# REVISTA 

ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC.

Organul ofieial al "SOLIDARITĂŢT"", asosiațiune de institute financiare ea insoțire.

Apare odată pe săptămână.

## Membri ai asociațiunii „SOLIDARITATEA" sunt:


#### Abstract

Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoş), Agricola (Sebeşul-săsesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Arieşana, Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bănătana, Banca Poporală (Caransebes), Banca Poporalà (Dej), Banca Poporală, (Arpaşul-inf.) Berzovia, Bihoreana, Bistriţana, Bocşana, Brădetul, Buciumana, Cassa de oc̆strare (Mercurea), Cassa de păstrare (reuniune) (Salisste), Câmpiana, Cârtişoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codru (Lupşa), Lomuna, Consordia (T.-Uzdin), Cordiana, Coroana (Bistrita), Corvineana, Creditul, Crisana, Cugiereana, Decebal, Detunata, Doina, Drăganul, Dunăreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgełana, Frătia, Frăfietatea, Furnica, Geogeana, Gloria, Grăniţerul, Hategana, Insotire de credit (Vesstem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credit (Gavoşdia), (svorul (Sângeorgiu), Isvoru-(Sebesul-int.), Iulia, Lăpusana, Ligediana, Lipovana, Luceatărul, Lumina, Mărgineana, Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Cor, niareva), Mura̧siana, Murăsianul, Maramurasana, Nădlăcana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, Piatral Plugarul (Cacova), Plugarul (Săcădate), Poporul (Lugoş), Poporul (Sălişte), Porumbăceana, Progresul, Reun. de ìmpr. şi păstrare (lva-mare), Rûureana (Cap.-Mănăstur), Săcana, Sătmăreana, Sebesana (Caransebeş), Soimul (Vaşcău), Sebeşana (Sebeşul săs.), Secăsana, Selaggeana, Sentinela, Sercăiana, Silvania, Speranta (Hosman), Steaua, Soimul (Uioara), Târnăveana, Tiblesana, Timisana, Unirea, Vatra, Victoria, Vittorul, Voileana, Vlädeasa, Vulturul (Sânmărtin), Vulturul, (Täşnad), Zărändeana, Zlăgneana, Zorile.


## Preţul de prenumărare: <br> pe 1 an K $12 \cdot$-, pe $1 / 2$ an K 6. -

Redactor responsabil:
CONSTHNTIN POPP.

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

## Uniunea economică a Puterilor centrale.

0 chestiune mare, poate, char mai mare și mai importantă in urmările ei binefăcătoare, decum pot să fie ale unui răsboiu, se consideră a fi o Uniune vamalä a Puterilor centrale și eventual și a aliatelor acestora.

Precum se știe o uniune se face intotdeauna cu scopul de a promovà anumite interese, uneori interese foarte mari și de progres indubitabil in cercuri foarte largi.

Ajunge să amintim, fugitiv, și la întâmplare câteva uniuni, cari au avut și au un rol important in vieata statelor și popoarelor.

Uniunea monetară latină, incheiatá cu scopul de a stabili o comunitate monetară, a adus și va aduce reale foloase statelor, cari au încheiat conventiunea cu acest nume.

Uniunea postală universală, la care au aderat mai toate statele din lume, este deasemenea o conventiune de un mare folos pentru progres.

Si, in aceiași ordine de idei, s'ar puteà enumerà fel și fel de uniuni, înfiintate pentru a promovà, mai ales, interesele economice.

Dar nu vom deplasà chestiunea, căutând exemple pentru demonstrarea importantei uniunilor, ele fiind prea evidente, chiar in conflagratiunea generală, la care asistǎm. Aliantele politice actuale vor puteà aduce roade numai dacă vor fi urmate de aliante economice, cari să le întărească și perpetueze. Căci doar se știe, cả alianțele de arme se fac și desfac, uneóri, foarte repede, b. o., ca sð amintim una de dată de tot recentă, alianta statelor din Balcani și cum s'ar puteà desface și alianța actuală a Puterilor impătritei intelegeri.

De aceea legăturile economice, pe làngă cele de sânge, adesea mai mult și decât aceste, sunt singurele legături, cari apropie, unesc și fac trainice relatiile dintre state și popoare.

De altă parte, se știe acum, că și răsboaiele, chiar și cràncenul răsboiu mondial de azi, sunt pornite și purtate cu atâta strășnicie, mai mult din cauze grave economice.

Şi deci, nu e mirare, că poporul german caută, din bună vreme, să prepare terenul pentru o apropiere cât mai strânsă economică cu aliatele sale de arme, indeosebi cu Austro-Ungaria.

Nu e vorbă, legături economice sunt astăzi între toate statele civilizate și chiar și intre cele necivilizate. Căci aproape nu se află stat, care să nu exporteze și importeze anumite articole, cari îi prisosesc respective îi lipsesc.

Sii chestiunile privitoare la import și export sunt regulate prin convențiuni și materiile ce se importează, de regulă, sunt supuse la anumite taxe stabilite amănunţit prin convenţiunile tarifare, incheiate între state, căci liber-schimbul a ajuns să fie apreciat mai mult în teorie, fără a fi aplicat și de fapt pe 0 scară mai intinsă. Din contră mai toate statele uzează de protectionism, acordând, mai ales industriei indigene, privilegii spre a puteà luptà contra concurentei, ce-j fac productele similare strǎine.

Legăturile economice, de până acl, ale Germaniei cu Austro-Ungaria, au fost asemenea ca și legăturile ei cu alte state. Si tocmai in acest punct stărue Germania să provoace acum o schimbare, creând legături, cari nu le are cu alte state și cari să favorizeze progresul economic al statelor aliate.

Nu e deci mirare, că chestiunea aceasta importantă preocupă de timp indelungat și foarte intensiv pe o mulțime de specialiști, pe reprezentanţi ai vieţii eco-
nomice și ai știintelor, precum și cercurile guvernului, etc.

Din Germania ideea a trecut și in Austro-Ungaria, preucupând, și aici, de timp indelungat, aceleași cercuri, cari vor fi chemate să discute in deplină cunoștint̆ă de cauză ș̣i să-ṣi spună cuvântul hotărîtor, atunci, când ideea va ajunge sǎ fie lămurită pe deplin și când va fi sosit timpul, ca să se realizeze.

Convingerea cercurilor competente din Germania este, că lupta purtată frătește pe câmpurile de răsboiu de cătră trupele unite ale Germaniei și Austro-Ungariei, va trebuì să aibă ca rezultat, precum pe alte terene ale activităţii de stat, așà și pe teren politicoeconomic o cât mai strânsă apropiere a monarhiilor aliate. Inainte de toate se accentuiază, că se impune crearea unui teritor economic unitar larg, cu granite vamale comune și cu un teritor vamal intermediar, potrivit necesităţlor economiei politice ale ambelor parrti.

Îndeosebi, in jumătatea a doua a anului de fată, cercurile competente atât din Germania cât ṣi din Austro-Ungaria s'au ocupat cu lucrările pregătitoare, intelegem pertractarrile necesare pentru o apropiere economică. Anume in Iunie a. c. a tinut Uniunea economică central-europeană adunarea sa generală in Berlin, iar in zilele trecute s'a tinut o mare conferentă economică in Drezda, la care au luat parte, pe lângă reprezentantii Germaniei, și reprezentantii Austriei și Ungariei.

Ca și inainte cu o jumàtate de an la Berlin, aşà și acum la Drezda, desbaterile s'au urmat asupra chestiunilor, cari sunt menite să ducă la o apropiere cât mai strảnsă economicǎ intre Germania, Austria ș̣i Ungaria. Reprezentantii Germaniei, mai ales, au arătat, că superioritatea câṣtigată de Puterile centrale cu armele, va trebui să fie asiguratã prin o aliantă trainică, ceeace se va puteà face numai intărind baza comună a Puterilor centrale prin o legătură inteleaptă și cât mai strânsă, care să favorizeze progresul lór economic pentru totdeauna și astfel ele să poată luptà și pe viitor tot cu mai mult succes contra adversarilor, cari le-au incercuit și stăruie să le paralizeze avântul ș̣i chiar să le desfiirteze.

Germania, din norocire, are experiente bogate cu privire la ceeace se poate ajunge prin largi și tari baze economice. Doar, inainte de ce s'a realizat Uniunea politică a imperiului german, se infăptuise Uniunea economică a tărilor, cari mai târziu aveau să formeze acest imperiu puternic.

Si precum s'au putut obțineà, in timp destul de scurt in Germania rezultate aṣà de superioare in toate privintele, dar mai ales pe terenul desvoltării industriei și comerciului, tot aṣà se speră a se ajunge acum rezultate mari prin crearea unei apropieri economice intre Germania și Austro-Ungaria, pregătind calea Uniunei și cu celelalte state aliate, cu Bulgaria și Turcia, iar mai târziu şi cu alte state, şi deschizând astfel drum liber unei desvoltări economice, cum poate nu
s'a mai văzut între apus și răsărit. Un răsboiu glorios cum este răsboiul actual, incheindu-se in mod norocos pentru Puterile centrale, și găsind aceste puteri unite economicește prin legături indisolubile, va puteà să aibă cele mai fericite urmări pentru viitorul lor. În acest caz conventiile vamale cu alte state ar fi încheiate cu totul în alte condiţii, dacă adecă Uniunea vamală economică cu Austro-Ungaria ar fi dejà înfăptuită sau dacă ambele guverne ar lămurì cel puțin prealabil, situatia ce va fi a se creà ulterior.

Nu e îndoială, că probleme așa de grele nu se pot rezolvà prea ușór. Căci la mijloc sunt interese speciale ale diferitelor state, cari trebue ocrotite și asigurate. Cónferenta dela Lipsca"a dovedit cu prisos, că dificultăţile, ce se pun în calea Uniunei economice a Puterilor centrale, sunt multe și mari; dar a dovedit și aceea că ele nu sunt de nef̂nlăturat.

Germanii din Austria, in cea mai mare parte doresc o uniune mai strânsă cu Germania și aderenti ai acestei idei se găsesc in toate păturile sociale, până și in sânul guvernului.

Polonii deasemenea sunt considerati ca părtinitori ai apropierii economice cu Germania, nu insă și Cehii.

Ca cea mai extremă se consideră, cel putin teoreticește, părerea acelei părți a Maghiarilor, al căror ideal este teritoriul vamal independent, pentrucă Maghiarimea radicală are drept simbol independenta absolută de stat și uniunea personală.

Dar cu toate acestea, nu mai este indoială, că desvoltarea politică a ímprejurărilor este mai tare decât toate celelalte considerațiuni și că ea va sili Ungaria sá se apropie, in interesul ei bine priceput, și economicește de puternica Gérmanie.

In chipul acesta, prin lărgirea pieții de desfacere a produselor agricole ungare, productiunea agricolă a tǎrii ar aveà cea mai bunǎ ocazie de a crește neîntrerupt in intensitate, stându-i la dispozitie, in cel mai lesnicios mod, pietele Austriei și ale Germaniei, cari intotdeauna vor fi avizate la produsele noastre agricole.

Ce privește industria ungară, mult indărătul celei austriace și mai ales a celei germane, la noi este temere, că desvoltarea ei va fi ìmpiedecată, poate, chiar sufocată dacă se va lăsà drum liber desfacerii produselor industriale austriace și germane. Cu toate acestea, presupunând că se vor luà dispozitii pentru asigurarea existentei și desvoltării ei, se observă și la noi un curent hotărít pentru comuniune.

Deci, chiar și din discutiile și hotărírile conferentei dela Drezda, rezultǎ, că o Uniune vamală a Puterilor centrale se cónsideră ca fiind absolut necesară in interesul lor politic, având un tarif exterior unitar, eventual cu tarifuri intermediare.

Forma definitivă a acestei uniuni económice, firește, nu s'a putui incă precizà, cum nici detailurile ei. Odată ajunși insă factorii decizători să aprobe in principiu necesitatea absolută a ei, se va aflà și forma și atributtiile, ce au să i se deà.

Cu chestiunea Uniunii economice a tărilór Puterilor centrale s'a ocupat mai recent și o conferenţă a delegatilor Uniunilor economice central-europene, tinută in Viena. Conferenta aceasta - având in frunte pe prezidentii celor 3 uniuni: pe Ducele Ernest Günther zu Schleswig-Holstein (Germania), pe fostul ministru de finante Baron Plener (Austria) și pe fostul ministru prezident Dr. Wekerle (Ungaria) și participând la ea număroși reprezentanți distinși ai agriculturei, industriei și comerciului din Germania și Austro-Ungaria, - a luat următoarele hotăríri:

1. Încă inainte pe inceperea pertractărilor de pace, Germania și cele două state ale monarhiei austroungare vor trebuì să-și creeze reciproc temeliile unei cât mai strảnse apropieri pe teren economic.
2. Aprópierea pe teren economic trebue să se manifesteze in favorizarea reciprocă a statelor interesate la aceasta comunitate și să cuprindă, după posibilitate, întreaga vieața economică. In acest scop va fi a se creià nu numai un sistem vamal unitar, ci vor trebui imbunătătite și desvoltate reciproc și căile de comunicațiune.
3. Pentru favorizarea reciprocă pe terenul politicei vamale va aveà să servească drept principiu, că pe lânga protectia necesară, de care trebue să se bucure productiunea indigenă și care, in cazuri exceptionale poate provocà și o urcare a singuraticelor tarife vamale, nizuința împrumutată trebue să fie, afară de favorurile vamale reciproce, de a lărgı după posibilitate lista mărfurilor scutite de vamă și a revizui, la anumite perioade, tarifele vamale in vigoare in circulatia reciprocă, cu intentia de a promovà apropierea. Asemenea ar trebui nizuit spre crearea unei seme de tarif vamal unitar și a unui conspect de mărfuri unitar, și după posibilitate și a unei legislatiuni vamale unitare.
4. Supozitia pentru favórizarea reciprocă pe terenul politicei vamale este ca - in tratatele de pace indeosebi - să se validiteze principiul că alte state nu vor fi părtașe de aceasta favorizare in baza clauzulei natiunii favorizate.
5. Tratativele privitoare la cönventiile comerciale cu celelalte state să se poarte din partea statelor aliate, fără nici o știrbire a drepturilor lor suverane politico-comerciale, in comună inţelegere, in acelaşi timp și cu sprijin reciproc. Conventiile să se incheie in acelassi timp.
6. In cele trei lări să se ia, cu posibilă grăbire, toate măsurile legislatorice și de natură tehrico-administrative, necesare pentru desvóltarea productiunii, a comerciului, a comunicatiunii și a finantelor respectivelor tări - in sensul apropierii și uniformizării.
7. Conventiile, ce vor urmà in sensul acestor propuneri intre statele aliate, să se încheie pe termine mai lungi decat terminele obicinuite ale conventiunilor comerciale de până acum.
8. Altor state li-se pot acordà favoruri politicocomerciale numai tinând seamă de interesele economice ale statelor aliate și numai cu consensul lor reciproc.

## Perspective.

- Serényi şi scumpetea. - Canal între Saloniki şi Dunăre. - Din vorbirea lui Bethmann-Hollweg. - Lucrări culturale îndărăptul frontului. - Învăţăminte pentru noi. -

In sesiunile parlamentare actuale s'a rostit şi câte o părere sănătoasă, câte o constatare deamnă de reținut, câte o orientare nouă. Nu e locul să mă opresc acì asupra stăruințelor, de democratizare. Vom stăruì excluziv asupra momentelor economice.

Intr'o şedintă recentă a parlamentului ungar, contele Béla Serényi a luat cuvântul în chestia scumpetei. «Fără îndoială că în multe privințe avem stări deplorabile - zice Serényi - dar în actuala lipsă de organizare a productiei şi consumului întorsătura de acuma a evenimentelor erà de prevăzut. Nimeai nu a procedat fără greş, fiindcă nimeni nu aveà experienţă. Dacă eu aş fi făcut dispozițiile referitoare la alimente, eu nu ași fi rechiziționat cu străini, ci lucrarea aceasta aşi fi incredinţat-o prim•pretorilor, punându-le la indemână finanții și gendarmii. După părerea mea, procedeul ar fi trebuit să fie așà, că întâiu să se statorească preţurile maxime, apoi imediat să se facă rechizitionarea. Poate nici aşà nu ar fi succes, căci publicul maghiar nu se inchină în faṭa disciplinei. Acum trebue sã ne împăcăm cu faptele. Scumpetea nu o putem curmà. Cel mult o putem atenuà. Problema țării ar fi să renunțe la anume article in favorul străinătății, căci exportul acestora ar fi întărit poziția economică a Ungariei».
*Nu cunosc intenţiile, cari au indemnat guvernul să maximeze preţul unsoarei. Probabil vor fi fost motive technice, dar fapt e că maximarea a venit prea târziu. Căci în definitiv de ce articole alimentare are trebuintă omul sărac? - De trei lucruri: făină, cartofi şi unsoare. Aceste trebue să le cuprindem imediat. Departe de mine intentia de a da sfaturi ministrului, dar consider de datorie de a spune ce aflu potrivit pentru alimentaţia publică. Incă pe timpul, când eram ministru am excepționat activitatea reprezentanțelor şi magistratelor orăşeneşti. Voiu să constat, că iradiarea economică-culturală a capitalei este egală cu zero. Greşala de frunte a capitalului Budapestan este că pe timp de pace nu s'a îngrijit să provadă pe cetãţeni cu alimente şi mai puțin s'a cugetat la proviziunea aceasta pentru cazuri de criză ori de catastrofă. Provocându-se la producția de zarzavat din Berlin, Serényi recunoaşte, că în curs de un an nu poţi creà cultura de zarzavat, dar uscarea de zarzavat s'ar fi putut organizà. In Germania s'au jertfit milioane pentru uscarea şi conservarea legumelor. Trebue să facem totul in interesul intensificăriii agriculturei ssi atunci vom puteà urcà cel puțin cu 20 la sută forța productivă a agriculturei. Mare greşală au la noi și programele şcolare. In şcoalele primare nu se acordă nici o importanță cunoştinţelor de agricultură. In Ungaria viitorul principal trebue să-l aşteptăm dela proprietatea fon-
ciară, căci aceasta e partea cea mai mare a averei naționale. Oraşele au comis o greşeală mare când nu au stăruit să aducă pe consumător In legătură directă cu producătorul. Mai ales în Budapesta se vâră intre cumpărător şi producător o droae de agenți şi samsari. Abuzurile provin de acolo, că cu sutele aleargă oameni, cari nu ştiu ce să facă şi nu au altă ocupație decât să înveṭe pe alții și să-i fure. Nícăiri în lume nu sunt atâţia misiṭi ca în Budapesta. De mergi cumva în Tattarsall să-ṭi cumperi un cal, ti-se acaţă de trăsură douăzeci de samsari. Ar trebuì colonizaţi undeva intermediatorii aceştia. (Ilaritate)».

Revine asupra chestiei funcționarilor. Dintre toate tagmele societăţii, aceştia sunt cei mai crunt loviți de răsboiu. Se aşteaptă dela ei un rol conducător in societate fără acoperire de cheltuială.

Referitor la situáția de după răsboiu, convingerea lui Serényi este, că blocul politic de acuma va fi înlocuit cu blocul economic al acelorași state. In direcția aceasta se fac pertractǎri în Drezda şi Berlin. Nu ştie în ce măsură și cum se va constituì blocul, dar atâta e sigur, că membrii blocului vor aveà să-şi considere sincer şi stăruitor interesele reciproce, ca să nu se mai poată întâmplà cazul: «vitam et sanguinem sed avenam non». Nu-i iertat să se mai inntâmple, ca cea mai însemnată linie à noastră de export, calea ferată Kassa-Oderberg, să nu se poată transformà în linie duplă, fiindcă nu lasă celalalt stat (Austria).

După răsboiu, venitul statului trebue sporit. Ca om de specialitate, Serényi recomandă exploatarea mai rațională a pădurilor, prin ceeace se va puteà realizà un spor anual de $20-25$ milioane.
«Se vorbeşte în general de ecrescentele cartelelor, când colo sunt și carteluri cinstite. După răsboiu, nu ne putem susţineà industria decât prin carteluri. E trebuință urgentă de o lege a cartelurilor. La izbucnirea răsboiuluí balcanic mă înţelegeam cu Berchtold despre felul cum s'ar puteà legà mai strâns Balcanul de noi în privinṭa circulației. Spre acest scop ar trebuì să se lege golful Saloniki cu valea Moravei prin un canal. Trebue să facem posibil ca prin canalul proiectat de Germani între Bassora și Alexandria, produsele indiene să ajungă direct, fără transbordare, prin Saloniki, pe Dunărea de mijloc. Abià ne putem inchipuì efectul urias asupra Ungariei. Marea-Neagră nu ne convine. Dar canalul deşi nu-1 va puteà executà Ungaria singură, ea totuşi nu va suferì ruşine cu iniţiativa».

In altă ordine de idei e demn de remarcat un pasagiu din vorbirea Cancelarului Bethmann-Hollweg †inută î Reichstagul german.

-     - Spre răsărit - zice Cancelarul - trupele noastre în unire cu trupele austro-nngare, pătrunzând adânc pe pământ rusesc, au ocupat poziţii bine intărite, de unde in tot momentul se poate avântà mai departe. Spre apus, ofensiva franco-
engleză a apăsat ici-colo asupra liniei noastre de apărare, dar frontul nu ni-l'a putut rupe. Tot astfel linia de apărare austro-ungară față de Italia stă neclintilă ca stânca.

Dați-mi voie ca prin puține cuvinte să schiṭez şi lucrarea îndeplinită îndărăptul frontului. In Franţa de nord și în Belgia lucrează număroşi membri ai acestei case. Domnii aceştia vor adeverì că noi ne-am dat silinţa să rê̂nviem forțele vieții economice. Imediat îndărăptul frontului comandamentele militare pretutindeni au sămânat şi secerat. In multe regiuni din Belgia ne-a succes să reîntegrăm vieața agricolă în proporțiile normale. Unde numai s'a putut, am introdus vieaţă nouă în industrie şi comerţ. Am făcut ordine în afacerile de bancă si financiare. Mijloacele de comunicaţie, posta, telegraful, căile de navigație sunt în funcțiune. Număroase poduri, aruncate în aer de inamic, le-am reparat. Pe terenul producției de cărbuni aproape am ajuns cantitatea producerei normale pe timp de pace. Transportul de cărbuni crește rapid și în ultimul pătrar de an a atins aproape $31 \cdot 2$ milioane de tone. Lipsa de muncă o alinăm cu lucrări comunale şi de ale Statului. E exclus, fireşte, să aducem în cadre normale piaṭa muncei, fiindcă Anglia impedecă exportul pe mare. Am introdus obligativitatea generală a innvăţământului. Am executat ordinul de introducere in şcoale a limbei flamande. Ne-am îngrijit de protecția muncei, care la noi există de zeci de ani şi care după concepția germană nu trebuie să lipsească din nici un stat civilizat».
«In Polonia, Litvania, Kurlanda, am aflat stări mai ingrozitoare decât pustirile cauzate de Ruşi: aproape descompuneri complete. Toate autorităţile ruseşti si-au părăsit posturile. A trebuit să ne îngrijim de administrație nouă comunală şi polițială în Polonia ; de nouă organizație justițiară şi să regulăm, mai ales în oraşe, igiena publică. In oraşe cu sute de mii de locuitori lipsià canalizaţia, lipsiau conductele de apă, lipsià orice dispoziţie pentru combaterea epidemiilor. Ameliorarea acestor stări nu a fost lucru uşor. In marile oraşe industriale am întimpinat greutăti aproape de desperat pe terenul alimentației publice. Le-am învins şi pe aceste. Am promovat adunarea recoltei şi cultivarea generală a solului tărei. Am pus în funcțiune număroase pluguri cu abur şi cu motoare. Am împăŗ̧it maşini de sămănat. Am întrodus administraţie nouă în silvicultură şi în exploatațiile miniere, Am construit şosele nouă in lungime de peste 4000 km. şi numeroase căi ferate. Se ştie că sub dominaţia rusească Polonia nu cunoştea cârmuirea autonomă. Am introdus deci o astfel de guvernare a oraşelor, care atrage şi pe cetăţeni in activitatea publică, ba acordă drepturi şi comunelor. Corporaţiile administrative noue s'au silit cu zel să scoată foloase pentru orasele lor din drepturile acordate. S'a pus la cale pretutindeni innvătământul in scoale. La inceputul învătământului în locul limbei ruseşti s'a introdus limba maternă a copiilor. In Varşovia am deschis Univer-
sitatea şi Politehnica. In urma presiunei rusesti, scoaLele acestea ajunseră înainte de răsboiu aproape instituții ruseşti. Acuma le-am deschis ca institute de cultură națională polonă. Puterile didactice le-am recrutat în parte preponderantă din cercurile ştiințifice polone».
«Domnilor, acestea sunt numai câteva exemple din activitatea noastră începută în tările ocupate. In istoria universală încă nu a fost astfel de răsboiu, unde la front să se lupte pe vieață şi moarte milioane de oameni, iar îndărăptul frontului să se facă atâtea lucruri de pace».

Am ținut mult să relevez ideile şi orientările precedente. Indeosebi canalul Saloniki-Dunăre se lămureşte ca un miragiu pe orizonul viitorului depărtat. Ce imensă importantă ar aveà şi pentru desvoltarea economică a României! Marea-Neagră cu Bosforul și Dardanelele nu se dovedeşte totdeauna o cale fericită. Rivalitatea Rusiei o face de o valoare problematică. Canalul Egeic ar fi ca o mântuire.

De altă parte, lucrările culturale executate de Germani îndărăptul frontului, pot servì de model tuturor cuceritorilor. Ce deosebire între ocupația rusească şi ocupația germană!

Nimeni nu contestă inteligența şi vitalitatea popoarelor latine. Dar in privința muncii cinslite şi a organizației, trebue să mai învete mult dela teutonii «barbari». Indeosebi noi, Românii, trebue să invătăm dela ei, dacă noi de noi nu voim. Am accentuat inn Paradoxele mele şi repet totdeauna că ne inspiră adevărată scârbă când ni-se dă să cetim că România cu proprietăţi latifundiare si boieri de lumea nouă, trebue să cumpere cai de pe pustele Ungariei si ale Rusiei. Tară eminamente agricolă, trebue să-şi cumpere piatra vânâtă în tări străine, mașinile agricole în łări străine, muniţiile și cismele pentru soldaţi in țări străine. Şi aşa mai departe.

Vai de independență dacă sub toate raporturile culturale, industriale și financiare atârnă de străinătate!

Gavr. Todica.

## Finanțele și răsboiul.

Celebrul bancher și economist rus I. S. Bloch ziceà la sfarsṣitul secolului trecut, că ori ce răsboiu mare va fi de aci inainte imposibil din cauza paraliziei financiare, ce ea ar provocà printre beligeranti, intre cari se cuprind și cei mai bogaţi. Dar experienta primelor şase luni de răsboiu ne arată, că operatiunile departe de a se fi atenuat, au luat o extensiune mai mare, și acum dupa 15 luni, ne intrebăm unde sunt simptomele de epuizare a statelor beligerante.

Spesele zilnice de răsboiu ale Angliei, au ajuns acum la cifra fantastică de 5 milioane de lire sterline pe zi, și nici Anglia ssi nici celelalte state in răsboiu, nu dau nici un semn de epuizare și de abià acum ne
dăm seama de exagerările comise relativ la epuizarea financiară a Germaniei.

Nimeni n'ar fi putut prevedeà că toți beligerantii, chiar cel mai sărac, vor găsì cu atâta ușurintă resursele necesare celor 15 luni de răsboiu trecute ṣi aceasta se datoreste numai unui miracol, care s'a realizat grație organizattiei minunate de credit, ce caracterisează vieata economică modernă. Probă este că Germania deși mai puțin bogată decât Anglia și Franta, suportă destul de bine dacă nu și mai bine decât aceste tări, greutatea financiară a răsboiului.

N $\epsilon$ aducem aminte de perturbatiunea ce a adus inceputul răsboiului in toate ramurile de activitate economică, paralizând târgurile financiare atât din Europa, cât și din America.

Răsboiul incepànd in aceste conditiuni, ne intrebăm cum au putut tările beligerante să facă faţă cheltuielilor enorme reclamate in această conflagratiune?

S'a realizat paralisia financiarǎ prevăzută de Bloch? Nu! căci după mobilizarea militară, urmă imediat cca economică și toate resursele, toate fortele producătoare fură intrebuintate cu indemânare in vederea victorici; si toate statele au ajuns să acopere fără greutate cheltuielile fabuloase ale răsboiului.

Ecunomistul francez Auguste Moireau, a calculat că aceste cheltuieli se ridică pentru beligeranţii principali la 6,600 de milioane pe luná, adecă pentru 15 luni la 100 miliarde aproximativ. Să se noteze că în această evaluare nu s'a tinut cont de cheltuiala micilor state beligerante, nici de aceia a Bulgariei ṣi Italiei, intrate mai târziu in vârtej și că cheltuiala se măreste din zi în zi mai mult, ceeace face că media stabilită de Moireau să fie socòtită ca un minimum.

De altă parte economistul englez Edgar Gramond, a evaluat cheltuielile primului an de răsboiu, la 85 miliarde, ceeace pentru 15 luni ar reveni la 106 mi liarde. Deoarece Gramùnd, ca și Moireau au evaluat cheltuielile pe aceleași baze, neținând socoteală de cheltuiala Italiei sii Bulgariei, credem că putem fixà
aproximativ fáră prea aproximativ fără prea mult risc de eroare, un maximal
de 125 miliarde cheltuială tatal de 125 miliarde cheltuială totală reclamata de răsbóiu până acum. Această sumă reprezintă cheltuiala efectivă, cǎci spesele indirecte: pagube materiale, rezultând din ustilităti, pierderi directe sau indirecte, suferite de comerciul, industria și agricultura, este imposibil de a le evaluà, cu toate că după oarecare gândire, estimatiunea acestor cheltuieli egalàndu-se cu cele directe, nu ar puteà fi taxată de exagerare.

Să considerăm deci suma de 125 miliarde ca cheltuieli efective și să enumerăm cum principalele state beligerante s'au aranjat a face fată acestor spese de necrezut. Cum se repartizează această cheltuială?

Germania a emis până acum trei mari imprumuturi cari au produs totalul fornidabil de 25,720 de milioane mărci, adecă mai mult de 31 miliarde de franci ; aceste resurse nu s'au epuisat până acum cu totul.

Austro-Ungaria a pus mai puţină claritate in a socotì cheltuielile sale de răsboiu, cu toate acestea spesele zilnice fiind de 40 milioane de franci, primele 15 luni i-au costat mai mult de 18 miliarde.

Turcia și Bulgaria nu dispun mult de resurse proprii, se pare deci că au cheltuit din proprii lor bani vre-o 1500 milioane.

Anglia a avut ca cifră totală in raport cu forta militară desfáșurată, spesele cele mai enorme; creditele acordate dela începutul răsboiului se urcă aproape la 42 miliarde, dintre cari mai mult de 30 miliarde au și fost cheltuite.

Franţa a avut de acoperit din cauza răsboiului, cheltuieli exceptionale, cari put fi evaluate, dacă se ia ca bază media indicată de Ribot, la aproape 22 miliarde.

Rusia a avut a face fata in timpul primelor 15 luni, la o cheltuială zilnică dela 44 la 45 milioane, ceeace ar face un total aproximativ de 20 miliarde.

Italia a avut să supoarte o cheltuială mai redusă, cu toate că spesele de pregătire militară fuseseră considerabile in momentul intrării în actiune. Evaluăm partea sa la 14 miliarde.

Belgia, Serbia și Muntenegru an primit mereu avansuri aprobate dé Anglia șị Franta, astfel cà afacerile lor financiare s'au confundat cu acele ale statelor Quadruplei Întelegeri. Să notǎm deci cà resursele lor proprii precum și spesele Japoniei reprezintă 1500 milioane de cheltuieli.

Recapitulând obținem:

adecă pentru puterile centrale o cheltuială globală de 47.5 miliarde și pentru Quadrupla Inṭelegere, cheltuială globală de 77.5 miliarde.

Ne rămâne deci a recapitulà operatiunile financiare, conturi curente și avansuri acordate de băncile de emisiune, emisiuni de bonuri de tesaur, imprumuturi interne și externe, cari au permis beligerantilor de a face fată acestor cheltuieli nemăsurate. E bine cu toate acestea innainte de a indicà aceste operatiuni, să insistăm putin asupra rolului considerabil, deciziv chiar, jucat in toate părtile de bǎncile de emisiune.

Aceste bǎnci intr'adevăr nu numai că au luat parte larga in toate emisiunile de rente și bonuri de tesaur, dar ele au furnisat diferitelor guverne și sumele necesare intrării in acțiune ș̦i avansurile indispensabile spre a puteà așteptà terminarea mobilizării economice, care ar fi început a le procurà miliarde încontinuu.

Astfel in primele luni de răsbóiu, aceste bănci au avarsat guvernelór tărilor în răsboiu, sumele următoare:

În Franta 4, 400 milisane.
În Germania 1 miliard în cont curent și 3 miliarde ca gaj asupra bonurilor de tesaur.

În Austro-Ungaria mai mult de 3 miliarde.
In Rusia 3,250 milioane.
Numai graţie acestor avansuri, beligerantii au ajuns să învingă paralizia financiară, care s'a produs, cum am zis, dela inceputul ostilităţilor și din acest punct de vedere se poate spune că concursul băncilor de emisiune, a fost deciziv, căci fără acest concurs prevederile financiariului I. S. Bloch s'ar fi realizat perfect.

Cu toate acestea procedeul de a se imprumutà la băncile de emisiune, nu erà decât un expedient și nu se puteà perseverà mai mult pe această cale fară a se expune la pericolele cele mai grave; de fapt diferitii ministri de finante, nu au întârziat de a consolidà într'un mod sau în altul, avansurile acordate de aceste bănci, in vederea primelor cheltuieli, silin-du-se totdeodată de a asigurà deopotrivă prin emisiuni de rentă sau bonuri de tezaur, sumele necesare pentru cheltuielile ulterioare.
«Lupta Economică».

## Rechizitionarea rezervelor de porumb.

Precum se stie guvernul a secuestrat, prin ordonanta sa Nr. 3 ว̄11/915 intreaga recoltă de porumb din tară. Prịn o nouă ordonanţă a ministrului de agricultură, de data 9 Decemvrie a. c. Nr. $89,900 / 915$, s'a dispus acum anuntarea rezervelor de porumb cătră autorităti.

In sensul $\S$-ului 1 a ordónantei fiecine este obligat a anuntà in timpul dela 20-26 Decemvrie a. c. toate rezervele de porumb, ce le are in posesiunea sau păstrarea sa. Anuntarea se face la primăriile comunale, pe a cărora teritoriu se află rezervele și anume fără privire, că porumbul este din recolta proprie sau nu, öri este dejà rechizitionat pentru trebuintele consumatiunii publice.

Obligatii a-şi anuntà rezervele sunt nu numai privatii, ci și persoanele juridice, intreprinderile industriale și comerciale, corporațiile și autoritătile publice, institutele etc. Exceptiune se face cu privire la rezervele de porumb ale administratiilor militare și ale Sucietătii pe acții pentru producte de răsboiu, precum și ale comisionarilor acestei societăti, a cărora rezerve nu trebue anuntate.

Rezervele aflătoare sub transport in ziua de 20 Dec. a. c. pe calea ferată, cu carăle, automóbiluk sau pe vapoare trebue anuntate autorităţilór, din partea adresatului, imediat după susire la destinația lor.

Asupra rezervelor de porumb conscrise, autorităţile vor compune niște liste de conscriptie in două exemplare, dintre cari un exemplar se va trimite, cel
mult până la 31 Decemvrie 1915, la Societatea pe acţii pentru producte de răsboiu.

Dacă rezervele de porumb au fost rechiziționate dejà de mai 'nainte din partea autorităţlor, atunci proprietarul lor nu mai poate dispune de ele, ci este obligat a se îngriji, cu grija unui bun gospodar, ca marfa rechiziționată să nu se strice pànă la luarea ei în primire, și să poată servì pentru hrana oamenilor. Dacă rezervele de porumb încă n'au fost rechizitionate, atunci orice schimbare întamplată la ele, trebue anunțată la finele fiecărei luni autorităţilor, care este -obligată a rectificà listele. (§ 4).

Autorităţile administrative sunt indreptăţite a controlà exactitatea datelor prezentate asupra rezervelor de porumb, cari pot fi controlate și de organele financiare. (§ 5).

Celce nu anuntă până la terminul amintit rezervele sale de porumb, ori le ascunde sau zădărnicește controlul asupra lor se pedepseṣte cu arest până la 2 luni și o amendă până la K 600 - . Afară de aceasta pot fi confișcate rezervele. (§ 6).

## REVISTA FINANCIARA.

## Situațiunea.

Sibiiu, 17 Decemvrie 1915.
Situația pietei internaţionale de bani este neschimbată. In Berlin. ca și in London discuntul privat se menține la nivoul celui din săptămâna precedentă, cotând in Berlin $4 \%$ și in London $5 \frac{3}{16} \%$.

In piata internă de bani asemenea este neschimbată situatia și discontul privat în reducere. Cambij vieneze de prima bonitate s'au discóntat cu $2^{13} / 16 \%-27 / 8 \%$; cambii budapestane cu $35 / 161 / 0-31 / 4 \%$; cambii de portfoliu $4 \%-4^{1} / 2 \%$.

## CRONICÀ.

Chestiunea bilanțului. Apropiindu-se sfârșitnl anului chestiunea bilantului și a normelor după cari vor fi a se face și in anul curent incheierile anuale au devenit din nou actuale.

Pentru a procedà uniform la încheieri, și îndeosebi la preţuirea hârtiilor de valoare, guvernele ambelor părți ale monarhiei au adoptat și impus în anul trecut, precum se știe, cursurile de bursă dela 25 Iulie 1914.

Pentru anul curent se așteaptă dispoziţiile guvernelor in proximele zile. După toată probabilitatea se vor menţineà și pentru încheierile dela 31 Decemvrie 1915 normele de bilantare din anul trecut, adecă cursurile de bursă dela 25 Iulie 1914, precum s'a făcut aceasta dejà in Prusia și Bavaria. Excepţii se vor fixà numai pentru valorile de bursă ale intreprinderilór din Galitia, Bucovina și din tinuturile sudvestice ale monarhiei.

Alegere de director. Adunarea generală extraordinară dela 12 crt. a institutului "Agricola" din Hunedoara, a ales director executiv pe dl Nicolae Macrea, secretarul de până acum al acestui institut.

Reînceperea operațiunilor la bursa din Viena. La 1 Ianuarie 1916 probabil se va deschide bursa din Viena. Vor fi insă admise numai anumite operaţii și va fi deschisă bursa zilnic numai circa $1^{1 / 2}$ oare. Deocamdată cursurile nu se vor publicà.

Conscripția stofelor de lână, a hainelor bărbătești și a țoalelor. Guvernul a dispus prin ordonanta sa Nr. $4324 / 915$ M. E. conscriptia rezervelor de stofe militare, a altor stofe de lână curată și jumătate lână, a stofelor manipulate (marfă de negot), a paltoanelor ṣi hainelor bărbătești confectionate, precum și a tóalelor. Anunțarile sunt a se face, din partea particularilor, firmelor și a corporațiilor, "cari se ocupă cu fabricatiunea și vânzarea de astfel de stofe și haine, la Camera comercială ṣi industrială, până la 5 Ianuarie 1916 și să cuprindă situația dela 31 Decemvrie 1915.

Recolta de porumb a României în anul 1915. În anul curent 1915 , sămănăturile de porumb au ocupat in România o suprafată de $2.107,289$ hectare, reprezentand mai mult de o treime din întinderea totalã a culturilor. S'a recoltat in mediu $16-17$ hectolitri la hectar, astfel că recolta intreagă de porumb se poate estimà la $33-34$ milioane hectolitri.

## BIBLIOGRAFIE.

## „Anuarul băncilor române" pe anul 1916.

- Anul XVII. Redactor: Constantin Popp. -
(Sibiiu: Tipogr. arhidiecezană, 1915. Preţul K $4 \cdot 30$ incl. porto).
Cunoscutul sematism al institutelor de bani, însoțirilor şi altor întreprinderi româneşti din Ardeal şi Ungaria a apărut în zilele acestea, in formatul obicinuit şi în extensiune de 18 coale tipar.

In partea calendaristică, acest Anuar, conţine ca şi în anii trecuți număroase indrumări și notiţe de interes şi folos pentru cercurile băncilor ca şi pentru ori şi cine:

Mărimea normală a bancnotelor. Terminul ultim pentru răscumpărarea şi retragerea din circulație a bancnotelor Băncii Austro-Ungare; Timbrele de documente în circulaţie; Chei pentru calcularea intereselor; Competințe de timbru, ce obvin mai adeseori în practica băncilor; Competinṭa de timbru a registrelor, Scala de timbre; Tarifa telegramelor şi postală și Monetele diferitelor state.

Sematisınul insuși conține pe 15 coale ( 245 pag.) datele privitoare la 147 de institute de bani, societăţi pe acții, dela «Solidaritatea» şi «Banca generală de asigurare», dela 69 de însoțiri de credit şi dela 13
societăţi comerciale, însoṭiri de consum și alte întreprinderi româneṣti, indicând la fiecare: firma în toate limbile împrotocolate, sediul (comitatul), Nr. telefonului, calitatea de membru la «Solidaritatea», anul fondării, capitalul social, preţul acţiilor, dividenda pe ultimii 3 ani, terminul de prescripţiune a cupoanelor, dreptul de vot, semnarea firmei și foile oficiale ale societăţii, Mai departe: numele membrilor din direcţiune, din comitetul de supraveghiare și al funcționarilor, bilanţul și contul profit şi pierdere pe anul 1914, distribuirea profitului net şi al cuptei de binefacere.

Un capitol special cuprinde asociarea băncilor noastre «Solidaritatea», arătând scopurile și menirea acestei însoṭiri, în ordine alfabetică pe membrii ei, condițiile de primire, numele membrilor din direcf̧iune, din comitetul de supraveghiare și al revizorilor experți ai însoṭirii; in fine bilanţul ei pe 1914.

După o tabelă a «Dividendei băncilor române pe 1914» urmează două sumare; unul după sedii, arătând în cari oraşe şi comune, ce întreprinderi româneşti sunt şi altul, alfabetic, cuprinsând toate întreprinderile din sematism.

Prețul «Anuarului» pe anul 1916 legat in pânză este $K 4 \cdot 30$, incluziv porto şi se poate comandà la Administraţia «Revistei Economice» în Sibiiu Nagyszeben.

## SUMAR.

Uniunea economică a Puterilor centrale. - Perspective. - Finanțele și răsboiul. - Rechiziţionarea rezervelor de porumb. - Revista financiară: Situațiunea. Cronică: Chestiunea bilanțului, Alegere de director, Reínceperea operațiunilor la bursa din Viena, Conscripția stofelor de lână, a hainelor bǎrbăteşti și a țoalelor, Recolta de porumb a României în anul 1915. - Bibliografie.

## "VLĂDEASA

institut de credit și economii societate pe acții în Huedin.

## CONCURS.

1. La un post de contabil provizor cu salar lunar ce se va stabili în ințelegere cu concurentul.
2. La un post de practicant ori practicantă d-soară cu salar lunar de 100 cor. Concurenţii au aşi înaintà cererile subscrisei directiuni instruite cu atestat de naştere, atestat despra absolvarea şcoalei comerciale şi de praxa de până acì.

Postul este de ocupat indată după alegere.
B.-Hunyad, in 15 Decemvrie 1915.

$$
(1-2) \quad \text { Direcţiunea. }
$$




## Adunați cocenii de cucuruz!

E meritul răsboiului că am învăţat să cruţăm!
Aceasta se manifestă mai ales la productele economice. Astăzi se preţuiesc multe, cari până acụm peste tot nu au fost luate în considerare.

Acuma e timpul pentru sfârmitul (smicuratul) cucuruzului. Până acuma au fost cocenii cucuruzului o rămășiţă fără pret! Astăzi insă nu mai sunt aṣà!

Nu aruncați cocenii de cucuruz pe gunoiu, nu-i ardeți fără scop!
Moara cu cilindre din Sânmărtin (Dicsőszentmárton) cumpără acești cơceni cu bani scumpi și plătește pentru toata 100 chlgr. K 3.50 .

## Atențiune!

Fiecare să adune coceni și să-i vândă la moara cu cilindre!
Mai consult e dacă in fiecare comună să află una sau două persoare, cari pentru o plată côrăspunzătoare adună acești coceni pentru moara cu cilindre.

Cine e aplicat la acest serviciu să se inștiinţeze la noi.
Sanmărtin-Dicsőszentmárton in Decemvrie 1915.
Prima moară cu cilindre din valea Târnavei mici

