jugăre de vie, dacă au toate cele trebuincioase la îndemână prin urmare 30 de lucrători 100 jugăre. Și un număr de 30,-40 oameni harnici de lucruse pot găsì încă și acum în orice comună, cari organizați și instruați sã facă la un moment dat stropirea viilor, mântuindu-le de perire şi asigurând roadele dorite.

O greutate oarecare se va intimpinà în anul de față cu procurarea petrei vinete. Dar în această privinţă regimul a făcut însemnate înlesniri. Anume a procurat din Germania 100 vagoane de peatră vânătă, care se distribue pe calea comitatelor cu prețul de K 1.50 pro kgr. Prețul petrei vinete din țară este fixat prin ordonanță ministerială cu K 1.80 pro kgr. și s'au luat dispozıții ca aceasta să fie conscrisă și pusă la dispoziţia proprietarilor de vii pentru combaterea peronosporei.

Varul necesar la stropirea viilor se găsește pretutindeni.

Stropirea viilor pentru combaterea peronosporei trebue făcută neapărat de $3-4$ ori pe an.

Prima stropire se face pe la mijlocul lui Maiu, când lugerii cei tineri au câte $8-10$ frunze.

A doua stropire se face la $2-3$ săptămâni după stropirea primă.

A treia stropire în Iulie și a patra în August,
Aceste termine trebue observate strict, pentrucă dupăce s'a ivit odată peronospora, nu se mai poate vindecà orice s'ar întrebuințà.

Materia de stropit viţa se face din peatră vânătă, var și apă.

Pentru prima stropire se amestecă 100 litri de apă cu $3 / 4 \mathrm{kgr}$. peatră vânătă și $3 / 4 \mathrm{kgr}$. var stins.

Pentru stropirea a doua, a treia și a patra se amestecă 100 litri de apă cu un Kgr. peatră vânătă şi un Kgr. var stins, nu mai mult, nici mai puțin.

Când pregătim materia de stropit, peatra vânătă se pune intr'un săculet de pânză rară şi, cu acesta împreună, atârnate într'un vas cu jumătate din apa ce avem să o întrebuinţăm, iar varul îl punem in alt vas cu cealaltă jumătate din cantitatea apei de întrebuinṭat, mestecând neîntrerupt pânăce varul stins s'a topit bine.

Peste soluțiunea de peatră vânătă se toarnă apoi soluțiunea de var, strecurând-o prin o sâtă, care nu mai e bună de altceva şi amestecându-le bine laolaltă.

Materia astfel pregătită se pune rând pe rând in stropitoarele anume făcute spre acest scop și se face stropirea viţei, îngrijind, ca aceea materie să ajungă nu numai pe frunze, ci și pe flori, ciorchine, boabe și lugeri, cari toate pot fi atacate de peronosporă.

Materia de stropit are putere mai mare, când se foloseşte în ziua, în care s'a pregătit. De aceea ea să nı se pregătească cu zile înainte, ci numai atâta cât se poate intrebuințà inntr'o zi.

Ar mai fi multe de spus asupra acestei chestiuni; dar toate nu se pot spune în cadrele unui articol de revistă. Pentru cei înțelegători, credem, ajung cele spuse în şirele precedente. Dacă totuş mai adaogăm câteva cuvinte, o facem ca să le aducem aminte, tuturor, că orice cheltuieli şi orice trudă, în
scopul apărării viilor de primejdiosul lor duşman, se răsplătesc cu îmbelșugare. Şi să nu perdem din vedere, că în viile replantate sunt innvestite capitaluri considerabile, cari, prin negligența dintr'un singur an, ar puteà fi amenințate cu perire. Astfel, că jertfele de orice natură, făcute pentru salvarea viilor, nu vor fi făcute în zadar.
$r-u$.

## CRONICÅ.

„Banca generală de asigurare" ìn Sibiiu si-a tinut adunarea generală la 14 crt . sub prezidiul d-lui Parteniu Cosma, in prezenta a 46 actionari.

S'a aprobat raportul directiunii cetit de directorul executiv, d-nul Ioan 1. Lăpedat, precum și bilanțul incheiat cu 31 Decemvrie 1914 și s'a votat atat direcțiunii, cât ș̦i comitetului de supraveghiare descărcare pentru gestiunea lor pe 1914.

Dividenda s'a fixat cu $4 \%=K 8$ - de acţie, plătibilă imediat după adunarea generală.

In fine s'au votat modificările de statute propuse de directiune.

Monete noue à 20 și 10 fileri. Dela isbucnirea răsboiului incoace circulaţia monetelor de schimb, de tot soiul, a luat proportii extraordinar de mari, redu-cându-se starea acestora și la Banca Austro-Ungară din zi in zi. Pentru a satisface cererile continue după bani mărunţi de argint și aramă s'au bătut continuu monete à K 1 și à 2 fileri. Baterea munetelor de nichel din contră, din cauza rezervelor limitate de material brut a fost restrânsă. Inmulţindu-se insă tot mai mult cererile după piese à 10 și 20 fil. Guvernul, în contelegere cu guvernul austriac, și sub rezerva aprobării ulterioare a parlamentului, a hótărît baterea și punerea in circulație de monete à 10 fil. și eventual de 20 fil., dintr'un nou aliagiu, conţinând $50 \%$ aramă, $40 \%$ zinc si $10 \%$ nichel.

Monetele acestea se pun în circulatie numai în măsura reclamată de circulație și anume deocamdată numai cele de 10 fileri, cari dejà circulă din 10 crt. Suma maximală până la care se pot bate și pune in circulație astfel de monete à 10 și 20 fil. este de K 20 milioane.

Mărimea și greutatea nouelor monete sunt identice cu a monetelór vechi de nichel, de cari se deosebesc numai prin coloare și imprimarea de pe revers. La monetele bătute in Ungaria se află indicată pe revers valoarea piesei și dedesupt sunt două ramuri de lauri incrucișate. La monetele bătute în Austria valoarea și anul baterii sunt incadrate de o cunună de stejar.

Imprumutul de răsboiu austriac. Paralel cu imprumutul de răsboiu ungar s'a pus la subscriptiune si in Austria al doilea imprumut de răsboiu. Noul împrumut este de $5^{1 / 2} \%$ și replătibil la 1 Maiu 1925. Suma imprumutului este nelimitată si se va fixà ulterior. Cursul de emisiune este de K 95.25 , plus $5 \% / 2 \%$ interese dela 1 Maiu 1915, până la ziua subscriptiunii.

Centrala institutelor de bani. In chestiunea centralei institutelor de bani au continuat și în săptămâna aceasta pertractările întrę guvern și delegații opóziției, fără a se puteà ajunge la deplin acord. Proiectul, conform unei noue știri, nu va mai ajunge la desbatere in sesiunea actuală a parlamentului.

Lombardarea pretensiunilor hipotecare. Guvernul austriac a admis, în interesul noului împrumut de răsboiu, lombardarea pretensiunilor de imprumuturi hipocare ale casselor de păstrare la Cassa pentru împrumuturi de răsboiu. Dóbânda, ce se va plăti după astfel de lombarde va fi egală cu etalonul uficial de escont al Băncii Austro-Ungare.

## SUMAR.

Adunarea generală a Albinei. - Al doilea imprumut de răsboiu ungar. -- Banca generală de asigurare. - Primirea $\$ 1$ expediarea mărfurilor de export. - Tratarea viilor contra peronosporei viticole. - Cronică: Banca gen. de asigurare în Sibiiu, Monete nouă à 20 și 10 fileri, Imprumutul de răsboiu austriac, Centrala institutelor de bani, Lombardarea pretensiunilor hipotecare.

## ,.MARAMURĂȘANA"

institut de credit și de economii, soc. pe acții în Si-ghetul-Marmatiei.

## CONCURS.

«Maramurăşana» inst. de credit şi economìi societate pe acții în Sighetul-M armației publıcă concurs pentru ocuparea postului de contabil.

Salarul anual 2400 cor., bani de cuartir 600 cor. și tant!emă statutară eventual adaus de plată.

Dela concurenți să cere absolvarea şcoalei comerciale, atestat de maturitate, praxă - se poată lucrà independent și cunoașterea limbilor romànă, maghiară si germână.

Petițiunile de concurs sunt a se innaintà până în 15 Iunie a. c. la adresa direcṭiunii institutului inn Máramarossziget.

Contabilul se alege pe un an de probă.
Postul este a se osupà îndată după avizarea direcțiunii.

Máramarossziget la 5 Maiu 1915.
(1-3)
Direcțiunea.

## "ZORILE

inst. de credit și econ., soc. pe acții, Meregyj (Mărgău).

## CONVOCARE.

Dupăce la adunarea gener. convocată pe 9 Maiu a. c. nu au fost reprezentate actiile recerute de statute, Domnii actionari ai institutului de credit și economii "ZORILE", prin aceasta se convoacă din nou la

## a IV-a adunare generală,

care se va tineà în Mărgău, la 24 Maiu st. n, a. c., la 2 ore p. $m$, cu vechiul program, și conform §-lui 18 din statute, fără considerare la numărul actionarilor și a voturilor reprezentate.

Mărgău, la 10 Maiu 1915.

## „,GLORIA", institut de credit și de economii, societate pe actii in Pui. <br> CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economii cGLORIA» societate pe acții în Pui, se învită la

## a VIIl-a adunare generală ordinară,

care se va țineà în 25 Maiu a. c. la 10 ore a. m. în localul institutului.

## Obiectele de pertractare sunt:

1. Raportul directiunii si a comitetutui de supraveghiare.
2. Aprobarea bilantului pro 1914 si darea absolutorului directiunii şi comitetului de supraveghiare.
3. Distribuirea profitului curat.
4. Fixarea marcelor de prezentă.
5. Alegerea a 2 membrii în direcţiune.
6. Modificarea statutelor.

Domnii acționari, cari vor participà la adunarea generală în conformitate cu $\S 25$ din statute, se avizează a depune acțiile și plenipotențele la cassa institutului, la cassa filialei Petrila, la Cassa de pǎstrare în Sălişte.

Din ședinṭa direcțiunii ṭinută la 4 Maiu 1915.

## Direcțiunea

Activa - Vagyon. Contul Bilanț cu 31 Dec. 1914. - Mérleg-számla 1914. dec. 31-én. Pasiva - Teher.

|  | K |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cassa - Pénztari készlet | 5,488.42 | Capital social - Részvénytöke | 80,000•- |
| Cambii - Váltótárca .-. | 371,967•40 | Fondul de rezervă - Tartalékalap --- 24,052.09 |  |
| Impr. pe oblig. cu asig. hip. - Jelzálogkölcsönök | 60,167- | Fondul de pensiuni - Nyugdijalap.- 1,115.38 |  |
| Efecte - Ertêkpapirok .-. .-. .-. .-. .-. .-. | 614. | Fond. de binefac. - Jótékonyczélu alap 118.53 | 25,286.- |
| Depozite - Letétek --- | $3,747 \cdot 50$ | Depuneri - Betétek .-.-. .-. . | 73,117-46 |
| Realităti -- Ingatlanok-- | 6,856.56 | Cont-curent - Folyószámla | 14,872.96 |
| Mobiliar - Felszerelések ... .-. -.. $\quad 3,600$ - |  | Reescont - Visszleszámitolás --.-.- | 200,482- |
| Interese transitoare restante - Átmeneti hátralékos kamatok |  | Imprumuturi hipotecare cedate - Engedményezett jelzálogkölcsönök |  |
|  | 11,863•79 | Diverși creditori - Hitelezők. | 1,984:83 |
|  |  | Interese transitoare anticipate - Átmeneti eló- |  |
|  |  | leges kamatok | $\begin{array}{r} 12,098 \cdot 81 \\ 8,105 \cdot 61 \end{array}$ |
|  | 463,944*67 |  | 463,944.67 |

Eșite - Kiadások. Contul Profit şi Perdere. - Nyereség és Veszteség számla. Venite - Bevételek.


Pui, la 31 Decemvrie 1914. - Puj, 1914 december 31-én.
Dr. Toma Ienciu m. p., director - vezérigazgató.
Ioan Farcaş m. p., contabil substitut - h. könyvelö.
DIRECTIUNEA: - AZIGAZGATÓSÁG:

Dr. Cornel Popescu m. p., președinte - elnök. Ioan Opris m. p.

Atanasiu Daju m. p.

Dr. Toma Ienciu m. p.
Ioan Farcas m. p.

Petru Stefanescu m. p. Jank Ionita m. p.

Subsemnatul comitet de supraveghiare am examinat conturile prezente sil le-am aflat in ordine si in consonantă cu registrele institutului. - Alolirott felügyelóbizottság jelen számlákat megvizsgáltuk és azokat rendben és az intézet könyveivel egybenhangzóknak találtuk

# ..CODREANA". institut de credit și economii; societate pe acții in Bảseṣti. <br> <br> CONVOCARE. 

 <br> <br> CONVOCARE.}

Domnii acționari ai institutului de credit și economii «CODREANA societate pe acții, se innvitã conform §. 4, 19, 33 la

## a IX-a adunare generală ordinară,

care se va țineà in Băsești (localul institutului) Luni in 31 Maiu 1915 n la 9 ore a. m .

## OBIECTELE:

1. Deschiderea adunării generale prin presedinte.
2. Dezignarea notarilor, a verificatorilor si alor 2 scrutinători conform $\S$-lui 25.
3. Raportul anual al directiunii sic al comitetului de supraveghiare, stabilirea bilantului pe anul 1914 şi votarea absolutorului pentru directiune ssi comitetul de supraveghiare.
4 Distribuirea profitului curat, conform $\delta$-lui 99 punctul $a, b, c, d$.
4. Fixarea dividendelor si a terminului pentru solvirea acelora pe anul 1914.
5. Fixarea pretului marcelor de prezentă, plata directiunii şi a comitetului de supraveghiare, precum și plata suplementară a functionarilor.
6. Alegerea alor 5 membrii directionali, expirând mandatul in sensul §-lui 35, cari vor fi aleşi cu mandat de 6 ani si in sensul $\S$-lui 37 din statute pot fi realesi.
7. Eventualele propuneri in sensul §-lui 33 punct f).

Se atrage atențiunea domnilor acționari la urmåtoarele dispoziții din statute: § 22. Pentru folosirea dreptului de vot se recere, ca acționarul să fie trecut ca proprietar al acținlor sale în registrul acționarilor cel puțin cu un jumátate de an si ca atare cel puțin cu o zi înainte de adunarea generalá, sá depună pe lângả revers la dispoziția direcțiunii institutului, resp. la locurile dezignate de direcțiune acțiile sale, ori documentele de plenipotențã. Dreptul de vot se poate exercità in persoană ori prin plenipotențiat, care numai acționar poate fı. Minorenii se reprezintá prin tutorii naturali ori legali ai lor. - In aceste cazuri plenipotențiații pot fi sii neactionari conform $\delta$-lui 23 . - Acționarii in adunările generali pànă la cinci (5) acţii după fiecare acție, dela ( 5 - 10 ) cinci până la zece tot după (2) două, dela (10) zece in sus tot după (5) cinci acții, au un vot conform $\S$-lui 24.

NB. Pentru a puteà participà activ la adunarea gen., domnii acționari sunt rugați a respectà $\S \S 22,23$ și 24 din statute.
Pentru primirea acțiilor in depozit și emiterea rezervelor sunt rugate toate institutele similare membre la ©Solidaritatea..

## Direcțiunea institutului.

Active - Vagyon. Contul Bilanț cu 31 Dec. 1914. - Mérlegszámla 1914. dec. hó 31-én. Pasive - Teher.


Băseşti, la 31 Decemvrie 1914. - Szilágyillésfalva, 1914. december 31-én.
Mihaiu Bohǎţiel m. p., director-executiv - vezérigazgató. Dionisiu Pop m. p., contabil - könyvelö. DIRECTIUNEA: - AZIGAZGATÓSÁG:
George Pop de Băseşti m. p., preşedinte - elnök. Vasiliu Pop m. p., vice-preşedinte - alelnök. Antoniu Bălibanu m. p.
Vasiliu Mica m. p. Dr. George Popm. p. Dr. Mihaiu Popm. p. Traian Nemes m. p. Dr. Alexandru Pop m. p.
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente și le-am aflat exacte. - Alulirott felügyelöbizottság jelen számlákat megvizsgálta és helyesnek találta.
Båseşti, în 23 Aprilie 1915. - Szilágyillésfalva, 1915. április 23-án.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELÖBIZOTTSÁG:
Dominic Raţiu m. p., preş. - elnök. Vasiliu Gavriş m. p., v.-preş. - alelnök. George Maior m. p. Ioan Ilieşiu m. p.

## „ECONOMIA", cassă de împrumut si passtrare, societate pe acţii in Cohalm.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai cassei de împrumut și păstrare «ECONOMIA», societate pe acții, sunt învitaţi prin aceasta, in conformitate $\mathrm{cu} \S .20$ din statute la

## a XII-a adunare generală ordinară,

care se va țineà în Cohalm, Duminecă în 30 Maiu 1915 st. n., la 2 ore p. m., în localul institutului cu următoarea
Ordine de zi:

1. Raportul directiunii si bilantul anului de gestiune 1914.
2. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Distribuirea profitului net realizat.
4. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri culturale.
5. Fixarea pretului marcelor de prezentă pentru membrii directiunii si ai comitetului de supraveghiare.

6 Alegerea a doi membrii în directiune în locul celor esiți după ordinea vechimei.
Domnii acționari, cari voesc a participà la această adunare generală, sunt rugaţi a depune in sensul §-lui 22 din statute acțiile sii eventual plenipotențele cel mult până în 28 Maiu 1915 la cassa societatții. Acțiile se pot depune cel mult până în 26 Maiu și la institutul de credit și economii «Albina» din Sibiiu şi filiala sa din Braşov.

$$
\text { Cohalm, } 10 \text { Maiu } 1915 .
$$

## Direcțiunea.

Activa - Vagyon. Bilanț cu 31 Dec. 1914. - Mérleg számla 1914. dec. 31-én. Pasiva - Teher.


## DIRECTTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:

Ieronim Buzea m. p.
Ioan Bârsan m. p.
Ioan Brotea m. p.
George Andron m. p.

## Ioan Seracu m. p.

Am revăzut conturilc prezente si le-am aflat in ordine ssi consonantă cu registrele principale si auxiliare. - Ielen számlákat felülvizsgáltuk és azokat rendben és a fó- és segédkönyvekkel összhangzóknak találtuk.
Cohalm, in 9 Maiu 1915.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:
Ioan Vătăşan m. p., prezident.
Ioan Blaga m. p.
Constantin Popp m. p.
Sofroniu Rosca m. p.

## .,VULTURUL". institut de credit ṣi de economil, societate pe actii in Taṣnad.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economii «VULTURUL» societate pe acții în Tăşnad, se innvită prin aceasta, conform $\S$-ului 17 din statute, la

## a VI-a adunare generală ordinară,

ce se va țineà în Tăṣnad (in localul institutului) Sâmbătá în 12 Iunie la 9 ore a. m. cu următoarea

```
Ordine de zi:
```

1. Deschiderea adunării şi constituirea biroului.
2. Denumirea alor doi notari si esmiterea alor doi membrii pentru verificarea procesului.
3. Esmiterea alor 3 scrutinători pentru alegere.

4 Raportul anual al comitetului de supraveghiare, al directiunii și bilantul anului 1914.
5. Darea absolutorului directiunii si comitetului de supraveghiare pe anul 1914.
6. Distribuirea profitului curat realizat conform bilantului.
7. Alegerea alor 5 membrii în directiune cu mandat de 6 ani.
8. Statorirea marcelor de prezentă şi speselor de călătorie pentru membrii din directiune şi comitetul de supraveghiare. 9. Eventuale propuneri.

Tăşnad, la 10 Aprilie 1915.
DIRECTIUNEA.
NB. Conform $\S$-lui 20 din statute, domnii actionari, cari voesc a participà la adunarea generalá, au de a depune acțiile la cassa institutului, respective la locuri dezignate de direcțiune înainte de adunare cu 24 de ceasuri.

Pentru depunerea respective primirea acțiilor și edarea documentelor de lipsả sunt dezignate, respective rugate, toate institutele cari sunt membrii la «Solidaritatea».
Activa - Vagyon. Contul Bilanț cu 3I Dec. 1914. - Mérleg-számla 1914. Dec. hó 31-én. Pasiva - Teher.

|  | K |  | K |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cassa - Pénztár | 2,077.96 | Capital em. I-a - Részvénytőke I. kibocs. 100,000- |  |
| Cambii de bancă - Bankszerúl váltók 315,556•80 |  | Capital emisiunea II-a - Részvény- |  |
| Cambii hipotecate - Jelz. bizt. váltók 342,272- | 657,828•80 | tớke II. kibocsátás --. -. --. .-. -- | 15,63 |
| Credite hipotecare - Jelzálogkölcsönök --. --. | 109,486.54 | Fond de rezervă - Tartalékalap | 15,662. |
| Credite personale - Személy hitelek .-. .-. -.- -- |  | Fond de pensiune - Nyugdijalap -- - | 3,893-50 |
| Diverşi debitori - Különféle adósok .-- | 11,994 93 | Efecte lombardate - Lombárd kölcsön | 83,800*- |
| Proteste de incassat - Óvás dijak .-- .-. -- | 908.67 | Cont-curent - Folyószámlahitel ---- | 9,762*- |
| Realitați și mobile - Ingatl. és ingók | 23,208-34 | Impr. hip. cedate - Engedményezett jelzálogkölcs. | 74,903.54 |
| Efecte după absc. - Értékpapir. leiras u. | 125,915- | Depuneri - Takarékbetétek --.-.-...- | 200,723•13 |
| Arândă pendentă - Függó bérlet --- | 15,000. | Depozite de cassă - Pénztári letétek |  |
| Bon la bănci - Bankok folyoszámlája |  | Reescont - Visszleszámitolás --- | 420,273• |
| Mobiliar - Bútorzat | 2,367•11 | Dividendă neridicată - Fel nem vett osztalé | 1,896- |
| Interese restante dela imprumuturi intabulate |  | Interese transitoare - Átmeneti kamatok - - | 6,628•68 |
| Hátralékos kamatok jelz. kölcsönök után ...-...- | $\begin{aligned} & 6,708 \cdot 78 \\ & 6,346 \cdot 45 \end{aligned}$ | Profit curat - Tiszta nyereség -- | 5,232- |
|  | ,995•2 |  | 7 |
| Debit - Tartozik. |  | Nyereség és Veszteség számla Credit | Követel. |
|  |  | Interese dela escont - Váltó kamatok <br> Interese dela credite hip, - Jelzálogkölcsön kamat <br> Interese dela efecte - Értékpapir kamat <br> Venite de realitãți - Ingatlanok utáni jövedelmek <br> Proviziuni și alte venite - Proviziók és egyéb jövedelmek... | $\begin{array}{r} \text { K f } \\ 67,404 \cdot 23 \\ 9,410 \cdot 67 \\ 0,823 \cdot 50 \\ 860 \cdot- \\ 2,069 \cdot 91 \end{array}$ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 6,568•3 |  |

Tăş nad, la 31 Decemvrie 1914. - Tasnád, 1914. december 31-én.
Domiţian Cupşa m. p., director substitut - helyettes igazgató. Aureliu Cigărean m. p., contabil-könyvelő. DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:

Subscrisul comitet de supraveghiare, l-am examinat şi aflat in consonantă cu registrele institutului purtate in regula. - Alolirott felügyelóbizottság jelen mérleget megvizsgáltuk, s a kelló rendben vezetett könvyvekkel egyezönek talăltuk.

COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:
Vasile Pătcaşiu m. p., preş. - elnök Demetriu Coroianu m. p. Dr. Alexandru Aciu m. p. Grigore Pop m. p.

## „SATMAREANA", institut de credit si economí, societate pe actii in Seini.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economí «SĂTMĂREANA*, societate pe acții in Seini prin aceasta sunt învitați la

## a XXIII-a adunare generală ordinară,

care se va țineà în Seini-Szinérváralja, la 15 Iunie st. n. 1915, dimineața la 10 ore, in localul institutului

## OBIECTELE:

1. Constituirea biroului.
2. Raportul anual al directiunit.
3. Raportul comitetului de supraveghiare.
4. Stabilirea bilantului pe anul 1914 si votarea absolutorului.
5. Impărtirea profitului curat ssi a cvotei culturale şi filantropice, precum si asignarea dividendei.
6. Alegerea alor 3 membrii in directiune, $s i 5$ membri in comitetul de supraveghiare
7. Fixarea pretului marcelor de prezentă pe anul 1915 si a speselor de călător.e pentru membrii in directiune şi in comitetul de supraveghiare.
8. Stabilirea salarelor directiunii si a comit. de suprav., precum şi a adausului de salar al funct. pe anul 1915.
9. Eventuale propuneri in inţelesul $\$$-ului 39 din statute.

Seini, î 7 Maiu 1915.
Direcțiunea.


 Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente si le-am aflat exacte. Seini, la 7 Maiu 1915.

COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE:
Simion Anderco m. p. Dr. Florian Stan m. p., preşedinte. Romul Marchiş m. p. Dominic Raţiu m. p.
Raportul comitetului de supraveghiare.

## Onorată adunare generală!

Cu toate timpurile grele prin cari a trecut şi trece institutul nostru, comitetul subsemnat a ținut mai multe şedințe a revidat bilantul 1y14, care aflându-se compus pe baze solide il recomandă spre primire.
și scontrări, a revoitio a distribui profitul curat in consonanțã cu propunerea Direcțiunii și a da atât Direcțiunii, cât și subsemnatului comitet absolutoriul pentru anul expirat.

Seini, la 7 Maiu 1915.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE:
Dr. Florian Stan m. p., pres. Romul Marchiş m. p.
Dominic Raţiu m. p.
Simeon Anderco m. p.
Proprietar și editor: Ioan I. Lăpědatu.


[^0]:    Pretul de prenumărare:
    pe 1 an K $12 \cdot-$, pe $1 / 2$ an $\mathrm{K} 6 \cdot-$

