# REVISTA ECONOMICȦ. 

## ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC.

Organul oficial al "SOLIDARITĂŢI"", asoeiațiune de institute financiare ea insoțire.
Apare odată pe săptămână.


#### Abstract

Membri ai asociațiunii „SOLIDARITATEA" sunt: Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoş), Agricola (Sebeşul-săsesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Arieşana, Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bänätana, Banca Poporală (Caransebes), Banca Poporalä (Dej), Banca Poporală, (Arpaşul-inf.) Berzovia, Bihoreana, Bistritana, Bocsana, Brãdetul, Buciumana, Cassa de nŭstrare (Mercurea), Cassa de păstrare (reuniune) (Săliste), Câmpiana, Cârțisoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codrú (Lupşa), Comuna, Coniordia (T.-Uzdin), Cordiana, Coroana (Bistrita), Corvineana, Creditul, Crisana, Cugiereana, Decebal, Detunata, Doma, Drăganul, Dunăreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgełtana, Frătia, Frătietatea, Furnica, Geogeana, Gloria, Grăniterul, Hategana, Insotire de credit (Vestem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credit (Gavospdia), (svorul (Sangeorgiu), Isvorul (Sebesul-int.), Iulia, Lăpusana, Ligediana, Lipovana, Luceafărul, Lumina, Märgineana, Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Corniareva), Murăşiana, Murăsianul, Maramurasana, Nädlačana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, Piatra, Plugarul (Cacova), Plugarul (Săcădate), Poporul (Lugoş), Poporul (Sălişte), Porumbăceana, Progresul, Reuniunea de impr. și păs-  Scāasana, Selăgeana, Sentinela, Sercäiana, Silvania, Speranta (Hosman), Steaua, Soimul (Uioara), Târnäveana, Tiblesana, Timisana, Unirea, Vatra, Victoria, Viitorul, Voileana, Vlădeasa, Vulturul (Sầnmärtin), Vulturul, (Tăşnad), Zărāndeana, Zlăgneana.


Preţul de prenumărare:
pe 1 an K $12 \cdot$-, pe $1 / 2$ an K 6 -

Redactor responsabil:
CONSTANTINPOPP.

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

## finularea documentelor în procedura nouă civilă.

Cu ziua de 1 Ianuarie 1915 s'a pus în aplicare art. de lege I din 1911: noua procedură civilă, care introduce dispozitiuni noui și cu privire la anularea documentelor pe cale judecătoreasca.. Procedurii acesteia sunt insă supuse numai acele documente, a căror anulare nu e normată prin legi speciale. Articolul de lege LIV. din 1912, legea despre punerea în aplicare a procedurii civile, menţine și pentru viitor toate dispozitiile legale, cari privesc anularea judecătorească a unor anumite soiuri de documente. Astfel anularea titlurilor la purtător, ori nominative, dar transmisibile prin gir se va face și in viitor conform artic. de lege XXXIII. din 1881; a asignațiunilor comerciale și warant-elor conform $\S \S$-ilor 298 și 452 din legea comercială: (art. de lege XXXVII din 1875), a cambiilor conform §§-ilor $77-80$ din legea cambială (art. de lege XXVII din 1876), a inscriselor de amanet, conform §-lui 14 art. de lege XIV. din 1881, a libelelor de depunere liberate de Cassa de păstrare a poștelor, conform art. de lege IX. din 1885, a cecului conform $\$ \S$-lur 20 și 21 din articolul de lege LVIII. din 1908, in fine a documentelor emise de Institutul ungar de credit financiar, de Institutul de credit fonciar al! micilor proprietari, de reuniunea regnicolară a institutelor ungare de credit fonciar și de Banca Austro-Ungară conform dispozitiunilor speciale, actualmente in vigoare.

Toate celelalte documente perdute ori sustrase, cum sunt de pildă obligaţiunile, contractele, libelele de depunere etc., se anulează după procedura normată in titlul XV. ( $\$ 8$-lor 749-754) din procedura civilă, care diferă in mai multe părti esențiale de procedura de până acum.

Deosebire e înainte de toate in ce privește cercul celor indreptățiti să ceară anularea. Pană acum puteà să o ceară numai ultimul posesor al documentului ori urmașul acestuia in drept. Legea nouǎ indreptătește pe lângă posesor pe toți, cari pot pretinde vre-un drept in temeiul documentului perdut.

0 a doua deosebire e in ce privește judecătoria, de a cărei cădere e anularea. După legea veche anulările erau de căderea tribunalelor, după legea nouax de căderea judecătoriilor cercuale. Schimbarea aceasta aduce cu sine o ușurare și ieftinire a procedurii, fiindcă in pricinile a căror valoare nu trece limita de 1000 Cor. reprezentarea prin advócat inaintea judecǎtoriilor cercuale nu e obligatorie.

0 altă deosebire e chestia competenţei. După legea veche cererile de anulare se indreptau tribunalului personal al petentului; legea nouă dă anulările in competenta acelei judecătorii in a căreia circumscriptie se află localitatea unde, în intelesul documentului perdut, trebuià să se indeplinească indatorirea din document, și in competența acelei judecătorii, care are competentă generală pentru emitentul documentului.

Dacă in felul acesta nu se poate stabili competenta, cererea se indreaptă acelei judecătorii, care a avut competenţă generală pentru emitent, atunci cànd a emis documentul.

Competenṭa generală e cea normată prin locuință.
De pildă dacă locul de plată stipulat in obligatiune e Sibiiul și emitentul documentului - debitorul - lòcuieste in Sibiiu - cererea se va îndreptà judecătoriei din Sibiiu; dacă debitorul locuiește in Ocna, cererea se poate indreptà (iri judecătoriei din Sibiiu orri celei din Ocna; etc.

Amănuntele procedurii sunt următóarele:

Petiţia se poate face in scris ori verbal in fata judecătoriei; petitiile verbale se trec intr'un proces verbal. Petitia in scris făcută fără intervenția unui advocat, trebuie subscrisă in faţa alor doui martori cun-statându-se în petiţie că petentul a subscris ori a recunoscut subscrierea de a sa inaintea martorilor; dacă petentul nu știe scrie, aplică semnul subscrierii pe petiţie și numele i-1 subscrie unul dintre martori. Numărul exemplarelor din petiţie atârnă dela numărul acelóra cari trebuie avizaţi; un exemplar rămâne la judecătorie; pentru petent se alătură un rubru. ${ }^{1}$

Petiția va cuprinde: numele, poziṭia socială óri ocupațiunea și locuința emitentului. Documentul se alătură in copie; dacă nu se poate, se trece în petiţie esenţa cuprinsului lui în resumat; dar in orice caz trebuie să se comunice din cuprinsul lui tot ce e de trebuință ca să se recunoască neíndoielnic documentul. In fine petentul va arătà, că a fost in posesiunea documentului ori că poate pe temeiul lui să pretindă vre-un drept, precum și faptul că documentul s'a perdut ori nimicit. Dsvadă pentru aceste nu e necesară, dar petentul poate fi îndatorat să facă probabile afirmările sale.

Dacă judecătoria incuviinţează petitia, liberează un aviz în care comunică cuprinsul documentului, precum și toate datele trebuincioase ca documentul să fie recunoscut, și somează pe acela la care s'ar aflà documentul, ca in timp de un an socotit dela ziua ce urmează celei de a treia publicări in foaia oficială, să arate dócumentul judecătoriei, altcum după trecerea acestui termin judecătória va anulà documentul.

Petentul e dator să înainteze la judecătorie deodatǎ cu petiţia, atâtea exemplare din avizul acesta câte sunt necesare ca să fie avizat petentul, emitentul și în genere cei interesaţi, plus două exemplare pentru judecătorie. Indatorirea aceasta însă nu are sancţiune. Dacă lipsesc, le suplinește judecătoria.

Avizul ori somarea se afișează la judecătorie. Petentul e dator să-l insereze de trei ori în foaia oficială, iar dacă pretinde judecătoria și in repetite rânduri, ori in alte ziare, eventual in ziare din străinătate.

La cererea petentului, care se poate cuprinde și în petiția de anulare, judecătoria ordónă debitorului ca, până la altă dispoziție a sa, să nu îndeplinească obligamentul cuprins in document; eventual îi atrage atentiunea că se poate degajà de obligamentul său prin depunere in depozit judecătoresc.

Celce deține documentul, e dator - dacă vrea să oprească anularea lui - să-l prezinte și să-l arăte la judecătorie. Dacă o face, judecătoria sistează procedura, precum și opreliștea de indeplinire a indatorirei. Petentul are voie să-și pretindă drepturile sale la document, când află cu cale. Dacă in terminul de un an nimenea nu prezintă documentul, petentul va adresà judecătoriei o nouă petiție, alăturând și exemplarele

[^0]din foaia óficială, eventual din celelalte ziare in care s'a făcut publicarea, și va cere anularea. Judecătoria declară documentul prin o hotărîre a sa de anulat și comunică hotărîrea aceasta celor interesaţi. Hotărîrea de anulare se afișează la judecătorie.
(Sibiiu).
Dr. L. Borcia.

## Pentru propriełarii de stupi.

Intre cei mobilizați de luni de zile sunt, fără îndoială, și mulṭi proprietari de stupi. Prin lipsirea de acasă a acestora, stupii au rămas, și ei, părăsiţi, ca şi întreaga lor economie.

În stupărit, și îndeosebi în stupăritul rațional, femeile fiind aproape cu totul neorientate, stupii sunt expuși, prin lipsirea stuparilor, la mari primejdii. Nefiind cine să îngrijească de ei, mulţi stupi pot perì, având ca urmare perderi însemnate de capital și, in tot cazul, împuținarea recoltei de miere și ceară.

Unde se află în comună alţi oameni pricepători și binevoitori în ramul stupăritului, se poate ajutà cauzei, reclamându-se sfatul și ajutorul lor. Dar unde nu se află de aceştia, treaba merge mai greu.

Pentru preîntimpinarea pagubelor în stupărit Reuniunea agricolă săsească ardeleană a făcut cispozitiii, ca să se saneze, întrucât va fi possibil, aceste pagube.

Anume a îndrumat reuniunile de agricultură din sate să facă conscripţia stuparilor mobilizați, ai căror stupi au rămas în grija sorţii, arătând numele acelora, comuna sii numărul casei.

Reuniunea va intervenì apoi la d-nul ministru, ca să trimită un conferențiar de stupărit al statului, care să deie celor avizați la acest ajutor toate îndrumările practice pentru salvarea acestui ram economic.

Ar fi de mare interes ca și la noi să se iee mǎsurile de lipsă pentru reclamarea unui îndrumător, în această privinţă, din partea statului.

## AGRICULTURA.

## Situatiunea agricolă.

In Ungaria. Ministrul nostru de agricultură a publicat la 15 Maiu a. c., pe baza rapoartelor intrate dela referentii agricoli si dela inspectoratele agricole, următorul raport oficial despre situația sămănăturilor și a agriculturii in tară la 13 l. c.:

La sfârșitul lui Aprilie și in zilele prime ale lunei Maiu timpul a fost in intreaga tara uscat si senin, pe când temperatura arătà considerabile balansằri. Pe când ziua adesea se ridicà până la 25 grade Celsiu, noaptea
se coborà, indeosebi dimineata, in multe locuri, aproape pànă la punctul înghetării. La 3 și 4 Maiu timpul a fost schimbarcios, in cea mai mare parte a tării, nouros, în unele locuri ploi cu furtune, rămânând temperatura și peste zi scăzută. Mai târziu find timp mai rece precipitaţiunile au incetat, și intre 8 și 10 iarăș a plouat. Aceste însă nu au fost ploi generale și elé au trecut numai unde și unde peste 10 milimetri. După aceea timpul a devenit iarăș mai uscat și aerul s'a răcit astfel peste noapte, că între 10 și 13 Maiu s'au semnalat și îngheturi mai slabe. Astfel de îngheturi s'au semnalat in singuratice locuri din 20 de comitate, între cari și 5 comitate ardelene (Făgăraș, Murăṣ-Turda, Târnava-mică, Târnava-mare și T.-Arieș). Aceste ingheturi, au fost în cea mai mare parte așa de slabe, că nu au pricinuit nici o pagubă spicoaselor, ci numai plantelur mai simtitoare, inntre cari se numără viṭa de vie și pomii, fără ca și acestora să le fi pricinuit stricǎciuni mai mari.

Câtăţimea precipitatiunilor in ultimele 2 săptămâni a rămas sub 10 milimetri in partea cea mai mare a tării. In multe locuri ea nu a ajuns nici la 5 mili metri, si au fost regiuni - anume in stânga Dunării - unde peste tot nu a plouat. Cele mai multe precipitatiuni ( 10 resp. peste 20 milimetri) au fost in părtile sudice ale regiunii dincoace de Dunăre, in jumătatea sudică a regiunei dintre Dunăre și Tisa, în unghiul dintre Tisa și Murăș (Banat), și in comitatele sudostice din regiunea dincolo de Peatra Craiului (Ardeal).

Cele 14 zile, ce au trecut, dela publicarea ultimului raport oficial asupra situatiei sămănăturilor, se caracterizează prin urmare in general prin lipsă de ploi și timp rece. Cu toatecă intre imprejurări normale sunt de dorit in luna Maiu pentru desvoltarea sămănăturilor ploi calde cât mai adeseori, totuṣ timpul din cele două săptămâni din urmă nu poate fi considerat ca fiind nefavorabil pentru situatia agricolă, pentrucă în urma precipitațiunilor bogate de mai înainte pământul posede umiditatea necesară pentru desvoltarea sămănăturilor bine situate, și timpul uscat a fost fóarte potrivit pentru indeplinirea lucrărilor agricole intârziate din canza prea multor precipitatiuni din iarnà și din primele luni de primăvară.

Fapt este totuș, că acum pentru desvoltarea mai departe a sămănăturilor de toamnă, cum și pentru întărirea sămănăturilor de primăvară și altora, și indeosebi pentruca să răsară sămănăturile târzii ar fi necesară o ploae bună, caldă in toată tara, pentrucă pătura superioară a pământului in unele locuri este foarte scorţoasă, aṣa că deoparte impedecă nutrirea cuvenită a plantelor, de altă parte insă și grabnica răsărire a semintelor aflătoare incă în pământ.

Situația agricolă generală deci nu s'a innrăutătit în prima jumătate a lunei Maiu, deși nici nu s'a îmbunătătit, precum erà de așteptat în urma prospectelor foarte favorabile înainte cu 2 săptămâni, dacă s'ar fi pornit timp maj priincios. Partea cea mai mare a sămănăturilor de toamnă stă şi acum excelent și supoartă foarte bine lipsa de ploae. Sămănăturile de primăvară mai slabe incep insă partial a ingălbini, mai ales in pământurile mai rău cultivate ale micilor proprietari. Totus prospectele excelente ale recoltelor: cari se arătau cu 2 săptămâni mai inainte, nu numai se vór mentineà, ci chiar se vor ridicà în cazul, când ploaea asteptată va urmà în scurt timp.

Mărimea teritorului cultivat cu spicoase nu se poate incă stabill. Totuș, pe baza rapoartelor intrate, se poate conchide, că atát teritorul cultivat cu sămănături de toamnă, cât și cel cu sămănături de primă-
vară ajunge la extensiunea, ce se óbișnuiește a se cultivà în anii normali...

Grânele de toamnă supoartă în genere bine seceta, totuṣ ar aveà trebuintă acum pentru desvoltarea lor mai departe de ploi abondente, calde. Ici-colea se aud plângeri, că sămănàturile, din cauza lipsei de ploaie și a timpului rece, incep a ingălbinì și a da îndărăt, totuș, conform rapoartelor sosite din partea cea mai mare a tării, ele promit ssi de prezent prospecte de recolte destul de bune, in părțile sudice și vestice ale țării chiar excelente. Aceste próspecte se vor realizà însă numai dacă in scurt timp va urmà o ploae bună și dacă vor rămâneà scutite de plage elementare. Desvoltarea lor, unde și unde, pe locurile colinoase, a inceput să stagneze. In genere insă sunt totuș normale; au dat in paiu și in unele locuri au inceput să inspice. Sămănăturile, în multe locuri, sunt și acum pline de buruieni, pentrucă plivirea lor s'a putut face cu ingrijirea cuvenită mai mult numai pe proprietăţile mari. Unde și unde cauzează stricăciuni și unele insecte și se ivește și rugina. Timpul uscat nu a favorizat răspândirea celei din urmă, așa că in acest an se aud puţine plângeri asupra ruginei.

Săcările de toamnă au dat in paiu in cele mai multe locuri, tutuș nu infloresc, rămânánd puțin îndărăt in desvoltare din cauza timpului uscat și rece și in multe locuri, rari. Cu toate aceste spicele lor sunt in partea cea mai mare destul de frumoase.

La săcorri se observă mai multe stricăciuni făcute de șóareci, decât la grâne. In unele locuri se constată și stricăciuni pricinuite de insecte. Paiul este in locurile colinoase destul de inalt, in regiunile mai așezate în genere mai scurt. Sì săcările reclamă pretutindeni ploae, și anume sau inainte de apropiata înflorire sau îndată după aceasta. Pentrucă, dacá tocmai în timpul inflorirei ar da peste ele ploi mai mari, multe spice ar rămáneà în parte seci.

Grânele şi săcările de primăvară au încolțit in genere frumos și sunt destul de dese, numai din lipsa de ploae incep in unele lucuri a ingalbinl. Pentru infrățirea și desvoltarea mai departe a lor ar fi de dorit cât mai' in grabă ploi abondente, calde. In locurile unde sămănăturile de toamnă, sau cele răsărite prea rar, au trebuit înlocuite cu altele, acestea au răsărit frumos, numai cât in urma secetei desvoltarea lor intârzie.

Oarzele ssi ovesele sunt in genere destul de bune, numai și aceste reclamă ploae. Oarzele de toamnă incep să inspice, cele timpurii, in unele regiuni ale tării, au inspicat. Oarzele de primăvară au incolţit frumos, numai cât in unele locuri sunt galbine și pline de buruiene. Ovesele parte au rảsărit, parte acuma răsar. In unele locuri s'au sămănat numai in zilele din urmă. Atàt oarzele cât și ovesele sunt pline de buruiene și amàndouă reclamă plói calde.

Porumbul. Sămănatul porumbului, partea cea mai mare, se face acum, pentrucă, in urma secetei, pămàntul se lucră foarte cu greu. Sămănăturile timpuriji, in lơcurile bine lucrate, au răsărit frumos, din contră sămănăturile din lócurile arate în primăvară răsar cu greu. Sămănăturile răsărite, in unele locuri, au fost atinse de brumă și par galbine. Asupra stricăciunilor cauzate de insecte se aud până acum puţine plângeri. Ploi bune, calde, ar fi de dorit.

Cartofii. Punerea acestora in genere s'a sfârșit, si numai in putine locuri se continuă cu punerea lór. Răsărirea lor este satisfăcătóare, indeosebi, î locurile nisipoase ; în pământ mai condensat însă a întârziat din
cauza secetei. Bruma a făcut oarecari stricăciuni numai plantaţiunilor mai timpurii. In regiunile sudice si de mijloc ale tării săpatal cartofilor timpurii s'a început.

Napii de zăhar, sămănaţi de timpuriu, au răsărit frumos și proporţionat; cei sămănaţi târziu, parte din cauza lucrării nesatisfăcătoare a pământului, parte din cauza uscăciunii, au răsărit defectuos. Bruma nu le-a pricinuit stricăciuni, din contră insectele le-au cauzat stricăciuni considerabile. Prima prăṣire și alte lucrări, la plantatiunile timpurii, este tócmai acum in curgere.

Napii de nutreṭ. Sămănatul acestora se face numai acum in unele regiuni ale tării; partea cea mai mare a lucrărilór de sămănat s'a sfârṣit. Sămănăturile timpurii au răsărit destul de bine, cele mai târzii însă, din cauza secetei au răsărit defectuos.

Rapiţa se află în plină înflorire, iar partial a înflorit. Desvoltarea ei este în genere satisfăcătoare și numai rar se găsesc sămănături de rapită mai slabé. Gerul nu i-a pricinuit stricăciuni vrednice de remarcat. Şi insectele au făcut numai puţine pagube.

Plantele de grădinã. Desvoltarea acestora a fost încâtva împedecată prin secetă. Sămănatul lor se mai face și acum in unele locuri. Sunt foarte frumoase: mazărea timpurie, spinatul și salata, din cari in unele regiuni s'au scos și la piatắ. Bruma a pricinuit stricăciuni mai simtitoare numai în regiunile nordice și in părţile ardelene.

Fasolea și alte păstăioase se mai pun și acum. Mazărea a răsărit frumos și deopotrivă; ea se sapă în unele locuri. Sămănăturilor timpurii le a pricinuit gerul stricăciuni considerabile, așa că in unele locuri este necesar să se pună de a douaoară.

Plantaţiunile de varză din straturile calde sunt pretutindeni frumoase și viguroase. Răsăditul lor s'a inceput in multe locuri ; in comitatele nordice si in Ardeal nu s'a putut, în multe locuri, începe răsădirea din cauza lipsei de ploae. Răsadurile timpurìi se desvoaltă destul de frumos și indestulitor, unde nu au dus lipsă de ploi. Ar fi tótuș trebuint̆ă pretutindeni de ploi abondente, calde. Stricăciuni făcute de insecte până acum nu se observă.

Hemeiul se desvoaltă frumos intre Dunăre și Tisa. Lugerii sunt în unele locuri de câte $149-150 \mathrm{~cm}$. de inalți. In dreapta Dunării desvoltarea este satisfăcătoare, cu toatecă purecii pricinuesc oarecari stricăciuni lugerilor tineri. Desvoltarea este frumoasă și in regiunea banatică; iar în părtile ardelene, in unelé locuri, lugerii tineri au degerat și desvoltarea s'a intârziat. Legatul sii ocularea s'au făcut, de asemenea și prăṣitul de întâiaoară.

Meiul și hrișca in parte mare se samănă acum; în unele locuri încep să răsară.

Cânepa și inul s'au sămănat aproape pretutindeni și in unele locuri încep să răsară. Sămănăturile sunt în genere dese, numai unde au fost puţine ploi ele sunt rari. Bruma le-a stricat numai in putine locuri. Şi lor le-ar prinde bine ploi calde din abondenţa.

Plantațiunile de tutun din paturile pentru răsaduri sunt frumoase, puternice și sănătoase. Răsădirea s'a inceput in multe locuri.

Plantele de nutreţ. Dintre aceste desvoltarea trifoiului este multumituare; numai in regiunile din dreapta sii stânga Dunării șoarecii i-a pricinuit mari stricăciuni. Cositul s'a inceput in unele locuri. O ploae bună, caldă ar produce o mare imbunǎtăţire.

Lucerna promite o recoltă mijlocie. Cosirea de intâiaoară s'a început pretutindeni.

Măzărichia se desvoaltă in genere bine. Persistând insă timpul secetos, are să-i împedece desvoltarea. Sămănăturile timpurii sunt satisfăcătoare, cele târzii sunt mai puțin bune și pline de buruiene. Purecii i au cauzat stricăciuni unde și unde. O pluae caldă, bună i-ar fi și ei de mare trebuintă.

Meiul se seamănă acum.
Livezile sunt in stare satisfăcătoare, in locurile așezate de pe cari apa s'a sbicit; in regiunile ridicate, iarba livezilur a fost impedecată în creștere de secetă. In genere se poate contà la o recoltă mijlocie de fân. Un timp călduros și ploi bogate pot încă să îmbunătăţească mult aceste prospecte.

Păşunile. Situația lor arată a fi satisfăcătóare, cu toatecà seceta si timpul rece au împedecat creșterea lerbei. Vitele, scoase aproape pretutindeni la pășune, găsesc hrană destulă și bună. Pentru îmbunătățirea pășunilor este de trebuinţă timp cald și ploae.

Poamele. Bruma ce a dat in timpul din urmă nu a pricinuit o schimbare mai insemnată a prospectelor recoltei pomilor. Stricaciunı mai mari sunt in comitatele nordice si sudostice, și chiar si aici numai la perseci, manduli, cireși și vișini. Nucii și alunii mai nu au suferit de brumă; maj putine stricăciuni au suferit prunii, merii și perii, precum și celelalte soiuri de pómi. Pruspectele recoltei poamelor in genere sunt bune.
s. -

## REVISTA FINANCIARA.

## Situațiunea.

Sibiiu, 20 Maiu 1915.
Dela ultimul nostru raport săptămânal incoace nu s'a petrecut î piaţa internatiónală de bani, nici un eveniment mai de insemnătate. Atâta doara se poate inregistrà, că în vederea situației politice internaţionale tot mai grave, prövocate de ultimele evenimente politice din Italia, cercurile financiare in general au observat o atitudine rezervată. Cu toate acestea in Berlin discontul privat s'a menţinut la $4 \%$, iar in London a cotat $27 / 8 \%$.

Pietele interne de bani, din Viena si Budapesta au fost absorbite în ultimele zile de nouele imprumuturi de răsboiu, asupra cărora subscriptiunea și plățile - precum se anunță - decurg normal și in mod satisfăcător. Discontul privat a cotat in ultimele zile pentru cambii de prima bonitate $2 \frac{1}{2} \%$ in Viena și $31 / 4 \%$ in Budapesta.

## SOC. FINANCIARE ȘI COMERCIALE.

"Lumina" institut de credit și de economii, societ. pe acţii în Sibiiu. Vineri, în 1/14 Maiu, şi-a ţinut institutul acesta adunarea generală. Au participat 28 de acţionari, cu 1019 acții, reprezentând 167 voturi. A fost luat la cunoştință raportul direcțiunii, s'a acceptat bilanţul prezentat şi direcţiunii şi comitetului de supraveghiare s'a votat desărcinarea obicinuită. Membri în direcţiune au fost aleşi: Lazar Triteanu, asesor consistorial, Dr. Ioan Fruma, advocat şi Dr. Bucur Băra, advocat, delegat la filiala din Murăş-

Oşorheiu. Dividenda a fost stabilită în $4 \%$, deci în 8 coroane de acție. Se plăteşte imediat după adunarea generală.
"Țibleșana" institut de credit și economìi societate pe acţii în Reteag, și-a ținut adunarea generală in 30 Martie 1915 sub presidiul d-lui Teodor Cotuțiu fiind prezenți 15 acționari, cari au reprezentat 415 voturi.

Toate propunerile direcțiunii s'au primit unanim, în înțelesul cărora din profitul curat de $K$ 6,213.05 s'a dat $4 \%$ dividendă

4,000-
Fondului de rezervă restul de . . ", 2,213.05

## CRONICA.

Circulația banenotelor în Franța. Conform rapórtului prezentat de ministrul de finante Ribot, la decretul prin care Banca Frantei este autorizată a urcà emisiunea de bancnote dela 12 la 15 milioane franci, rezultă că ín Franta circulatia bancnotelor a atins, la finele lui Aprilie a. c. suma de $11,584.352,985$ franci.

Taxe vamale în România. Valoarea aurului încassat din taxa de port la administraţiile financiare și sucursalele Băncei Naționale a României se ridică pe luna Martie, după datele sosite dela vămi, la suma de Lei $2.145,492 \cdot 85$.

La casieria generală a Statului, valoarea aurului depus dela aplicarea legei până la incluziv 14 Aprilie se ridică la peste $3.250,000$ lei.

## Dividenda băncilor noastre pe anul 1914.

| Banca | \% | Suma |  | Scadenta |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| *Agricola>, Lugoss | 7 | $14^{*}$ - |  | imediat. |
| *Agricolas, Sebes | 5 | 5 |  | 18 Martie 1915 |
| *Ajutoruls -.. - | 6 | $6 \cdot$ |  | 17 Maiu |
| *Albina> | 6 | 12.- |  | 15 Maiu |
| Ardeleanas | 8 | 8 |  | 9 Aprilie 1915 |
| Arieşana> | 5 | $5 \cdot$ |  | 17 Aprilie " |
| *Armonia | 6 | 6.- |  | 20 Martie |
| *Auraria>, Abrud | 12 | 24 - |  | Imediat. |
| *Avrigeana* | 8 | 8. |  |  |
| -Banca Carpaților», București | $61 / 2$ | 32.50 |  |  |
| - Banca Poporală», Arpaş -- | 5 | 5- |  | Aprilie 1915 |
| * Banca Poporală>, Dej | 4 | 4- |  |  |
| *Bihoreana* | 5 | 10- |  | 25 Martie 1915 |
| - Bistrițiana | 6 | 12- |  | 1 Iulie |
| - Bocşana | 5 | 5. |  |  |
| - Brădetul | 12 | 6 - |  | 22 Aprilie " |
| *Câmpiana>, Mociu | 7 | $7 \cdot$ |  | 28 Aprilie " |
| Casele privileg. de împrum. pe amanets, București | $71 / 2$ | $37 \cdot 50$ |  |  |
| "Cassa de păstrare>, Sasca-mont. | 6 | 6 - |  |  |
| "Cassa de păstrare>, Mercurea - | 6 | 6*- |  | 16 Maiu |
| *Cassa de păstrare>, Saxliște - | 8 | 16 - |  | Aprilie |
| Concordia», Uzdin -- | 7 | 7- |  | la prezentare |


| Banca | \% | Suma |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| «Codru», Lupșa .-- .-- | 6 | $2 \cdot 40$ | 8 Aprilie | 1915 |
| «Cordiana» -- | 9 | $9 \cdot$ | 12 Aprilie | " |
| «Corvineana* | 7 | 7- |  |  |
| «Crişana» --- | 5 | : 5 - | 28 Martie | " |
| *Cugiereana» | 6 | $6 \cdot$ | 15 Maiu | " |
| «Dacia* | 5 | 5.- | 1 Maiu | " |
| «Decebal» | 5 | 5. | 24 Martie | " |
| «Detunata» --. .-- .-. -.- .-. .-. .-. 10 | 10 | 5.- | 1 Martie | " |
| «Doina» - | 6 | 6.- |  |  |
| «Drăganul» | $21 / 2$ | $2 \cdot 50$ | 25 Aprilie | " |
| «Economul» | 5 | 5.- | 10 Aprilie | " |
| «Făgețana» | 4 | 8.- | 20 Maiu | " |
| «Frăția | 5 | 5. | 25 Martie | " |
| «Furnica» -- | 6 | 24 - | 7 Aprilie | " |
| «Geogeana» | 5 | 5- | 16 Maiu | " |
| «Grănițerul», Dobra | 5 | 5.- | 1 Maiu | " |
| «Hațiegana» -- | 4 | 4.- | 23 Martie | " |
| «Izvorul», Ighiu. | 5 | 5. | 18 Febr. | " |
| «Isvorul», Sebesul-de-jos. | 8 | 8- | Imediat. |  |
| «Iulia»--. .-. .-. .-. .-. .-. .- 10 | 10 | $10^{-}$ | 1 Iulie | " |
| «Lăpușana* | 10 | $10^{-}$ | 1 Iulie | " |
| *Lipovana» | 4 | 8.- | 22 Aprilie | " |
| «Luceafărul» | 5 | 5. | 24 Aprilie | " |
| «Lumina» | 4 | 8.- | 15 Maiu | " |
| *Maramurășana* | 5 | 5. | 17 Martie |  |
| «Mercur», Năsăud | 6 | 12- | 1 Iunie | 1915 |
| «Murășana» | 6 | 6.- | 1 Iuliu | " |
| «Murăşanul* | 5 | $10^{-}$ | 14 Maiu | " |
| «Nădlăcana* | 6 | 6.- |  |  |
| «Olteana*--- | 7 | 7- | 18 Maiu | " |
| *Orientul» | 5 | 5.- | 15 Iunie | " |
| «Patria» | 10 | $20^{-}$ | 15 Martie | " |
| «Piatra*, Teiuș | 6 | 6 - |  | " |
| «Plugariul», Săcădate | 7 | 7- | 8 Aprilie | " |
| *Poporul», Lugoss | 5 | 5. | 1 Maiu | " |
| «Poporul», Sălíşte | 5 | 5. | 16 Maiu | " |
| *Porumbăceana* | 8 | 8 - | 21 Martie | " |
| «Progresul» .-- | 5 | 5- | 28 Aprilie | " |
| «Sebeşana", Caransebeş | 5 | $10^{-}$ | 25 Aprilie |  |
| «Sebeşana*, Szászsebes | 5 | 5. | 27 Maiu | " |
| «Sentinela» .-. | 6 | 6. | 1 Martie |  |
| «Sercăiana» | 10 | 10 - | 10 Martie | 1915 |
| «Silvania» | 4 | 4.- | 1 Iunie | " |
| «Someșana* | 6 | 12.- | 8 Aprilie | " |
| «Speranța», Hosman | 5 | $2 \cdot 50$ | 28 " |  |
| «Steaua» -- | 7 | 7. | 1 Maiu |  |
| «Târnăveana* | 5 | 5.- | 25 Martie | " |
| «Timișiana* -- |  | /, 15. |  |  |
| «Turnu-Roşu* ... ... ....... |  | 6 - | imediat |  |
| «Victoria» ... -.. ... .-. .-. .. .- . | 10 | 20- | Imediat. |  |
| *Viitorul» | 5 | 5. | 21 Maiu | " |
| «Voileana* | 5 | 5.- | 1 Maiu | 1915 |
| «Vlădeasa* | 3 | 3.- | 15 Maiu | , |
| «Vulturul», Sânmărtin |  | 6. | 1 Maiu |  |
| «Zărăndeana* .-. .- |  | 8. | 1 Martie | " |
| \&Zlăgneana> .-. ... ... ... ... ... .- |  | $2 \cdot 50$ | imediat |  |

## SUMAR.

Anularea documentelor în procedura nouă civilă. Pentru proprietarii de stupi. - Agricultura: Situațiunea agricolă. - Revista financiară: Situațiunea. - Societăfi financiare şi comerciale: «Lumina*, <Țibleşana*. - Cronicä: Circulația banenotelor în Franţa, Taxe vamale in România. - Dividenda băncilor noastre pe 1914.

## .CÂMPIANA", reuniune de păstrare și credit ca însoțire în Ceanul-mare.

## CONVOCARE.

In înțelesul statutelor, membrii reuniunei de păstrare "CÂMPEANA" în Ceanul-mare se învită la

## a III-a adunare generală ordinară,

ce se va țineà la 6 Iunie $a$. c., în școala rom. gr. cat. din Ceanul-mare cu:
Oxdinea de zi:

1. Bilanţul pe 1914 și raportul direç̧iunii.
2. Raportul comitetului de reviziune despre mersul afacerilor reuniunii.
3. Eventuale propuneri.

Ceanul-mare, la 18 Maiu 1915. Directiunea.


Ceanul-mare (Mezőcsán), 31 Dec. 1914.
DIRECTTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:
I. Socol m. p., prez. Mih. Urdă m. p. I. Bumb m. p., cassar. M. Cuc m. p. T. Leoş m. p. N. Mocan m. p. I. Rus m. p. Revăzut şi aflat în ordine. - Megvizsgáltatott és rendben találtatott.
Ceanul-mare (Mezőcsán), 16 Maiu 1915.
COMITETUL DE REVIZIUNE: - A FELÜGYELÖBIZOTTSÁG:
Alex. Berindean m. p.
Dumitru Cuc m. p.
Aron Mocan m. p.

## ,.MARAMURĂȘANA"

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

## CONCUIRS.

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

Salarul anual 2400 cor., bani de cuartir 600 cor. și tantiemă statutară eventual adaus de plată.

Dela concurenṭi să cere absolvarea școalei comerciale, atestat de maturitate, praxă - se poată lucrà independent și cunoaşterea limbilor română, maghiară şi germână.

Petițiunile de concurs sunt a se înaintà până în 15 Iunie a. c. la adresa direcțiunii institutului în Máramarossziget.

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

Máramarossziget la 5 Maiu 1915.


## "BISTRIȚIANA"

institut de credit și economii, soc. acționară în Bistriṭa

## CONCURS.

La banca «Bistriţiana» din Bistriţa eventıal la filialele sale din Teaca ori Rodna-veche este de ocupat un post de practicant eu salar anual de 1200 cor.

Dela concurentii se cere: atestat de maturitate despre absolvarea claselor comerciale, despre praxa de până aci și să poseadă pe lângă limba romannă și cunoștinţa limbei maghiare și germane.

Petitiunile sunt a se înaintà pánă la 1 Iunie 1915. După un an de serviciu corespunsător asteptărilor se va definitivà.

DIRECTIUNEA.
,,Reuniunea de păstrare și credit, ca însoțire" în Micuș. | "Takarék és hitelegylet mint szövetkezet", Mikus.

## CONVOCARE.

Membrii «Reuniunei de păstrare și credit ca îusoțire din Micuş» se învită la

## a III-a adunare generală ordinară,

care se va țineà la 30 Maiu 1915 la 2 ore după amiazi in edificiul școalei gr.-cat. din Micuş cu următorul

## PROGRAM:

1. Constituirea adunării.
2. Raportul direcțiunii și al comitetuluì² de supraveghiare despre anul de gestiune expirat.
3. Alegerea directiunii pe un nou period de 3 ani.
4. Hotărîrea asupra profitului curat şi darea absolutorului pentru direcțiune şi comitetul de supraveghiare.
5. Eventuale propuneri.

Micuș, la 9 Maiu 1915.

## Directiunea.

## MEGHIVÓ:

A mikesi «Takarék és hitelegylet mint szövetkezets tagjai meghivatnak

## a III-ik rendes közgyülésre,

mely Mikesen 1915 május 30-ản d. u. 2 órakor a görög-kath iskolai épületben fog megtartani

## NAPIREND:

1. A közgyülés megalakulása.
2. Az igazgatóság és felügyelóbizottság 1914 évi jelentése.
3. Az igazgatóság megválasztása uj 3 évi idó tartamra.
4. Határozat a tiszta nyereség felett, és az igazgatóság és felügyelóbizottságnak a felmentvény megadása.
5. Esetleges inditványok.

Mikes, 1915 május hó 9-én.

## Az igazgatóság.

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

| Cassa în numărar - Pénztári készlet |  | $\begin{aligned} & \mathrm{K} \quad \underset{639 \cdot 60}{\mathrm{f}} \end{aligned}$ | Cuote fundamenitale -- Üzlet részek | $\begin{aligned} & \text { K f } \\ & 2,050 \cdot- \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Imprumuturi - Kölcsönök --. .-. |  | 20,744 - | Fond de rezervă - Tartalék alap ........ | $65 \cdot 73$ |
| Mobiliar - Felsżerelés | $200 \cdot$ |  | Fond special de rezervă - Külön tartalék alap | 14.35 |
| Abscriere - Leirás .-. .-... .-. .-... | $20^{\circ}-$ | 180- | Depuneri - Betétek --- - | 397.91 |
| Spese de fondare - Alapitási költség | $100^{\circ}-$ |  | Reescont - Visszleszámitolás | 10,533•50 |
| Abscriere - Leirás ..- ... .-. .-. .-. | 10. | $90^{-}-$ | Cont-curent - Folyószámla --. -- | 8,099•41 |
|  |  |  | Interese după cuote - Üzletrészek kamata | $121 \cdot 42$ |
|  |  |  | Interese anticipate - Előlegezett kamatok... | $254 \cdot 54$ |
|  |  |  | Profit - Nyereség -.- .-. .-. | $116 \cdot 74$ |
|  |  | 21,653•60 |  | 21,653•60 |



Micuş, la 31 Decemvrie 1914. - Mikes, 1914. december hó 31-én.
DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:

Demetriu Catinas m. p., preşedinte - elnök.
Călugăr Gligor m. p.
Călugăr Ilie m. p.
Surd Ilie m. p.
Rus Jonus m. p.
Revăzut şi aflat în ordine. - Megvizsgáltatott és rendben találtatott.
Micuş, la 9 Maiu 1915. - Mikes, 1915. május 9-én.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELÖBIZOTTSÁG:
Drăgan Juonaş m. p.
Crişan Miron m. p.
Cota Niculae m. p.

# „M U S C E L U L", 

bancă poporală ca însoțire în Tohanul-vechiu. népbank mint szövetkezet Ótohánban.

## CONVOCARE.

In ințelesul $\S$-ului 21 din statute membrii băncii poporale ca însoțire din Tohanul-vechiu se învitã la

## a II-a adunare generală ordinară,

ce se va țineà in 30 Maiux a. c. la 2 ore $d$. $a$. în sala cea mare a «Hotelului comunal» din loc.

## Ordinea de zi:

1. Alegerea a 2 membrii verificători.
2. Raportul directiunii despre gestiunea din anul trecut.
3. Aprobarea bilantului pe 1914 şi darea absolutorului directiunii şi comitetului de supraveghiare.
4. Alegerea membrilor comitetului de supraveghiare pe un period de 3 ani conform §-ului 14 din statute.
5. Deciziune asupra împărtirii venitului curat.
6. Eventuale propuneri.

Tohanul-vechiu, la 18 Maiu 1915.

## Direcțiunea.

## MEGHIVÓ

Az alapszabályok 21 §-a értelmében az ótoháni «MUSCELUL» népbank mint szövetkezetnek

## a II-ik rendes közgyülésre,

tagjai az 1915 évi május hó 30 -án d. u. 2 órakor helybeli községi szálloda nagy termében megtartandó ezennel meghivatnak.

## Tárgysorozat:

1. Két hitelesitó tag választása.
2. Az igazgatóságnak a lejárt ïzzletévi jelentése.
3. Az 1914 évi mérlegszámla helyben hagyása és az igazgatóság és felügyelőbizottságnak felmentvénye.
4. Az alapszabályok $14 \leqslant$-a értelmében a felügyelőbizottsági tagok 3 évre választása.
5. A tiszta nyereség felosztására vonatkozó javaslat.
6. Inditványok.

Ótohán, 1915 évi május hó 18 -án.

## Az igazgatóság.

Activa -- Vagyon. Contul bilanț cu 3I Dec. 1914. - Mérlegszámla 1914. dec. hó 31-én. Pasiva -- Teher.
Cassa în numǎrar — Pénztári készlet

Tohanul-vechiu, la 31 Decemvrie 1914. - Ótohán, 1914 évi december hó 31 -én.


Spiridon Târnovean m. p.
Spiridon Radu m. p.
S'a revăzut şi aflat în cons. cu cărtile duse în ordine. - Megvizsgáltatott s a rendben vezetett könyvekkel összhangzásban találtatott.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:

Crăciun Niculae m. p., preşedinte - elnök.
Spiridon Bălăscău m. p.
N. Popu m. p.

Niculae Ungur m. p.
"Insotirea de credit din Hurez".

## CONVOCARE.

Membrii <Insoțirei de credit din Hurez» se învită la .

## a IV-a adunare generală ordinară,

care se va țineà in 25 Maiu a. c. la 2 ore $p$. $m$. în edificiul şcoalei din Hurez.

## Program:

1. Deschiderea adunării şi designarea unui notar şi 2 verificători.
2. Raportul directiunii si al comitetului de supraveghiare despre anul de gestiune 1914.
3. Alegerea alor 2 membrii in directiune.
4. Alegerea alor 3 membrii în comitetul de supraveghiare.
5. Eventuale propuneri.

Hurez, la 10 Maiu 1915.
Dumitru Purice m. p., cassar.

Dănilă Sasum. p., președinte.
„Hurézi hitelszövetkezet".

## MEGHIVÓ

A «Hurézi hitelszövetkezet» tagjai meghivatnak

## a IV -ik rendkivüli közgyülésre,

mely Hurézon f. é. május $25-$ én d. u. 2 órakor az iskolai epületben fog megtartatni.

## Napirend:

1. A közgyülés megnyitása és egy jegyzó és 2 bizalmi férfi megjelölése.
2. Az igazgatóság és felïgyelöbizottság jelentése az 1914 részletévre.
3. Két igazgatósági tag választása.
4. Három felügyelóbizottsági tag választása.
5. Esetleges inditványok.

Hurézon, 1915 év május hó 10 -én.
Purice Demeter s. k., pénztárnok.

Sasu Dániel s. k., elnök.

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


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


Hurez, la 31 Decemvrie 1914.
DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:
Dănilă Sasu m. p.
Titu Cipu m. p.
Siofron Czecz m. p. George Drugociu m. p
George Sasu m. p.
Dumitru Purice m. p., cassar -- pénztárnok.
Conturile curente le-am revidat şi aflat în consonanţă cu registrele însotivii. - Jelen számlákat felülvizsgáltuk és a szövetkezet könyveivel összhangzásban találtuk.

## COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELÖBIZOTTSÁG:

Ioan Pop m. p.
Ioan Sam. Sasu m. p.
George Burlea m. p.
Niculae Brânzea m. p.

# „CHIORANA" institut de credit și economii, societate pe actiii în Somcuta-mare. 

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economii «CHIORANA», societate pe acții în Somcuta-mare, conform $\S$-lui 19 din statute, se învită la

## a XIV-a adunare generală ordinară,

care se va țineà în Somcuta-mare, la 17 Iunie st. n. 1915 la 10 ore înainte de amiazi, în localul institutului.

## OBIECTELE:

1. Alegerea alor 2 notari si alor 2 membrii pentru verificarea procesului verbal.
2. Raportul directiunii si al comitetului de reviziune și stabilirea bilantului.
3. Deciziune asupra distribuirii profitului curat.
4. Alegerea unui membru in directiune pe un period de un an.
5. Fixarea preţului marcelor de prezenṭ̆a pe anul 1915.
6. Stabilirea plăţilor membrilor din directiune, a comitetului de reviziune, precum și adausul de plată al funct. instit.
7. Eventuale propuneri, cari se vor inaintà conform dispozitiilor statutare.

Se atrage atentiunea d-lor actionari la următoarele dispozitiuni din statute:
§. 22. La adunarea generaîa au vot numai acei acționari, cari cu cel puțin un jumătate de an mai înainte sunt trecuți în registrul actionarilor și ca atari, cel puțin cu o zi înainte de adunarea generală, la dispozițiunea institutului, respective la locurile designate de direcțiune, au depus acțiunile lor, eventual și documentele de plenipotențã.

Acțile depuse la locurile designate se vor luà în considerare numai incât reversalul despre depunere, cel mult in ziua premergătoare adunării generale, s'a depus la institut.

In legătură cu aceste avem onoare a notificà, că pentru depunerea, respective primirea acțiilor și edarea documentelor despre depunere s'au designat in acest an, respective au fost rugate institutele: «Albina», «Bihoreana», «Selăgiana», «Mercur» din Năsăud și «Oraviciana».

Şomcuta-mare, la 12 Maiu st. n. 1915.
Activa - Vagyon. Contul Bilanț cu 31 Dec. 1914. - Mérleg-számla 1914. Dec. hó 3I-én. Pasiva - Teher.


Somcuta-mare, la 31 Decemvrie 1914. - Nagysomkut, 1914. december hó 31-én.
George Pop de Băseşti m. p., preşedinte.
George J. Radocea m. p., primcontabil.

> DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:
> Ioan Ilieşiu m. p. Teodor Blaga m. p.
> Ioan Butean m. p.
> Izidor B. Hangea m. p.
> Ioan Andreica m. p.

Conturile prezente le-am examinat si comparat cu registrele si documentele referitoare, si le-am aflat exacte. - Alolirott felügyelóbizottság ezen számlákat megvizsgálta és összehasonlitván a társaság könyveivel, helyesnek és megegvezönek talalta.

Somcuta-mare, la 12 Maiu 1915. - Nagysomkut 1915 május. hó 12.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:
Dr. Coriolan Pap m. p., preşedinte. Ioan Pop m. p. Dr. Ladislau Gyurkó m. p. Dr. Corneliu Papp m. p.


[^0]:    ${ }^{1}$ Legea nu prescrie direct numărul exemplarelor ; cele de sus rezultă din $\S \S$-ii 754,134 și 137.

