# REVISTA ECONOMICÁ. 

ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC.
organul oficial al "SOLIDARITĂTII", asosiaṭiune de institute finaneiare ea insoṭire.
Apare odatǎ pe săptămână.


#### Abstract

Membri ai asociatiunii ${ }^{\text {n SOLIDARITATEA" }}$ sunt : Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoş), Agricola (Sebeşul-săsesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Ariesana' Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bănăfana, Banca Poporală (Caransebes), Banca Poporală (Dej), BancaPoporală, Arpaşul-inf.) Berzovia, Bihoreana, Bistritana, Bocssana, Brădetul, Buciumana, Cassa de oŭstrare (Mercurea), Cassa de păstrare, (reuniune) (Săliste), Câmpiana, Cârtişoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codru (Lupşa), Comuna, Concordia (T.-Uzdin), Concordia (Ghirla), Cordiana, Coroana (Bistrita), Corvineana, Creditul, Crisana, Cugiereana, Decebal, Detunata, Doina, Drăganul, Dunăreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgetana, Frätia, Frătietatea, Furnica, Geogeana, Gloria, Grăniterul, Hategana, Insotire de credit (Vestem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credil (Gavosdia), Isvorul (Sângiorgiu), Isvorul (Sebesul-inf.), Isvorul (Ighiu), Iutia, Lăpusana, Ligediana, Lipovana, Luceatărul, Lumina, Margineana, Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Corniareva), Murăsiana, Murăsanul, Maramurăsana, Nädlăcana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, Piatra, Plugarul (Săcădate), Poporul (Lugoş), Poporul (Salişte), Porumbăceana, Progresul, Reun. de împr. şi păstrare (Ilva-mare), Rîureana (Cap.-Mănăştur), Säcana, Satmăreana, Sebesana (Caransebes), Sebesana (Sebesul săsesc), Secăşana, Selăgeana, Sentinela, Silvania, Somesana, Speranta (Hosman), Steaua, Sercăiana, Soimul' (Uioara), Soimul (Vaşcău), Trârnăveana, Timişana, Tibleşana, Unirea, Vatra, Victoria, Viitorul, Voileana, Vlădeasa, Vulturul (Sânmărtin), Vulturul (Tăşnad), Zărăndeana, Zlăgneana, Zorile.

Abonamentul: pe 1 an $\mathrm{K} 12 \cdot-$, $\mathrm{pe}^{1 / 2}$ an $\mathrm{K} 6 \cdot-$

Redactor responsabil: VASILE VLAICU.

Taxa pentru insertiuni: de spațiul unui $\mathrm{cm}^{2}$ câte 15 fileri.


## Hctualitatea biroului de informatiuni.

Din raportul direcțiunii «Solidarităţi» cătră adunarea generală ordinară convocată pe 10 crt. în Arad se știe, că activarea biroului de informaţiuni şi comisiuni a fost împedecată de isbucnirea răsboiului din 1914. Urmează deci, ca membrii «Solidarităţii» să aştepte revenirea stărilor normale, pentru activarea acestei instituțiuni, menite a satisface în prima linie necesităţile institutelor financiare asociate.

Dar, poate, va fi bine, ca membrii interesaţi ai «Solidarităţi» să revină de acum chiar, până nu va fi prea târziu, asupra chestiunei şi cumpănindu-şi puterile cu trebuinţele, să constate si să realiseze tot ce e posibil, din complexul greutăţilor, ce se cunosc în legătură cu chestiunea biroului.

Scriitorul acestor şiruri îşi exprimă aici propria sa părere, în credinţa, că ar puteà atrage atenţiunea cetitorilor revistei, asupra actualităţii chestiunei.

Prima întrebare ar fi: Ce fel de informaţiuni sunt necesare institutelor de credit? A doua întrebare, care s'ar desprinde din răspunsul la precedenta, ar fi: Este oare capabil serviciul informativ particular şi nemijlocit $u$ zitat la bănci să satisfacă aşteptările de prima necesitate? In fine, dacă răspunsul la întrebarea
aceasta se dovedeşte a fi negativ, restează a mai clarificà întrebarea: Pe ce cale se pot satisface trebuințele prime de caracter informativ ale băncilor însoțite in «Solidaritatea».

Răspunzând la întrebarea primă, se poate recunoaște fără greutate, că pentru institutele de credit ar aveà oare-care importanţă următoarele cunoștințe, colectate ssi aranjate în:
a) șematismul alfabetic al tuturor persoanelor cu oare-care rol în vieața economică-financiară: economi, industriaşi, neguțători, ingineri, medici, advocați, învăţători, preoţi etc.
b) același șematism in ordinea localităţilor;
c) acelaşi șematism aranjat după felul ocupațiunilor;
d) șematismul articolelor de comerciu, industrie și economie, cu determinări cât se poate de precise și amănunţite în toate privințele;
e) archiva intormaţiunilor, resp. cronica informaţiunilor.

Lipsa acestora însă abià produce perderi inevitabile în gestiunea afacerilor de credit. Dacă ele lipsesc, lipseşte numai progresul şi desvoltarea sistematică a afacerilor, un fadt, care poate fi obiect de preocupaţiuni serioase mai cu seamă între împrejurări normale.

Mai importante decât serviciile, ce le fac informaţiunile din cele de mai sus, sunt fără
îndoială informațiunile speciale privitoare la caracterul, obiceiurile, relaţiunile financiare, cele materiale, relaţiunile de afaceri şi tot complexul de împrejurări, cari joacă rol la acordarea de credite pe seama viitorilor debitori. Se știe, că, dacă informaţiunile acestea, procurate din diferite isvoare, consună unele cu altele şi sunt favorabile, în fine, dacă există acoperire, afacerea de credit se perfectuează. Nu încape îndoială, că la orice bancă solidă s'a îndeplinit și se îndeplineşte acest serviciu informativ. Obiecțiune s'ar puteà face la punctul acesta în două direcţiuni: und priveste întrebarea, că isvoarele de informaţiune sunt ireproşabile, demne de încredere, a doua priveşte timpul consumat cu procurarea informațiunilor. Să admitem însă, că serviciul informativ, de care s'au folosit si se folosesc azi băncile noastre corăspunde așteptărilor şi în privinţ̣ele acestea.

Totuși nu se poate scăpà din vedere, că împrejurările, prin cari trece azi o lume întreagă, pretind și alte informațiuni speciale, variate.

Căci, să vedem. Admitând, că toate creditele acordate innaintea răsboiului, au fost precedate de informaţiunile cele mai credindincioase, acoperirile au fost corăspunsătoare pe deplin, totuşi lumea debitorilor a fost selectionată oarecum prin răsboi. Aici e grupa cea mai mare, a acelora, cari şi-au replătit împrumuturile fie cu, fie fǎră convertire.

Selectionarea acelora, cari nu sil-au replătit împrumuturile, este incă în curgere. Intre aceştia va fi o grupă a acelora, cari nu vor mai puteà nici replăth, nici regulà împrumuturile, in fine grupa acelora, cari vor continuà, «à pescuì în apa turbure». Abià după detragerea acestor categorii de debitori se va prezentà sâmburele sănătos al grupei debitorilor disciplinaţi, care sâmbure merită să fie cultivat. Anume, oricum şi oricând s'ar terminà răsboiul, capetele financiare prevăd o înmultire a cererilor de credit nu numai după restabilirea stărilor normale, ci chiar mai înainte de aceasta, imediat după începerea pertractărilor serioase de pace, deoarece se crede in general, că «isbucnirea» păcii nu va surprinde poate pe nimeni. Ca dovadă despre aceasta se poate admite până la un oarecare punct prevederea, care a
dat naştere Centralei institutelor financiare în scopul direcționării capitalului şi astfel a regulării mişcării viitoare de credit. Nu va fi deci indiferentă cumpănirea scopului pentru care se vor acordà împrumuturile în viitor. Se accentuează din ce în ce mai mult, că trebue favorizat creditul pentru scopuri de producțiune, şi numai în rândul al doilea ar venì favorizarea investițiunilor și în fine, dacă ar mai rămâneà ceva capital, chiar şi în cazul acesta ar trebuì delăturat creditul pentru scopuri de consumaţiune.

Insă ce stări de lucruri au băncile din provincie in vederea acestor perspective financiare? O abundantă de numărar nestatornică, un mic stoc de credite sigure, unul mai mare de pretensiuni dubioase şi un stoc necunoscut de capitaluri perdute.

Să ne oprim un moment la pretensiunile dubioase. A le exagerà, poate fi eroare regretabilă. A le ignorà, ar fi însă o perdere adânc simtită. Insemnează deci o probă grea, la care se supune serviciul informativ al unui institut de credit, care va cere să i se erueze cu scrupulositate dubioşii. Aceştia sunt cei, ce au căutat și vor căutà să pescuiască în turbure. Putem crede, că mulţi vor apăreà ca dubioşi, cari nu sunt. Un optimist ar žice: «Est modus in rebus» adecă pe româneşte: se va găsì ac şi de cojocul dubioşilor.

Răul însă zace într'altă parte. Anume un dubios, care a fost dubios pentru banca $A, B$ şi C are libertatea să se prezinte și la banca X sau Y, cerând credit şi oferindu-şi acoperirile probate şi experiate în contul celor dintâi. Intrebăm dară, este nevoie să se cunoască dubiosii incorigibili? Ori poate dl Dubiescu, care ani de-arândul a fost balastul băncii A, dupăce aceasta s'a scăpat cu greu de el, nu va fi încercat el să-şi convertească împrumutul la banca B? Şi dacă pentru banca A el a fost dubios, fi-va pentru banca B client disciplinat? Este, sau nu este de lipsă cartea neagră a dubioşilor proprii şi ai institutelor însotite?

Natural, că fiecare cetitor este liber să răspundă la întrebările acestea. Scriitorul acestor şiruri îşi permite însă părerea, că pentru fiecare caz de cerere nouă de împrumut este sii va fi de lipsă consultarea momentană a carrtii
negre. Lipsind informaţiunile precise în privința aceasta, urmările vor fi de sigur mai grave, decât s'ar crede.

Ajunși aici, să încercăm a răspunde la întrebarea a doua, ce ne-am propus: Este oare capabil serviciul informativ particular sii nemijlocit uzitat la bănci să satisfacă așteptările acestea? In cazul cel mai bun, din întâmplare, uneori se poate, că da. Stăruind însă în credinţa, că pe căile şi cu mijloacele uzitate în trecut se va puteà apărà cu succes un institut de bani contra elementelor dubioase, poatecă am greși. Uniunea de apărare a creditorilor există, ce e drept, însă nu pentru trebuințele membrilor «Solidarităţii».

Dacă astfel stă lucrul, este întrebarea, că se poate oare recomandà, ca expedient, fiecărei bănci să ceară în fiecare caz informaţiuni directe dela toate băncile? Sau să absteà dela informațiunile acestea și să considere afacerea ca risic propriu? Fără îndoială, că nici una, nici alta. Dar atunci? Pe ce cale se pot procurà aceste informațiuni de prima necesitate pentru băncile «Solidarităţii»?

Astfel şirul observărilor de mai sus conduce la recunoaşterea necesităţii actuale a biroului de informaţiuni projectat de direcţiunea «Solidarității». Cu alte cuvinte: costă cu mult mai mult aşteptarea după revenirea stărilor normale pentru activarea biroului de informaţiuni, decât înfăptuirea de urgenţă a acestuia şi însărcinarea lui deocamdată și primo loco să-şi procure şi să servească băncile asociate cu informaţiunile sale despre dubioşii constatați şi declaraţi. Bine-înțeles nu ne gândim atâta la aceà parte din pretensiunile dubioase existente, care ar puteà fi salvată și care cade deocamdată în răspunderea conducătoriłor vechi ci ne gândim mai mult la delăturarea perderilor din viitor.

Deoarece chestiunea pare a fi de interes comun pentru toate băncile însoţirei, poate ar fi potrivită hotărârea, ce ar puteà-o luà «Solidaritatea» cu ocaziunea acestei adunări generale din 10 l. c. Iar dacă în principiu se aprobă activarea de urgenţă a biroului de informaţiuni, nu mai rămâne decât să se stabilească condițiunile materiale şi personale, cari ar mai fi posibile între împrejurările actuale.

Fie-că se va inactivà în o formă definitivă şi capabilă de continuitate pentru viitor, ca societate pe acții cu capital, buget, statute, regulamente etc. potrivite trebuinţelor avute în vedere la stabilirea scopurilor dintru început ale biroului, fie-că se va inactivà deocamdată pentru satisfacerea trebuințelor descrise mai sus, in cadrul biroului «Solidarităţii», ce privește serviciul informativ, cea mai potrivită modalitate de finanțare se pare a fi stabilirea cotizaţiunilor anuale ale membrilor «Solidarităţii» pentru biroul de informatiuni.

In fine, încă un cuvânt. Ar fi bine să nu se scape din vedere nici momentul educativ al masselor debitoare, când li se pune în vedere cu toată seriositatea, că sau îşi împlinesc obligamentele cu punctualitate, sau ajung în cartea neagră între cei ce nici odată, dela nici o bancă și sub nici o condiție, nu vor mai primì alt împrumut.

## Vasile Vlaicu.

## Cămătăria cu articolele de traiu.

Cămătắria este un rău vechiu în vieaţa popoarelor şi statelor. Ea este practicată de indivizi şi de asociaţii, în cadre mai înguste și mai largi, fiind pornită dintr'un instinct indrăcit de a stoarce pe alții și favorizată de diferite imprejurări prielnice, dintre cari unele se caută înadins. Intre aceste imprejurări se numără și starea de răsboiu. Indeosebi răsboiul actual, fără păreche în istorie, a fost și este foarte prielnic cămătăriei, și mai ales cămătăriei cu articolele de traiu, nefiind eschise nici celelalte articole, cari sunt indispensabile vieţii.

Scumpetea nemaipomenită de azi a tuturor articolelor necesare vieţii este, in locul prim, o urmare a stării de răsboiu.

Impunându-se pe întreagă linia, chiar dela începutul răsboiului, rechizitionarea, absolut necesară, pe seama armatei, a unei armate de milioane, scumpetea și-a făcut intrarea sa triumfală pretutindeni şi cu ea deodată și râvna de a stoarce, treptat, - cât mai mult, cu orice ocazie binevenită. Şi ocaziile s'au prezentat şi se prezintă neinntrerupt la tot pasul.

S'a scumpit, chiar dela inceputul răsboiului, pretul cailor, vitelor și celorlalte animale necesare armatei, împreună cu al tuturor derivatelor lor: carne, unsoare, lână, piei, lapte, unt, brânză, lumini, săpun etc. Deodatã cu acestea s'a scumpit preful bucatelor şi al derivatelor lor: făină, gris, pâne şi tărâţe, cum şi pretul păstăioaselor şi al tuturor plantelor de folos în economie şi industrie.

Treptat a crescut şi pretul manufacturilor sị fabricatelor obţinute din materiile prime: pânza, cartoanele, postavul, vestmintele gata, incăltămintea s.a.

De asemenea s'a ridicat pretul lemnelor, cărbunilor şi a tot, de ce omul nu se poate lipsi in vieaţă, neexcepţionând nici beuturile şi tutunul.

Şi de strâmtoarea, in care am ajuns prin răsboiu, au profitat şi continuă a profità mii şi milioane de indivizi şi chiar şi asociații. Astfel am ajuns şi noi să vedem adeverindu-se, pe de-a întregul, sentinta latină, cunoscntă până aci, mai mult numai în mod teoretic, «homo homini lupus», că adecă oamenii se mânâncă unii pe alṭii ca lupii.

In vârtejul împrejurărilor, schimbate cu iuteală vertiginoasă, statul a fost necesitat să intervină, îndată la începutul răsboiuluif, pentru a pune oarecare stavilă urcării din cale afară a preţurilor.

Ordonante după ordonanţe ministeriale au fixat mai întâi preţurile maxime pentru diferitele articole de alimentaţie, indeosebi pentru acelea ale cerealelor, punàndu-se în vedere celorce ar face transyresiuni grele, pedepse in bani și inchisoare.

In felul acesta s'a stabilit in câtva comerciul liber, provocat de ofertâ și cerere. Lumea însă nedeprinsă a fi stângenită în folosirea bunurilor câstigate, nu s'au prea putut supune restrictiilor, dictate de guvern în faţa necesităţilor tot mai mari ce s'au ivit. Pe faţă, ce e drept, a trebuit să se reţină; in realitate insă, cu perdea, s'au săvârşit și se săvârşesc in tot momentul nenumărate abateri dela dispoziţiile legale referitor la preturile maximale stabilite.

Căci, - dacă cei mai mulṭi dintre aceia, cari, prin interventia lor distribue articolele necesare traiului, ar fi observat şi ar observà strict dispoziṭiile legale cu privire la preturi, - lumea nu ar trece prin criza actuală aşa de anormală şi apăsătoare, şi prin urmare aşa de greu de suportat pentru o foarte considerabilă parte a poporaţunii din tară.

## Ce vedem adecă?

Vedem o mare parte a agricultorilor producând de toate pentru trebuintele proprii și un prisos mai mare sau mai mic destinat pentru desfacere.

Din acest prisos, neproducenții au fost indreptătitit, an de an, dela începerea răsboiului, să se aprovizioneze, într'un interval anumit de timp, după adunarea recoltelor de pe câmp, cu productele trebuincioase până la recolta viitoare.

Fireşte, că de acest avantaj yot să beneficieze numai o parte a neproducenților, deoarece partea precumpănitoare a acestora nu dispune de sumele necesare pentru a se aprovizionà, necum pe un an, dară mulţi nici chiar pe o lună, constrânşi fiind a trâi «din mână în gurăr. De altă parte neproducenţii cu prindere au putut in anii dintâiu de răsboiu, să cumpere provizii cât de multe; ceeace mai târziu $\mathrm{s}-\mathrm{a}$ interzis.

Dreptul de rechizitionare in genere şi 1 -a rezervat statul, având să-l execute prin organele sale,
anume constituite pentru acest scop, adunând tot prisosul dela producenți, nu numai pentru trebuinţele armatei, ci si pentru acoperirea trebuinţelor majorității poporaţiunii din oraşe şi parte şi din sate, îndeosebi din acelea, unde nu se produce decât numai o parte minimală a articolelor de alimentaţiune.

Societatea de aprovizionare cu producte de răsboiu, care în urma îndreptăţirei ce i s'a dat, face rechizitionarea prin organele sale, este unica, poate, care plăteşte producele cu preţul stabilit prin ordonante, pret cu care poate fi pe deplin mulţumit ori care productent. Ceialaltti cumpărători mai rar au putut şi pot să se aprovizioneze cu pretul fixal in ordonanţe. Aceasta este indiscutabil şi totuşi, deşi mai ies şi la iveală cazuri singuratice de abuzuri de această natură, cari fireşte se pedepsesc cu asprime, totuş majoritatatea și aproape totalitatea neproducenfilor plăteşte preturi de spăriat, mai ales acum, când suntem în perioda cea mai critică, «intre pite», când adecă pânea cea veche este pe gătate şi cea nouă incă abia înspicată.

Deşi observăm un abuz foarte mare, totuşi nu s'a putut aflà până acum leacul pentru stârpirea lui. Se vorbeşte și se scrie, că statul va luà pe viitor nouă măsuri pentru preîntâmpinarea și stăvilirea acestui abuz. Ar fi un mare bine pentru o mare parte a poporaţiunii din fară, dacă s'ar puteà găsì remediile cele mai potrivite pentru ajungerea acestui scop, pentrucă practica frauduloasă a urcării preţurilor, de care ne ocupăm, nu este nici mai mult nici mai puțin decât o cămătărie din cele mai păčătoase si revoltătoare.

Această uzurărie spurcată a devenit, în cele din urmă, generală. Meseriaşii, comercianții şi toţi intermediatorii au urcat, şi ei pas de pas, pretul articolelor, ce aveau și au să desfacă, şi astfel am ajuns vremurile, când multe articole se vând cu zeci, sute şi chiar mii de percente peste preţul lor normal de de odinioară. Aşà e cu toate productele animale şi vegetale şi derivatele lor; aşà e cu tot felul de articole de mauafactură şi industriale: haine incălłăminte, rechizite, etc.

In chipul acesta o seamă de oameni abia o mai pot duce.

Şi e natural, că în aceste imprejurări grele, toată lumea se intreabǎ: cine, când şi cum ne va scoate din această situaţie grea?

Răspunsul fireşte, nu poate fi altul decât, că încetând cauzele cari au provocat scumpetea şi cămătăria actuală, cu acelea deodată vor incepe să decrească sii rând pe rând, să dispară şi acestea. Pacea, numai pacea va aveà puterea magică de a înlăturà şi scumpetea şi cǎmătăria, impreună cu intreg cortegiul de rele, de care e insotit un răsboiu ca cel actual.

Dar, şi până atunci, diriguitorii statului, suntem siguri, vor uzà de toate mijloacele ce le stau la dis-
pozitite pentru scăderea relelor de cari ne ocupăm. Tot asemenea și organele comitatense și cele comunale.

Poporaţiunea însă ar trebuì să fie mai bine lămurită, de cătră imediații săi conducători, asupra păcatelor de cari se face vinovată prin cămătăria ce o exercează fără nici un scrupul de păcat.
R. Simu.

## Negoṭul cu lână.

In părțile ardeleneşti mai sunt încă economi de oi, cari îşi pot continuà economia în măsură mai restrânsă, decat in timp de pace. Deci nu numai pe negustorii şi pe comisionarii de lână, ci și pe aceşti economi ii interesează de sigur noua ordinaţiune ministerială Nr. $1157 / 1917$ M. E. cu privire la valorizarea lânei. Aici se pot ceti mai multe dispoziţii, din cari fiecarre va căutà să-şi tragă folos cât de mare pentru sine : comercianții mari, comisionarii şi alţii în sarcina economilor de oi și a publicului.
latã unele din cele mai importante dispoziṭii, tălmăcite mai la înţeles.

Preţuirea cantităţilor de lână se va face pe baza stării obținute după spălatul in fabrică.

Puţini economi se vor găsì, cari să ştie ce însemnează aceasta. Cei mai multi primesc de bune explicările ovreului, care zice, că lâna trebue spălată, finndcă e murdară, şi după spălat se uşurează la cântar. Lucrul acesta e prea potrivit să-l inteleagă orice econom, căruia i se cere, să lase din pret.

Dar pentruce nu lămurește negustorul pe economul dela stână, că murdăria, care iese din lână la spalat e o murdărie de mare preţ? Că la spălatul lânei iese şi Lanolina şi unsoarea, prima fiind un medicament şi cosmetic preţios, a doua un articol nu prea ieftin în ziua de azi? Aşadară lâna, iesind din cămara oierului, nu porneşte pe calea scăderei la pret, ci se află pe calea cea mai dreaptă a scumpirei, din care să tragă foloase cei ce se pricep, până când ea se va reîntoarce iarăşi de unde a pornit, de astădatä in formă de postav de $10-20$ ori mai scump. Dar ea nici aici nu se opreste. Omul o poartă câtva timp, ea se face sdrentee și ajunge la - altă, centrală: de sdrenţe, pentruca să continue un fel de călătorie a nemurirei: ori-că se prelucră din nou in stofă, ori in hârtie, pentruca să se adeverească scriptura că nimic nu se pierde, ci numai se transformează.

E alta intrebarea, că ce se va întâmpla, dacă economul însuşi va stărui la pretul lânei, s'au dacă el va aveà prilej să transpună lâna la centrala de lână (dacă nu direct la fabrică), lăsând pe samsarii să meargă la front, sau la alte afaceri.

O altã dispoziţie a ordinaţiunei ministeriale ne arată, că comisionarii, cari vreau să cumpere lână in cantităti sub 500 kg , o pot face numai cu auto-
rizarea în scris a ministrului de comerciu resp. a centralei de lână. Cu alte cuvinte se cuvine, ca economul dela oi să ceară să i se arete legitimația ministerială, dela acela, ce vine să-i deschidă uşa pentrucă altcum se prea poate să aibă a face cu altcineva, căruia î e mai aproape cămaşa ca cojocul. Aici încă e un mic bucluc. Cum să cetească economul dela oi o concesiune ministerială a unui comisar al centralei de lână, dacă fata nu-ì acasă și feciorul e pe câmpul de luptă, ori dacă el singur nu ştie ceti? Bine inṭeles, că altă legitimație, ca cea din minister n-are valoare.

Dar mai e ceva. Negustorii şi comisionarii de lână sunt îndatoraţi prin ordinațiunea ministerială să facă arătare despre numele și adresa vânzătorului, cantitatea de lână și preţul plătit acestuia, dar vânzătorul nu e obligat să subscrie declarațiunea aceasta. Aşadar cutare comisionar, ştiind, că din jos de el stau ciobanii dela stână, cari nu știu ceti, iar dinsus de el stau vecini dela centrala de lână, cari sunt mai scurţi de vedere, el ar mai puteà cădeà în ispită să scrie ce-i place.

Numai cât cu minciuna, dacă poate prânzi, de cină nu-i va ajunge. Căci centrala de lână sis-a făcut obiceiul să intrebe de a dreptul pe economi după facerea târgului, că la adecă cui a vândut lâna şi cu cât. Și dacă se prinde comisionarul cu ocaua mică, il pune la bir și la răcoare, apoi il scoate și-1 trimite să se mai incălzească la focul de pe vre-un front.

Cąm aşà merge negoţul de lână într-al treilea an de răsboi, dar in vremea veche, acum trei ani și mai bine, mergeà altcum.

- Cine vrea, n'are decât să desluşească şi pe alţii, ca să ştie și mocanul, ce e şofranul. Că decât aşà negot, mai bine să se spele, să se toarcă și să se teasă lâna acasă.

Cinestie.

## CRONICĂ.


#### Abstract

Pentru adunarea generalăa «Solidaritătii». In vederea adunării generale a <Solidaritãfiis din $10^{\circ}$ Iunie a. c. în Arad, institutele (membri) sunt invitate $a$-şi trimite - intrucât nu pot participà prin reprezentanţi direcţi - plenipotentele lor la Dl Sava Raicu, prezidentul directfiunii =Solidarităţiis şi directorul institutului «Victoria» din Arad.


$842,000^{-}$- cor. perdere curată, la 120,000 - cor . capital societar. Cazul a preocupat in zilele acestea pe judecătorii tablei din Pées in chestia falimentului bǎncii: «Paksi Takarékpénztárs. Directorul Bunn Lajos, cassierul Wetter Marton precum și celelalte persoane dela conducere și-au primit verdictele,

Inregistrăm cazul, pentruca să se știe, ce se poate intâmplá cu o bancă din provincie, care permite cârmuitorilor ei să caute profituri intr'o fabrică de uleiuri.

Băncile noastre pentru fundațiunea ziariștilor. La rugarea adresată băncilor române de epitropia fundațiunii pentru ajutorarea ziarişților români din Ungaria s'au mai făcut următoarele contribuiri:

Transport din Nr. trecut . . Cor. 1,965«Chiorana».

$$
\frac{.}{\text { Total Cor. }} 2,015 \cdot=
$$

Publicarea contribuirilor se va continuà.

Rectificare. In darea de seamă despre adunarea generală a "Băncii de asigurare" rectificăm eroarea obvenită in alinia 2 dela început, in sensul, că au functionat ca membri scrutinători, actionarii Dnii Dr. I. Beu și Ioan Vătăşan. Cerem scuzele noastre; eroarea am observat-o prea târziu pentru a mai puteà face corectura. Redactiunea.

## Bibliografie.

A apărut în Biblioteca băncilor române: «Cursul elementar de stenografie româneascăr, prelucrat după sistemul stenotachigrafic de Vasile Vlaicu si se poate procurà dela: Librăria arhidiecezană din Sibiiu (Nagyszeben) cu preţul de Cor. 2- plus porto.

Cine se interesează de un sistem cursiv (nu geometric) de stenografie românească, cerând să i se fmplinească aşteptările de uş̧urință la invăţat, practicitate, iuţeală la scris, şi siguranță la cetit, poate aflà în cartea aceasta mulṭămire stenografică. Comparând-o cu alte cărti, de alte sisteme, un stenograf român va mai aflà ìnsă in ea și alte calităţi folositoare.

Autorul fiind convins de calităţile sistemului n'a pregetat a riscà spese urcate și muncă îdelungată pentru a da în mâna celor interesați : funcţionari, studenți şi intelectuali, ceva folositor ca stenografie românească.

Cartea are 2 părti: : teoretică (tipăritâ) și practică (litografată). Partea teoretică este interesantă si instructivă, iar cea practică e precisă și completă.

Extras din nouele tarife postale și scala de timbre. Ediție de buzunar, preful 20 fileri, editura aRevistei Economices.

Satisfăcând unei trebuinţe reaie a celor interesați, acest mic Vademecum arată noua tarifă postală intrată in vigoare la 1 Octomvrie 1916, tarifa telegramelor precum și cele trei scale de timbre in conformitate cu noua tarifă intrată in vigoare la 1 Decemvrie 1916. Formatul ei find potrivit anume pen-
tru a se purtà în buzunar, cărticica aceasta promite a fi recunoscătoare tuturor celor, ce o vor aveà la sine.

Se poate comandà la Administraṭia «Revistei Economice? în Sibiu-Nagyszeben

## Sumarul:

Actualitatea biroului de informaţiuni. - Cămătăria cu articolele de traiu. - Negoţul cu lână. - Cronică: Pentru adunarea generală a «Solidaritãţi is. 842,000 - cor. perdere curată, la 120,000 - cor. Băncile noastre pentru fundațiunea ziariştilor. Rectificare. - Bibliografie: Stenografie româneascǎExtras din nouele tarife postale și scala de timbre.

## "A LBINA".

institut de credit şi de economí în Sibiiu.

## Aviz.

In conțelegere cu celelalte bănci din lo. calitate se vor fructificà cu începere dela 1 Iuliu 1917:

Depunerile spre fructificare noue (pe lângă libele) cu $31 / 2 \%$, iar

Depunerile în Cont-Curent noue cu 3 $\%$.
Depunerile spre fructificare vechi, făcute inainte de 1 Iuliu 1917, continuă a se fructificà cu 4\%, iar Depunerile în Cont-Curent vechi cu $31 / 2 \%$.

1-1

> Direcţiunea.
"DUNĂREANA",
institut de credit şi de economí, Kevevára.

## Un practicant

cu practică de bancă se aplică la «Dunăreana» în Kevevára pe timpul răsboiului. Informaţii la P. Stoica, în Révaujfalu.

## ,DUNĂREANA", <br> institut de credit şi de economii, Kevevára.

## Aviz.

Institutul nostru plătește după depuneri $4 \%$ şi darea după interese.

Kevevára, la 14 Maiu 1917.

$$
1-1 \quad \text { Direçiunea. }
$$

## Tinăr necăsătorit,

liber de miliție cu diplomă comercială, praxă de bancă și comerciu, posedând perfect 4 limbi şi stenografia, caută post de contabil la o bancă sau afacere com. românească. 1-1

A se adresà la redacţia acestei foi.
„SEBEȘANA", cassă de păstrare pe actiuni in Caransebeş.

## CONVOCARE.

P. T. Domnii acționari ai Cassei de păstrare pe acțiuni «SEBEŞANA, din Caransebeş, se convoacă la

## a XV-a adunare generală ordinară,

care se va țineà Duminecă în 10 Iunie 1917 st. n., la 2 ore d. a., în localitatea institutului cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul directiunii si al comitetului de supraveghiare despre gestiunea anului 1916 și aprobarea bilantului.
2. Propunerea directiunii si decidere asupra distribuirii protitului curat.
3. Darea absolutorului pe anul de gestiune expirat.
4. Exmiterea alor 2 actionari pentru verificarea procesului verbal luat in această adunare.
5. Propunerea directiunti cu privire la urcarea capitalului social.
6. Eventuale propuneri
7. Modificarea unor paragrafi din statute.
8. Sortarea alor 2 membri din directiune, alegerea alor 3 membri in directiune şi alegerea unui membru in comitetul de supraveghiare.
Caransebes, la 25 Maiu 1917.

## Direcțiunea.

NB. Vot decisiv în adunarea generală au numai acei actionari, cari au depus în orele oficioase până Joi în 7 Iunie 1917 la 12 ore din zi actiile lor, transcrise cu trei luni inainte de adunare in registrul institutului pe numele lor, la cassa institutului. Acțiile se pot depune spre acest scop şi la oricare institut, care e membru la «Solidaritatea», precum şi la Ústrendá Banka Ucastinny Spolok, Budapesta; în acest caz însă avizul despre depozitare al institutului respectiv trebue să sosească la noi până in 7 Iunie 1917 la 12 ore din zi. Femeile se pot reprezentà numai prin astfel de plenipotenṭiați, cari încă sunt acṭionari întroduşi în registrul institutului cu trei luni înainte de adunarea generala.. Minorenii și persoanele juridice se reprezintă prin reprezentanții lor legali.

Activa.
Contul Bilanț la 31 Decemvrie 1916.
Pasiva.


Caransebs, 31 Decemvrie 1916.

Dr. Nicolae Ionescu m p., director executiv.
S. Bistreanu m. p.

Dr. Iosif Olariu m. p.
Dr. Petru Ionescu m. p.

Aurel Moaca m. p.
Constantin Cǎlţinu m. p.

Constantin Cålțiun jun. m. p., prim-contabil.

Subsemnatul comitet de supraveghiare am examinat contul prezent al bilantului si cel al venitelor şi speselor şi confrontandu-le cu registrele principale şi auxiliare, purtate in buná regulă, le-am atlat cu acelea în consonantã si exacte.
Ioan Stoian m. p., preşedinte.
Florea Bozgan m. p.
Iuliu Vuia m. p.
Nicolae Gavrilă m. p.

## „AJUTORUL", institut de credit și economil, societate pe actii in Seica-Mare.

## CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit şi economì, societate pe acții «AJUTORUL», se învită prin aceasta, conform §-lui 16 din statute la

## a VIII-a adunare generală ordinară,

ce se va țineà in Vale la 17 Iunie st. n. a. c., la 3 ore d. a., în sala festivă a şcoalei gr. ort.

## Obiectele:

1. Deschiderea adunării şi constatarea actionarilor prezenţi şi a plenipotentelor.
2. Raportul directiunii si al comitetului de supraveghiare.
3. Prezentarea bilantului.
4. Darea absolutorului directiunii şi comitetului de supraveghiare.
5. Eventuale propuneri.

Domnii acționari cari doresc a participà la adunarea generală, în sensul §-lui 17 din statute, sunt rugați a-şi prezentà acțiile, eventual dovezile de plenipotență cel mult până în 17 Iunie a. c. la 2 ore d. a. la agentura institutului din Vale. Seica-Mare, 27 Maiu 1917.

Direcțiunea.
Activa - Vagyon. Contul Bilanț la 31 Dec. 1916. - Mérleg-szàmla 1916. dec. 31-én.
Pasiva - Teher.

| Cassa - Pénztár | $\begin{array}{cc} \hline \mathrm{K} & \mathrm{f} \\ 17,968 \cdot 03 \end{array}$ | Capital social - Részvénytőke | $\begin{gathered} \text { K f } \\ 250,000 \cdot- \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bon în Giro-Conto, Cassa de p. postală și la alte |  | Fond de rezervă - Tartalékalap _- 111,038.73 |  |
| bănci - Követelés Giro-Conto, Postatakarék- |  | Fond de pensiuni - Nyugdijalap -- 17,363.16 |  |
|  | 133,478.96 | Fond de binef. - Jótékonyczélualap 3,678.86 | 132,080.75 |
| Cambii - Valtók .-.-.-.- $255,384 \cdot 77$ |  | Depuneri spre fructificare - Takarékbetétek | 410,600 18 |
| Cambii cu acoperire hipotecară Jelz. biztositott váltok ......... 101,40 | 356,784•77 | Dividendă neridicată - Fel nem vett osztalék | 1,558.- |
| Imipr. hip. - Jelzálog kölesönök | 116,668.- | Interese trans. anticipate - Elölegezett átm. kamatok | 3,319.91 |
| Credite personale - Kötvény kölcsönök | 25,646.68 | Profit curat - Tiszta nyereség - .......... | 21,490.63 |
| lmpr. de cont-curent - Folyószámla kölcsönök | 17,740•72 |  |  |
| Efecte - Ertékpapirok -- -- -- | 44,938- |  |  |
| $\begin{array}{ll}\text { Edificiul instit. - Az intézet épulete } & 36,500 \cdot-\overline{4} \\ \text { Realităti - Ingatlanok }\end{array}$ | 40,917.96 |  |  |
| Mobiliar - Felszerelés...- | 2,000- |  |  |
| Debitori - Adósok .-. | 14,864•20 |  |  |
| Interese transitoare rest. - Hátralékos átmen |  |  |  |
| kamatok -.- -- -- .-. -- .- .-. -. -- | , $681 \cdot 51$ |  |  |
|  | 821,688.83 |  | 821,688•83 |
| Debit - Tartozik. Contul Perdere și | Profit | Veszteség- és Nyereség-számla. Credit | Követel |
|  | K f |  |  |
| Interese de depuneri - Takarék betétek kamatok $22,146 \cdot 04$ |  | Interese: - Kamatok: <br> dela cambii - Váltók után... ... 33,118.82 |  |
| Interese de reescont--Viszleszámitolási kamatok .- . . . .. ... ... ... . $1,091 \cdot 37$ | 23,237 41 | dela impr. hip. - Jelzálog kölcsönök után $\qquad$ 12,413•26 |  |
| Salare - Fizetések - . . . - 3,487.23 |  | dela camb. cu acop. hip. |  |
| Spese curente - Folyó költségek -- 2,999.31 |  | biztositott váltók után _ . |  |
| Marce de prezență - Jelenléti dijak 537.60 |  | dela credite personale - Kötvény |  |
| Porto - Postabér -- . .- . . 398. | 7,422•14 | kölcsönök után .-.......... 1,446.22 |  |
| Contribuțiune directă - Egyenes adó - 5,164.65 |  | dela cont-curent - Folyószámla köl- 2708.57 |  |
| $10 \%$ după interese de depuneri $10 \%$ betéti kamatok után $2,214 \cdot 6$ | 7,379-26 | $\begin{array}{ll}\text { csönök után } \\ \text { dela efecte - Értékpapirok kamatai } & 723.70\end{array}$ | 59,405•44 |
| rofit curat - Tiszta nyereség . .-. .-. | 21,490.63 | Venite la realităti - Ingatlanok jövedelme | 124. |
|  | 59,529-44 |  | 59,529.44 |

Seica-mare-Nagy-Selyk, la 31 Decemvrie 1916.

## DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSAG:

Ioan Popa Nartea m. p., Ioan Dobrota m. p. Ioan Rebega m. p. Revăzut: - Felülvizsgáltatott: Sofroniu Roşca m. p., prez. - elnök.

Ioan Hanzu m. p., prez. - elnök.
Valer Millea m. p.
Conturile prezente le-am revăzut şi le-am aflat in ordine şi exacte. - Jelen számlákat megvizsgáltuk és rendben és helyeseknek talâltuk.
Nicolae Tămas m. p.
George Salomie m. p.

## COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELÖ BIZÓTTSÁG:

## "UNIREA",

institut de credit şi economii, societate pe acţii in Vad. | takarékpénztár és hitelintézet részyénytársaság, Vádon.

## Convocare.

Domnii acționari ai institutului de credit și economìi *Unirea*, societate pe acții în Vad, se învită prin aceasta la

## a XVII-a adunare generală ordinară,

care se va țineá în Vad la 24 Iunie st. n. 1917, la 2 ore d. a., in localul institutului.

## Obiectele de pertractat vor fi:

1. Alegerea a 3 membri pentru verificarea protocolului adunării generale.
2. Raportul directiunii si comitetului de supraveghiare.
3. Prezentarea bilanfului pe 1916 si decidere asupra profitului.
Acei domni acționari, cari nu pot luà parte în persoană la adunarea generală, au dreptul in sensul $\S$-lui 45 din statute a plenipotențià pe un alt membru în scris având, acela a produce plenipotenṭa și acțiile înainte de inceperea pertractării obiectelor statorite mai sus.

$$
\text { V a d, } 25 \text { Maiu } 1917 .
$$

## Direcțiunea.

## Meghivó.

Az «Unirea> vádi takarék és hitelintézet részvénytársaság a folyó 1917, évi junius hó $24-$ én d. u. 2 órakor az intézet helyiségében megtartandó

## a XVII-ik rendes közgyülésre,

a résvényes urakat tisztelettel meghivja.

## A közgyülés tárgyai.

1. A közgyüllési jegyzökönyv hitelesitésére három tag válasvtása.
2. Az igazgatóság és a felügyelö bizottság évi jelentése.
3. Az 1916 évi végével lezárt mérleg elöterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása.
Azon részvényesek, kik nem vehetnek részt személyesen a rendes évi közgyiulésen, jogukban áll az alapszabály, $45 \S$-a értelmében más részvényes tag urat meghatalmazni a közgyülésen valo képviseltetésre, mely esetben azok kötelesek az irásbeli meghatalmazást a közgyülés megkezdése előtt átszolgáltatni.

Vád, 1917 évi május 25.
Az igazgatóság.

Activa - Vagyon. Contul Bilanț cu 31 Dec. 1916.

|  | K f |
| :---: | :---: |
| Cassa în numărar - Készpénz | $627 \cdot 47$ |
| Depuneri proprii - Saját betétek .-. .-. -... .-. | 10,286-26 |
| Cambii - Váltók -.. --. - | 234,709.01 |
| Obligațiuni - Kötelezvények | 191,676.50 |
| Efecte - Ertékpapirok | 8,899.40 |
| Imobile - Ingatlanok - | 699.56 |
| Anticipații - Elölegek - | 4,505.88 |
| Filiala Albina Braşov - Albina fiók Brassó | $919 \cdot 40$ |
| Mobiliar - Felszerelés | 180- |
| Interese restante - Hátralékos kamatok | 25,000* |


| Capital Alaptöke | $\begin{gathered} \hline \mathrm{K} \quad \mathrm{f} \\ 40,000 \cdot- \end{gathered}$ |
| :---: | :---: |
| Fond de rezervá - Tartalékalap | $40,000 \cdot-$ |
| Fond de rezervă special - Külön tartalékalap | 4,271-74 |
| Fond de penzii - Nyugdijalap - .- | 5,054•50 |
| Fond de binefaceri - Jotékonyságialap | 2,453.68 |
| Depuneri - Betétek | 376,707.53 |
| Cont-Curent - Folyoszámla | 2,321•62 |
| Dividendă neridicată - Fel nem vett osztalék | 270- |
| Diverși creditori - Külơnnb. hitelezök | 3,777.28 |
| Interese transitoare - Atmeneti kamatok | $647 \cdot 13$ |
| Profit curat - Tiszta nyereség -- | 2,000*- |

Debit. - Tartozik. Contul Profit șl Perderi. - Nyereség- és Veszteség-szâmla Credịt. - Követel.

|  |  | K f |  | K f |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Interese: - Kamatok: |  |  | Interese: - Kamatok: |  |
| după depuneri - betétek után după reescont - viszleszám után. | $\begin{array}{r} 16,089 \cdot 30 \\ 773 \cdot 82 \end{array}$ | 16,863•12 | dela obligații - kötelezvények után........ | $\begin{aligned} & 15,691 \cdot 87 \\ & 10,504 \cdot 44 \end{aligned}$ |
|  |  |  |  |  |
| directă - Állami egyenes adó | 1,631.06 |  | dela depuneri proprii - sajat betetek | $234 \cdot 19$ |
| comunală şi comit. - községi és megyei adó | $970 \cdot 51$ |  | Chirie dela imobil - Ingatlanok haszonbére... | 19- |
| $10 \%$ la int. de depuneri - $10 \%$ betétek után | 1,608.93 |  |  |  |
| competința c. com. - Iparkamarai <br> illeték | $57 \cdot 71$ | 4,268•21 |  |  |
| Spese: - Költsegek: |  |  |  |  |
| Salare - Fizetések $\qquad$ <br> Chirie - Házbér <br> Spese de birou - Irodai költség | $\begin{array}{r} 3,250 \cdot- \\ 132 \cdot \\ 620 \cdot 65 \end{array}$ | 4,002•65 |  |  |
| Profit curat - Tiszta nyereség -- |  | 2,000- |  |  |
|  |  | 27,133.98 |  | 27,133•98 |

Vad, la 31 Decemvrie 1916. - Vád, 1916 évi december 31-én

## DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:

Vornica Miklós s. k. Langa György s. k. Borcia Jakab s. k. Strimbu György s. k. Boer Achim s. k.
Subscrisul comitet de supraveghiare am examinat conturile de fata sil le-am aflat în deplină ordine și consonantă cu registrele. Alolirott felügyelỏ bizottság a jelen számlákat megvizsgâltuk és azokat rendben találtuk.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - A FELÜGYELÓ BIZOTTSÁG:
Popa Miklós s. k., elnök.

## „ALBINA", institut de credit și de economii în Sibiiu.

## Convocare.

Domnii acţionari ai institutului de credit și de economii «Albina», sunt învitaţi prin aceasta in virtutea $\S$-ului 20 din statutele societăţii la

## adunarea generală extraordinară,

care se va țineà în Sibiiu, Sâmbătă, în 30 Iunie 1917 st. n., la orele $9 \mathrm{a} . \mathrm{m}$., în sala festivă a Muzeului «Asociaţiunii», cu următoarea

## ORDINE DE ZI:

1. Constituirea adunării generale.
2. Modificarea statutelor institutului.*
3. Luarea spre ştire a proiectelor pentru «Regulament intern» și «Pragmatica de serviciu» pentru tuncționari, elaborate în temeiul §-lui 45 din statute.*
4. Modificarea statutelor fondului de penziuni.*
5. Alegerea directiunei şi a comitetului de supraveghiare conform statutelor modificate.

Domnii acţionari, cari voesc a participà la adunarea generală, în persoană, sau prin plenipotenţiaţi, în conformitate cu $\S \S-i i 23,24$ şi 25 din statutele societăţii, sunt rugaţi arși depune aeţiile și even/ tual dovezile de plenipotență cel mult până Miereuri in 27 Iunie a. e. st. n. la 6 ore p. m. 1a eassa centralei noastre în Sibiiu.

Depunerea acțiilor respective a plenipotenţelor spre scopul indicat se poate face şi la filialele din Braşov, Bozovici, Elisabetopole, Lugoș, Marosyásárhely şi Mediaș, sau a agenturilor din D. - Sânmărtin și Sânnicolaul~mare, precum şi la toate institutele membre ale «Solidarităţii», în acest caz însă cel mult până Sâmbătă in 23 Iunie a. e. st. n.

Sibìiu, la 23 Maiu 1917.

[^0]
## Direcțiunea.


[^0]:    - Proiectele de modificare se pun la dispoziția acționarilor in birourile Centralei şi filialelor institutului.

