# REVISTA ECONOMICÄ. 

ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC.

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

Apare odată pe săptămână.


#### Abstract

Membri ai asociațiunii „SOLIDARITATEA" sunt: Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoss), Agricola (Sebeşul-săsesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Ariesana, Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bănătana, Banca Poporală (Caransebes), Banca Poporală (Dej), Banca Poporală, (Arpasul-inf.) Berzovia, Bihoreana, Bistritana, Bocsana, Brădetul, Buciumana, Cassa de oăstrare (Mercurea), Cassa de păstrare (reuniune) (Sãlişte), Câmpiana, Cârtişoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codru (Lupşa), comuna, Consordia (T.-Uzdin), Cordiana, Coroana (Bistrita), Corvineana, Creditul, Crisana, Cugiereana, Decebal, Detunata, Doina, Drăganul, Dunăreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgeftana, Frătia, Frătietatea, Furnica, Geogeana, Gloria, Grăniterul, Hategana, Insotire de credit (Vestem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credit (Gavoşdia), Isvorul (Sangeorgiu), Isvorul (Sebesul-int.), Iulia, Lăpusana, Ligediana, Lipovana, Luceatărul, Lumina, Mărgineana, Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Corniareva), Murăşiana, Murăşianul, Maramurăsana, Nădlăcana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, Piatra, Plugarul (Cacova), Plugarul (Săcădate), Poporul (Lugoş), Poporul (Sălişte), Porumbăceana, Progresul, Reuniunea de impr. si păstrare (Ilva-mare), Rûureana (Cap.-Mănăştur), Săcana, Sätmăreana, Sebeşana (Caransebeş), Soimul (Vaşcău), Sebeşana (Sebeşul săs.), Secăşana, Selăgeana, Sentinela, Sercăiana, Silvania, Speranła (Hosman), Steaua, Soimul (Uioara), Târnăveana, Tiblesana, Timisana, Unirea, Vatra, Victoria, Viitorul, Voileana, Vlădeasa, Vulturul (Sânmărtin), Vulturul, (Tăşnad), Zărăndeana, Zlăgneana.


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

Redactor responsabil:
CONSTANTINPOPP.

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

## Asigurarea pânii.

Dis poziţiile luate de guvern pentru secuestrarea recoltei anului curent, publicate în Nr . trecut al «Revistei economice», vin la timp, şi ele vor impiedecà multe mizerii, de care a suferit şi suferă încă o parte mare a poporaţiunii tării noastre.

În urma acestor dispoziții, griji și nevoi de felul celor intimpinate in anul trecut abià se vor mai ivì.

Se știe, că una din grijile cele mai mari ale anului economic, care se apropie de sfârşit, a fost chestiunea pânii de toate zilele.

Răsboiul venise pe neașteptate. Venise, ce e drept, tocmai in epoca recoltării şi desfacerii cerealelor. Dar lipsindu-ne experienţa, a urmat, timp indelungat, o invălmăşeală nemaipomenită, salturi mortale, dispoziţii mai mult sau mai puţin potrivite, şi, pe urma acestora, împrejurări prielnice pentru un număr mare de speculanţic și nevoi fără sfârşit pentru o foarte considerabilă parte a poporaţiunii tării.

Speculanții, întroduşi atât de bine în tainele meşteşugului lor, au fost singurii, cari au prevăzut din capul locului situaţia, ce se va creà și ei au şi profitat şi profită de această situație exceptională, foarte favorabilă intereselor lor.

Profitând de zăpăceala generală, ei au acaparat, dela inceput, cu preţuri minimale, cantităţi mari de cereale, pe cari le-au pus la adăpost, aşteptând conjucturile cele mai favorabile, cari au şi urmat.

Mai târziu ceva, in cursul toamnei trecute, situația a început a se agravà din zi în zi. Preţurile cerealelor creşteau treptat, devenind tot mai insuportabile pentru o seamă a poporațiunii. Aşa, că a trebuit să intervină organele polititiei din diferitele oraşe
ale tării, stabilind pretul maxim al difentelor cereale și altor articole de alimentaţie şi stăruind ca dispozițịile luate să se şi execute.

Încă in cursul toamnei trecute au inceput a se scoate tot mai puţine cereale pe piată. La aceasta va fi contribuit, fără îndoială, şi ịmprejurarea, că anul trecut a fost mai slab decât cel precedent cu vre-o $5.000,000$ măji metrice. De altă parte nădejdea de a vinde mai târziu cu preturi şi mai ridicate; dar sigur va fi fost influinţată această atitudine espectativă inndelungată și de nesiguranţa zilei de mâne.

A urmat apoi suspendarea taxelor vamale asupra importului de cereale, dispoziţie, care la inceput nu a fost de prea mare folos, pentrucă s'a adus tocmai când România - singura țară la al cărei prisos de cereale se puteà contà intre ìmprejurările grele de atunci - a fost oprit dejà exportul său de cereale; mai târziu insă s'a dovedit de foarte salutară, pentrucă, cu chiu cu vai, din România tot s'au adus în acest an mari cantităṭi de cereale, indeosebi porumb. Abìà la 4 luni dela începerea răsboiului s'au fixat preţurile maxime pentru intreagã ţara și s'au emis diferite ordonanțe cu privire la măcinatul cerealelor, mestecarea diferitelor soiuri de fäină etc., cari toate au contribuit la organizarea indispensabilă a consumului şi economisirii cerealelor, cari, erà temere, că nu se vor ajunge până la noua recoltă.

Nu vom înşirà toate dispozitịile, cari au mai urmat după cele dela începutul iernii trecute, căci ne-am extinde prea departe. Vom amintì numai, că măsura cea mai radicală, rechiziţionarea cerealelor, a urmat numai la începutul primăverii, adecă la 7 luni după începerea răsboiului, când la oraşe s'au luat măsurile cele mai întinse și severe pentru coacerea pânii de o singură calitate, de făină amestecată: de
grâu, săcară, orz și porumb în părți strict determinate în vederea celei mai extreme economisiri. Căci se știe, că ententa luase, aproape dela începutul răsboiului, măsurile cele mai întinse ca să ne răpună prin înfometare.

Acest plan însă nu a succes. Deoarece, descoperit fiind, atât în Germania, cât şi în monarhia noastră s'au luat cele mai întinse şi severe măsuri pentru a fi zădărnicit. Şi el și poate fi privit de zădărnicit în urma dispoziţiilor de tot felul, între cari cele mai de căpetenie le-am enumărat în şirele precedente.

Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns in pragul secerişului, fără să se fi semnalat undeva în țară foamete. Ce e drept, lipsuri au fost şi mai sunt încă destul de mari în multe părţi, dar, de foame, oameni n'au murit. Şi aceasta e capul lucrului.

Pentru anul economic, în care vom întrà încurând, prospectele sunt până acum favorabile.

Recolta cerealelor se anunță a fi mai pe sus de mijlocie atât în privinţa cantitativă cât şi în cea calitativă, adecă superioară celei a anului trecui, aşà că vor puteà fi satisfăcute toate necesitățile traiului poporațiunii şi armatei, fără a fi avizați la import.

De altă parte ministerul - în urma experienţelor din anul economic, acum pe sfârșite, - luând măsuri pentru secuestrarea recoltei anului curent prin ordonanţa sa Nr. 2072/915 de data 16 Iunie a. c., s'au înlăturat multe pericole şi mai ales foametea, ce s'ar fi putut provocà prin o scumpete dusă la extrem.

Prin secuestrarea grâului, săcării, grâului mestecat, orzului și ovăsului se are în vedere, înainte de toate, ca fiecare locuitor al țării să-şi poată aveà pânea cea de toate zilele, în anul ce vine, fără a o plăti prea scump și, pe cât se poate, să mai rămână rezerve şi pentru alt an, eventual, mai puțin favorabil decât acela, în al cărui prag ne aflăm.

Considerată din toate punctele de vedere ordonanţa de secuestrare a cerealelor, ea este în general, singura cale pentru asigurarea pânii în condiţii mai favorabile pentru toṭi în vremurile grele prin cari trecem.

Nemulţămiri vor fi, de sine înțeles, destule faţă de această ordonanță şi față de însaş aranjarea faptică, prevăzută în paragrafii din care se compune.

Nemulțămiți vor fi, în locul prim, oamenii de afaceri, speculanții de bucate, cărora li se închide drumul, în acest an excepţional, dela afaceri strălucite pentru ei și păgubitoare obştei.

Nu se vor simf̧i prea mulţămiţi nici însuşi producenţii, cărora li se îngrădeşte în paragrafi libertatea de a dispune după plac de agoniseala lor, şi, mai ales, că, după părerea lor li se lasă un cvant cam mic de cereale pentru trebuințele proprii.

De speculanți însă să nu ne doară capul. Ei vor găsì destule prilejuri pentru a eludà şi paragrafii acestei ordonanţe. In cazul cel mai rău, ei vor puteà, cu înlesnire, să obțină condiții favorabile în mașinăria
cea complicată a societății contemplate pentru procurarea productelor necesare aprovizionării publice sau pentru export, cum şi în acțiunea comitatelor, municipiilor orășenești, oraşelor cu magistrat, comunelor și diferitelor corporaţii și instituții, cooperative de consum, reuniuni agricole etc.

Producenții de altă parte, vor puteà să rețină pentru trebuințele proprii și din recolta de porumb şi alte producte, iar bucatele secuestrate li se vor plătì cu prețuri mulțumitoare; căci preţurile fixate dejà prin cea mai nouă ordonanţă ministerială pentru anul economic 1915/16 sunt destul de favorabile pentru producenți.

In fine massa cea mare a locuitorilor din orașe și din sate, care trăieşte din cumpărat, va puteà să-şi satisfacă, și ea, trebuinţele în condiții mai favorabile, nefiind expusă să cumpere pe prețuri insuportabile sau chiar să piară de foame.

In cele precedente am arătat, în liniamente generale, mai întâiu procesul, ce s'a urmat in primul an al răsboiului $(1914 / 15)$ cu privire la asigurarea pânei de toate zilele în țara noastră, proces, care nu diferă mult de cel urmat în Austria şi Germania.

După aceea am apreciat dispoziţiile luate prin ordonanța ministerială Nr. 2072/1915 dela 16 Iunie a. c. cu privire la secuestrarea recoltei anului 1915/16, rămânând ca într'un articol următor să stăruim asupra măsurilor, ce ar trebuì să se iee şi din partea noastră, mai ales, pentru asigurarea pânei de toate zilele pe seama poporaţiunii sărace, care şi în anul 1914/15 a luptat cu greutăţi nemaipomenite, cari în viitor, pe lângă toate precauțiunile, pot să ajungă a fi cu totul insuportabile.
$R$.

## Prețurile maximale ale cerealelor.

In vederea nòuei recolte de cereale guvernul a emis, cu data de 23 Iunie a. c. o nouă ordonantă, Nr. 2077/915 M. E., prin care fixează preturile maximale pentru grâu, săcară, grâu mestecat, orz și ovăs.

Preturile maximale, ce se pot pretinde, pe timpul dela 10 Iulie a. c. incepând, pentru grâu, săcară, grâu mestecat, orz și ovăs se cuprind in tabela de mai jós.

Preturile maximale se referă: la grâu sănătos, de o calitate de 75 kgr . pro hectol., conținând maximal $2 \%$ mestecǎtură străină; la săcară, sănătuasă, de o calitate de 70 kgr . pro hectolitru, și
la orz și ovăs, sănătos - fără privire la calitatea de greutate.

Dacă greutatea pro hectolitru a grâului - pe lângă o mestecătură străină de maximal $2 \%$ - este mai mare de 75 kgr ., atunci pretul maximal fixat se urcă de fiecare kgr. de greutate de hectolitru, pană incl. 77 kgr. cu 20 fil.; până la alṭi 3 kgr . diferintă de greutate, adecă până la 80 kgr . - cu 15 fil. Dacă greutatea pro hectolitru - și cu o mestecătură străina de maximal $2 \%$ - este mai mică decât 75 kgr . pretul maximal fixat se reduce de fiecare kgr. de greutate, până incluziv 72 kg ., - cu 20 fil.; de aci incolo la fiecare kgr., până la 70 kgr . - cu 30 fileri.

Dacă grâul contine mai mult decât $2 \%$ mestecătură străină, atunci se detrage, din prettul maximal, de fiecare $2-2 \%$ de mestecătură câte 30 fil. pro 100 kgr .

Dacă la săcară greutatea pro hectolit. este mai mare sau mai mică decât 70 kgr . atunci preţul maximal fixat se urcă resp. scade de fiecare chilogr. de greutate pru hectolitru, dar cel mult până la o diferintă de 3 kgr . cu 15 fil. (§ 1).

Preturile maximale, fixate prin ordonanta prezentă, cuprind și cheltuielile de transport la statiunea de încărcare, fără saci, și se înțeleg pentru vânzări în locul de primire și cu bani gata. Vânzătorul poate calculà separat preţul sacilor, ce a pus la dispoziţia cumpărătorului.

Dacǎ un cumpărător, care in sensul ordonantei guvernului Nr. 2072/915 M. E. este autorizat la acuirarea de cereale, nu a luat in primire dela producent cerealele cumpărate, la timpul stipulat, atunci vânzătorul este îndreptătit a calculà după pretul de vânzare și interese de intârziere și taxă de magazinagiu, pe timpul, cât a ținut, peste terminul fixat, cerealele în magazin (§ 2).

In caz de vânzare pe credit interesele maximale, ce se pot pretinde peste prețurile maximale este de $2 \%$ peste etalonul de escont in vigoare la Banca Au-stro-Ungară, în timpul încheierii afacerii (§ 3).

Preturile maximale intră î vigoare, conform §4, la 10 Iulie 1915.

Celce, după 10 Iulie 1915, la vânzări de grâu, săcară, grâu mestecat, orz sau ovăs cere, primește óri oferă și dă, fie direct, fie indirect preturi mai urcate decât cele maximale fixate, se pedepsește cu arest până la 2 luni și amendă in bani până la h 600 .

Tot astfel se pedepsesc și aceia, cari fie intentionat, fie prin negligenta lor dau personalului sau altor încredintati ai lor prilej sau posibilitatea de a eludà, sub orice formă și pe orice cale, prețurile maximale fixate (§ 4).

Asupra cerealelor importate din străinătate dispozitiile acestei ordonante nu au valoare (§5).

Pentru cerealele, secuestrate dejà, in temeiul ordonanţelor anterioare privitoare la rechiziționări, rămân și sunt normative preţurile maximale de pân'acum.

## Tabela prețurilor maximale

# a grâului, săcării, grâului mestecat, orzului și ovăsului. 



## Cheltuelile de răsboiu.

Intre motivele arătate chiar acum un an de acei, cari susțineau că un mare răsboiu european nu va puteà ține mai mult decât trei sau patru luni, erà și chestia financiară.

De unde se vor luà banii necesari pentru un răsboiu mai lung, se întrebau scriitorii politici și militari.

Credem deci interesant să dăm acl (după evaluări germane) cheltuelile de răsböiu ale statelor beligerante și mijloacele prin cari ele și-au procurat banii necesari.

Germania a cheltuit până acuma cel puţin un miliard de Mărci pe lună. Numai mubilizarea a costat trei pătrimi de miliard. Imprumuturile de răsboiu ale Germaniei au fost unul de 4460 milioane mărci și altul de 9060 milioane mărci, ambele à cinci la sută.

Imprumuturile Austriei au fost unul de 2136 milioane coroane și altul de 2200 milióane, ambele à cinci și jumătate la sută.

Ungaria a făcut două imprumuturi: unul de 1170 milioane à șase la sută și altul tot de 1170 milióane parte 5 jum. și parte 6 la sută. Nu se cunose cifrele emisiunilor de bonuri de tezaur ungare.

Cheltuelile Angliei sunt relativ mai mari, căci ea plăteṣte de zece ori mai mult soldaților (8 șilingi, adecă 10 lei pe zi), plus că are cheltueli enorme cu marina și transporturile de trupe, apoi clădiri de căzărmi și in fine susținerea Belgiei și a Serbiei.

Anglia a cheltuit in primele trei trimestre de răsboiu șapte miliarde de șilingi și cheltuielile ei se urcă mereu.

Imprumuturile engleze $a u$ fost de 400 milioane lire sterline à trei și jumătate la sută, apoi 50 milioane lire à trei la sută. Exchequer Bonds și 171 milioane lire bonuri de tezaur.

Frantfa are cheltueli mai mici, căci are tot ce-i trebuie. Numai o parte din muniții ia din străinàtate. Nu trebuie să uităm că strǎinătătei se plătește preţul pe care-1 cere.

Până acum Franţa a cheltuit 12 miliarde franci, dar și cheltuelile ei sunt in urcare. Această sumă Franţa a strâns-o astfel: 4337 milioane franci din Bonuri ale Apărării Naţionale, 129 milioane bonuri de tezaur, o jumătate de milion bơnuri de tezaur in străinătate, 1750 milioane oblig. a Apărării Națiónale 5 la sută și 5500 milioane datorie de răsboiu cătră Banca Franţei.

Rusia are cheltuieli mari de transport, iar trupele deși sunt mai modeste sunt mai număroase. Se pot socoti cheltuielile lunare la un miliard lei. Acești bani au fost astfel obţinuţi: 1800 mil. ruble bonuri de tezaur, 300 milioane ruble obligațiuni de tezaur, un miliard ruble imprumut cinci la sută, un miliard ruble imprumut cinci și jumătate la sută, 1490 milioane ruble datorie cătră Banca de emisiune a imperiului și un miliard ruble datorie pe piata engleză.

Până acum s'au cheltuit deci de cătră toate statele peste șasezeci miliarde franci, dintre cari două cincimi revin puterilor centrale și trei cincimi revin puterilor triplei întelegeri.

Datoriile celor șapte state beligerante (fără Italia) s'au dublat dela începutul răsboiului și vor mai crește, iar dobânzile plătite aproape s'au triplat.

După răsboiu bazele financiare ale statelor se vor schimbà și două sau trei generaţii vor plăti incă pagubele incercate.

Si n'am vorbit decât de cheltuelile directe, fără a socotì stricăciunile și stagnarea industriei și a comertului.

## AGRICUTURA.

## Situatiunea agricolă:

În Ungaria. Din raportul ministeriului nostru de agricultură asupra stării sămănăturilor și agriculturii Ungariei dela 21-24 Iunie a. c., prezentăm și noi următoarele date:

În cele 2 săptămâni trecute dela publicarea ultimului raport oficios asupra stării sămănăturilor a domnit timp schimbăcios. Timpul senin, secetos și neobicinuit de cald, care a inceput la 7 Iunie, a tinut numai până la 13 Iunie, schimbându-se apoi pentru câteva zile cu un timp mai nơuros și mai recoros. La 16 Iunie timpul a devenit iarăș uscat și senin, conti-nuându-se insă răcoreala și pe mai departe, așa că maximul temperaturii a scăzut dela $36^{\circ}-25^{\circ}$ Celsius. La 19 Iunie s'a pörnit iarăṣ in cea mai mare parte a tării timp nouros și ploios, totuș temperatura s'a mai ridicat.

Intre 13 și 16 , cum și între 19 și 24 Iunie au dat ploi numai sporadic și în mică cantitate; in ultimele zile insă peste regiuni mai extinse și in cantitate mai considerabilă. Totuș ploaia nu a avut un caracter general, pentrucă in unele regiuni mai mici ale țării a ploat foarte puţin și in unele nu a ploat de loc. In 19 și 20 Iunie au fost furtuni considerabile. Distribuirea plóii in ultimele două săptămâni a fôst foarte diferită. Ploaie in cantitate dela $75-100$ milimetri a căzut in puține locuri, intre cari și in o parte a comitatului Caraș-Severin. In cantitate dela 50-75 mm . a căzut, între altele, și in comitatele Tórontal, Târnava-mică și Ciuc. In cantitate de tot mică (1-10 mm .) a eăzut ploaie, intre altele, in comitatele din stânga Tisei și în părţile árdelene. Grindina a căzut, între altele, și in unele cercuri ale comitatelór Timiş, Torontal, Treiscaune, Târnava-mică și Murăṣ-Turda; ea însă, peste tot, a ținut puţin și a fost amestecată cu ploaie, de aceea a cauzat puţine pagube.

Năduful neobișnuit de mare, ce a domnit la inceputul lunei Iunie a fost, fără indoială, nepriincios atât desvoltării spicoaselor cât și plantelor de prășit și celor de nutret, cu deosebire acolo, unde nu a ploat timp mai indelungat. Totuș, din norocire, năduful, care
ar fi putut pricinui pagube mult mai mari, la 13 Iunie a incetat in toată tara și timpul recoros, care de atunci tine neîntrerupt, are o influintă foarte bună asupra desvoltării grăuntelui și a cóacerii pe încetul a spicoaselor, cum și asupra plantelor de prăṣit și a celor de grădină, unde ele nu au fost lipsite de ploaie. Urmarea secetei și nădufului în Iunie este, că datele asupra evaluării prezente a recoltei arată oarecare scădere, mai ales la spicoasele de primăvară, fată de datele din raportul precedent.

Conform evaluării făcute acum, pe baza datelor intrate asupra principalelór soiuri de cereale, grâul şi săcara promit în partea cea mai mare recoltă bună, in parte recoltă bună-mijlocie si mijlocie, orzul și ovăsul însă în partea cea mai mare recoltă mijlocie.

Precum s'a spus și altǎdatǎ, recolta in perspectivă a fust calificată in raportul ministerial astfel: foarte bună cu 1 , bună cu 2 , mijlocie cu 3 , slabă cu 4 și rea cu 5 .

Combinate cifrele de detail din toate comitatele și notate cu numerii indicați mai inainte, dau următorul tablou asupra recoltei:

|  | Grâu | Sǎcar | $\begin{aligned} & \text { Orz } \\ & \text { tate } \end{aligned}$ | $\mathrm{Ovăs}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| coltă bună . . (2) | 21(24) | 19(21) | 10(14) | $9(16)$ |
| , bună-mijl. $(2-3)$ | 16(15) | 11(14) | 6(6) | $5(7)$ |
| " mijlocie . (3) | $15(16)$ | 21(20) | $31(34)$ | $33(29)$ |
| " slab-mijl. (3-4) | 6 (2) | 5 (4) | 12(6) | 8(4) |
| slabǎ . . (4) | $5(6)$ | 7(4) | $4(3)$ | 8(7) |

Datele specifice le inșirăm numai din următoarele comitate:

|  | Grâu | Săcară | Orz | Ovăs |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bihor | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 |
| Maramură | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sătmar . | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Selagiu | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 |
| Ugocea | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Arad | 2 | 2 | 2-3 | 3 |
| Cianad | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Caraș-Severin | 2-3 | $2-3$ | 2-3 | 3 |
| Timiș | 2-3 | 3 | 3 | 3 |
| Torontal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hunedoara | 2-3 | 2 | 3 | 3 |
| Alba-de-jos | 2-3 | 3 | 4 | 3 |
| Sibiiu . | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 |
| Făgăraș | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Braşóv | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Treiscaune | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 |
| Târnava-mare | 2 | 2-3 | $2-3$ | 3 |
| Târnava-mică | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Turda-Arieș . | $2-3$ | 3 | 3-4 | 3-4 |
| Murăs-Turda | 2-3 | 2 | 3-4 | 3 |
| Odorheiu . | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ciuc | 4 | 3-4 | 3 | 3 |
| Cojocna | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Solnoc-Dobâca | 2-3 | 3 | 3 | 3 |
| Bistrita - Năsăud | 3 | 3 | 3 | 3 |

Grâul a inflorit bine pretutindeni și grăuntele se desvoaltă normal. În parrtile sudice ale tării și in regiunile nisipóase seceratul se va puteà fincepe in timp apropiat. Seceta și năduful dela începutul lui Iunie a grǎbit desvoltarea și timpul mai ،recoros al zilelor ultime a fost f(arte priincios desvoltării pe încetul și pline de putere a grăuntelui. Astfel in regiunile, unde desvoltarea paiului a avut timp corăspunsător, frumoasele nădejdi din primăvară nu numai au rămas aceleaṣ, ci ele în urma desvoltärii excelente a grăuntelui au chiar crescut. In regiunile, unde însă nici in Maiu, nici in Iunie, sǎmănăturile nu au avut parte de cantităţi de ploaie corespunsătoare, prospectele recoltei diferă foarte mult de acelea din regiunile, cari au avut parte de timp favorabil.

Din punctul de vedere al situației recoltei din intreagă tara, este îmbucurător, că tocmai in regiunile mai de valóare pentru productia de bucate, sămănăturile sunt bune și că timp nefavorabil a umblat mai cu seamă in regiunile, care din punctul de vedere al productiei bucatelor sunt de mai puțină importantă. Cea mai bună recoltă de grâu se speră în dreapta Dunării, între Dunăre şi Tisa, în stânga Tisei și în părțile Bănatului. Prospecte mai slabe sunt proportional in dreapta Tisei, in stánga Dunării ș̣i in părtile ardelene. Rugina aproape nu a făcut nici o stricăciune. Furtunile dintre 19 și 20 Iunie au cam culcat holdele in unele locuri, ingreunând incâtva seceratul.

Săcara a început a se secerà in părṭle sudice ale tării. Timpul recorus din zilele din urmă a fost favorabil desvoltǎrii grauntelui. Spicele sunt in general mari și pline, iar paiul destul de lung. Numai din regiunile lipsite de ploi in cursul primăverii se aud plângeri, că holdele sunt rari și mai puțin desvoltate. Prospectele de recoltele cele mai bune și cele mai slabe sunt tocmai in regiunile amintite la grâu.

Orzul. Seceratul orzului de töamnă s'a inceput in partea cea mai mare a tării, indeosebi pe Alföld, unde s'a secerat dejà la 17 și 18 Iunie. Orzul de primăvară are și el spice frumoase și de asemenea se coace. Timpul dela data publicării ultimului raport nu a fost destul de favorabil desvoltării orzului, așa că evaluarea de acum a recoltei arată o scădere. Paiul a rămas scurt in partea cea mai mare a tării.

Ovăsul a răsărit rău și a rămas mic in multe regiuni ale tării din cauza secetei. Unde insă au fost ploi indeajuns este frumos, des și inalt. Seceta și năduful dela inceputul lui Iunie i-au fost nefavorabile.

Porumbul. Situatia lui este, după regiuni, diferita.. In regiunile, în cari a ploat indeajuns, el s'a desvoltat maltumitor, indeosebi porumbul timpuriu, care a fost săpat de a doua oară. In unele cömitate lipsite de ploaie, intre cari se număra și unele comitate din stánga Tisei ș̦i din părţile ardelene, porumbul nu se desvoaltă multumitor, indeosebi porumbul târziu, care in unele locuri este rar, mic și plin de burueni. Chiar și săpatul se face incet din cauza prea marei uscăciuni a pământului. Pentru desvoltarea lui sunt nece-
sare ploi din belșug. In general situatia porumbului este satisfăcătóare.

Cartofii. Situația lor este, după regiuni și comitate, diferită. Unde au fost ploi indeajuns ei s'au desvoltat satisfăcător și lucrările s'au făcut și se fac in regulă. Intre comitatele, unde ei s'au desvoltat mai rău din cauza lipsei de pluaie, se numără și unele comitate din stânga Tisei și din părtile ardelene. In aceste comitate se simte mare trebuinţă de ploaie pentru o mai bună desvoltare a lor. Se speră în genere orecoltă mijlocie.

Napii de zăhar in general stau bine și se desvoltă mulţumitor, cu exceptia regiunei din stânga Tisei și a unor comitate din părţile ardelene, unde desvoltarea lor s'a intârziat din cauza secetei. Ploaia le-ar fi necesară și acestora.

Napii de nutreţ de asemenea au, in general, trebuinţă de ploaie. Totuṣ desvoltarea lor se face până acum in mod satisfăcător. Napii timpurì, mai ales, unde nu au dus lipsă de ploaie, sunt frumoṣi.

Rapiţa s'a recoltat aproape pretutindeni. Recolta se poate numi mijlocie.

Plantele de grădină s'au desvoltat, in general, mulţumitor. Ploaia le este și lor necesară.

Păstăioasele in general s'au desvoltat bine, unde nu au dus lipsă de ploaie.

Varza prosperează in regiunile, in cari au dat ploi mai adeseori. In multe locuri duce lipsă de plóaie.

Hemeiul se desvoaltă bine.
Meiul și hrişca se desvoaltă rău din cauza secetei.

Cânepa și inul prosperează in regiunile, in cari au dat ploi; în cele stăpânite de secetă, deși sunt destul de dese, nu cresc.

Tutunul sufere din cauza secetei ; și el are mare trebuintá de ploaie.

Plantele de nutreţ. Dintre aceste trifoiul a dat din prima cositură o recoltă mijlocie, atât in privinţa calitativă càt și în privinta cantitativă. Recolta a dóua se arată a fi mai slabă din cauza secetei.

Lucerna se cósește de a douaoară. Recolta e mai slabă decât cea din prima cositură.

Măzerichea nu s'a desvoltat pretutindeni mulţumitor din cauza timpului mai mult secetos. Ea este în general mică și in unele locuri rară. Recólta va fi mijlocie.

Mohorul se desvoaltă satisfăcător numai acolo unde nu a dus lipsǎ de ploaie.

Porumbul de nutref s'a desvoltat mai pretutindeni bine, mai ales cel sămănat de timpuriu. Desvoltarea lui s'a intârziat in regiunile lipsite de ploaie.

Livezile s'au cosit mai pretutindeni. Recolta este cantitativ, in general, satisfăcătoare, calitativ pretutindeni bună, fiind și căratul ei favorizat de timp uscat.

Păşunile nu stau bine in multe locuri din cauza secetei. Ele in general au trebuinţă de pluaie ca și toate celelalte plante.

Poamele. Recolta poamelor se arată a fi in general mijlocie, in ôst chiar slabă, din cauză, că aici bruma a făcut mari stricăciuni. Cireșele și vișinile dau o recoltă bună-mijlocie, prunele promit recoltă slabă-mijlocie, din contră nucile, alunele, merele și perele o recoltă bună-mijlocie. In multe locuri poamele cad.

Pepenii se desvoaltă slab din cauza secetei. Ei au trebuință de ploaie.

Viile. Din raportul ministerului de agricultură cu privire la situatia actuală a viilor scoatem și combinăm următoarele date.

Intreg teritorul tării este impărṭit in 19 circumscripții viticole, dintre cari 7 se extind in regiunile lócuite și de puporul românesc, anume circumscripţiile: 1. Sătmar, 2. Bihardi ószeg, 3. Miniş, 4. Biserica-albă, 5. Aiud, 6. Diciosânmărtin, 7. Murăşoşorheiu.

Situația viilor se semnalează:
foarte îmbelşugată în 2 circumscripții, îmbelşugată in 6, bună-mijlocie in 7, mijlocie in 1, slabă-mijlocie in 1 și rea în 1 circumscriptie.

Dintre circumscriptiile situate in regiunile locuite de români:

1. Circumscriptia Biserica-albă este clasificată cu - recoltă foarte favorabilă;
2. Bihardiószeg și Diciosânmărtin cu recoltă îmbelșugată;
3. Sătmar cu recoltă bună;
4. Miniș și Aiud cu recoltă bună-mijlocie;
5. Murăşoşorheiu cu recoltă slabă-mijlocie.

## REVISTA FINANCIARA.

## Situațiunea.

Sibiiu, 1 Iulie 1915.
Situatia piețelor financiare, semnalată in rapoartele noastre din ultimele săptămâni, au luat caracter de permanență. Nici dela ultimul nostru raport săptămânal incoace n'a intervenit nici un eveniment, care să provoace vre-o schimbare mai de seamă. In Berlin situația este favórabilă. Bani in abundanța. Discontul privat cotează $3 \frac{1}{2} \%$. In London $27 / 8 \%$. Abundanţă de numărar este și in piata internă și discontul privat a cotat pentru material de prima bonitate in Viena $2 \frac{1}{2} \%$ și in Budapesta $31 / 2 \%$.

## CRONICA.

Dividenda Băncii Austro-Ungare. Consiliul general al băncii de emisiune a hotărît, in ultima sa ședinţa, a plăti actionarilor, asupra dividendei anului curent un acont de K 28 de acție, cu incepere dela 1 crt.

Prolongirea terminului pentru încheierea bilanțului în Austria. Prin o ordonanță ministerială, apărută la 30 Iunie a. c., în monitorul oficial, guvernul austriac a prolongit, pentru toate intreprinderile obligate la publicitate, terminul pentru încheierea bilantului, fixat original pe finele lunii trecute, până la 31 Dec. 1915.

Ordonanta din chestiune scutește de obligamentul de a încheià bilanţul pe comercianții și întreprinderile, cari își au sediul principal sau afacerea pe teritoriile de răsboiu și teritoriile invecinate.

Secuestrarea uleiului de rapiță. Prin ordonanţa Nr. 2177/915 M. E., dela 24 Iunie 1915, guvernul a pus sub secuestru uleiul de rapiţă aflător in posesiunea atât a producenţilor, cât și a comercianților și furnisorilor. Secuestrul se extinde și asupra uleiului de rapiţa, ce se va fabricà de aici înainte. Atât rezervele de prezent in fiinţă, cât și marfa produsă după aceasta trebuie anunţate și tinute la dispoziţia autorităţilor.

Inscrierile la academia veterinară. Inscrierile la aceasta academie pentru anul $1915 / 6$ se fac dela $1-8$ Septemvrie a. c. Cu invoirea corpului profesoral se pot face inscrieri până la 15 Septemvrie a. c., iar cu a Ministrului de agricultură până la 1 Octomvrie a. c. Primirea se face in baza atestatelor de bacalaureat dela gimnazii sau școale reale. Pentru ascultătorii academiei stau la dispoziţie și burse dela K 400 -- K 800 , pentru obținerea cărora sunt a se înaintà petiţiile la rectoratul Academiei (Budapesta, VII Rottenbiller-utcza 25), cu ocazia inscrierii. Studenții sârguincioṣi și săraci pot fi scutiti de taxele școlare. Academia dispune și de o "Masǎ a studenţilor".

Tabela prețurilor maximale ale cerealelor din Nr. nostru prezent o acludem in douæ exemplare separate la acest număr pentru trebuinṭele abonentilor noṣtrii.

## SUMAR.

Asigurarea pânii. - Preţurile maximale ale cerealelor. - Cheltuieli de răsboiut. - Agricultura: Situațiunea agricolă. - Revista financiară: Situațiunea. - Cronică: Tabela preţurilor maximale ale cerealelor, Dividenda Băncii AustroUngare, Prolongirea terminului pentru încheierea bilanțului in Austria, Secuestrarea uleiului de rapițã, Inscrierile la academia veterinară.

## Caută post.

«Tinăr român, sănătos, din familie bună, în etate de 27 ani, solid, posedând perfect atât in vorbire cât si scriere: limba română, franceză, germană si maghiară, stenograf german, caută post de corespondent la fabriçă sau întreprindere mai mare aici sau în țară. A se adresà la redacția foii».


## Insoțirea de credit din Sỉg. - Felsőszékí hitelszövetkezet.



## ,ȘOIMUL" <br> institut de credit și economii, societate pe actii in Murăşo-Uioara (Marosujvár).

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economì «ŞIMUL, se invită în sensul §. 24 din statute a participà la

## a V -a adunare generală ordinară,

care se va țineà în 20 Iulie 1915, la 8 ore a. m. în localul institutului.

> Ordinea de zi:

1. Deschiderea adunării
2. Designarea unui notar şi alor 2 verificatori pentru protocolul adunării generale şi scrutiniu.
3. Raportul directiunii.
4. Raportul comitetului de supraveghiare.
5. Aprobarea bilantului.
6. Fixarea marcelor de prezentă pe anul 1915.
7. Reintregirea directiunii și a comitetului de supraveghiare.

Domnii acționari, cari doresc a luà parte la aceasta adunare generală în persoană ori prin plenipotențiați, sunt rugați, conform §. 20 din statute, să-şi depună acțiile până la 19 Iulie 1915 la cassa institutului, ori la institutele <Ardeleana> din Orăştie și la ePatria> din Blaj.

