# REVISTA ECONOMICȦ. 

ORGAN FINANCIAR-ECONOMIC.

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

## Apare odată pe săptămână.


#### Abstract

Membri ai asociatiunii „SOLIDARITATEA" sunt: Agricola (Ecica), Agricola (Hunedoara), Agricola (Lugoş), Agricola (Sebessul-säsesc), Albina, Ancora, Ardeleana, Ariesana, Armonia, Auraria, Aurora (Baia-mare), Avrigeana, Bänätana, Banca Poporala (Caransebes), Banca Poporală (Dej), BancaPoporalä, Arpasul-int.) Berzovia, Bihoreana, Bistritana, Bocsana, Brădetul, Buciumana, Cassa de püstrare (Mercurea), Cassa de păstrare, (reuniune) (Săliste), Câmpiana, Cârtisoreana, Chiorana, Chiseteiana, Codreana, Codrul (Buteni), Codru (Lupşa), Comuna, Concordia (T.-Uzdin), Concordia (Ghırla), Cordiana, Coroana (Bistrita), Corvineana, Creditul, Crisana, Cugiereana, Decebal, Detunata, Doina, Drăganul, Dunăreana, Economia (Cohalm), Economul, Făgetana, Frătia, Frătietatea, Furnica, Geogeana, Gloria, Gräniterul, Hategana, Insotire de credit (Vestem), Institut de credit (Mehadia), Institut de credit (Gavosdia), Isvoru, (Sângiorgiu), Isvorul (Sebesul-inf.), Isvorul (Ighiu), Iulia, Lăpusana, Ligediana, Lipovana, Luceatärul, Lumina, Märgineanal Mercur, Mielul, Minerva, Munteana (Corniareva), Murăsiana, Murăsanul, Maramurăsana, Nădlăcana, Negoiul, Noiana, Olteana, Oraviciana, Orientul, Patria, Piatra, Plugarul (Săcădate), Poporul (Lugoş), Poporul (Sălişte), Porumbăceana, Progresul, Reun. de împr. si păstrare (Ilva-mare), Rûureana (Cap.-Mănăştur), Săcana, Sãtmăreana, Sebeşana (Caransébes), Sebesana (Sebesul săsesc), Secăsana, Selägeana, Sentinela, Silvania, Somesana, Speranta (Hosman), Steaua, Sercãiana, Soimul (Uioara), Soimul (Vaşău). Trârnăveana, Timişana, Tiblesana, Unirea, Vatra, Victoria, Viitorul, Voileana, Vlădeasa, Vulturul (Sânmärtin), Vulturul (Tăşnnad). Zărändeana, Zlăgneana, Zorile.


Abonamentul:
pe 1 an K $12 \cdot$, pe $1 / 2$ an K $6 \cdot$ -

Redactor responsabil:
VASILE VLAICU.

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

## Un cuvânt cătră cetitori.

Dela începutul răsboiului mondial in repeţite rânduri s'au urcat spesele technice ale revistei noastre, ca si ale tuturor ziarelor ssi revistelor din ţară și din străinătate. Scumpirea hârtiei si a lucrărilor tipografice au silit de mult toate ziarele să-și urce abonamentele.

Noi însă până acum nu am făcut-o. Multămită sprijinului desinteresat al unora dintre abonaţi, n'am fost siliţi să apelăm la mijlocul obicinuit în administraţia ziarelor: la urcarea abonamentului. O foaie de specialitate a compatrioţilor noştri, care dispune de un stoc incomparabil mai mare de inserţiuni si pe deasupra beneficiază de subvenţii, pauşale şi câteva mii de abonamente, și-a urcat deocamdată abonamentul la 30 coroane anual. O altă revistă de specialitate,' cam în aceleași condiții materiale, apărând însă numai de două ori pe lună şi în 8 pagini, și-a stabilit abonamentul la 24 coroane anual.

Față de acestea şi față de altele, revista noastră sii-a păstrat abonamentul neatins in tot decursul răsboiului până acum. In schimb și-a făcut datoria, tinând deschise în coloanele ei toate chestiunile actuale şi de interes pentru abonaţi şi cetitori, făcând incontestabile ser-
vicii reale tuturor acestora și in special membrilor «Solidarităţii».

După toate acestea credem, că nu va surprinde pe nici unul dintre abonații noștri, dacă cu inceperea din 1 Iulie n. a. c. restabilim

> abōnamentul anual la $20^{\circ}-$ coroane, , semestral la $10^{-}-$

Am evitat intenționat expresiunea urcare de abonament, deoarece abonamentul revistei până în 1 Ianuarie 1902, şi în timpuri normale erà tot de 20- coroane anual, deci n'ar fi nimic deosebit, dacă în împrejurările grele de astăzi am revenì la penultima cifră a abonamentului. Reducerea abonamentului dela 20cor. la 12 - cor. se făcuse atunci treptat, ca măsură potrivită pentru răspândirea revistei în cercurile intelectualilor nu tocmai bine situaţi, dar aderenţi ai revistei.

Din consideraţiile acestea resultă deci cererea noastră, ca fiecare din On. cetitori şi abonaţi ai revistei să-şi considere de o datorință plăcută și folositoare binelui comun, a răspândì revista in cercul cunoştinţelor lor. După aproape 19 ani de vieaţă folositoare celor interesaţi, cari au întemeiat-o și au căutat-o anume, revista noastră dorește a face un pas mai departe. Ea cere azi intrarea in casa fie-cărui econom dornic de progres. Cetitorul obiectiv, răsfoind paginile celor 19 colecţii ale revistei,
va constatà între altele fără mare greutate, și o perdere reală cifrabilă a economiei noastre, provenită din faptul, că nu toṭi cei interesaţi i-au dat sprijinul cuvenit, câtă vreme grăuntele semănat în pământ bun ar fi putut aduce roade, o sută şi o mie. Avem cuvinte de mulțămită recunoscătoare față del toţi amicii și sprijinitorii sinceri ai revistei și avem cuvinte de invitare stăruitoare faţă de toți aceia, cari în lipsa revistei au rămas departe de hora frățească a progresului nostru economic. Profit material pentru sine revista nu a căutat nici in trecut. Tot omul de bine va fi deci pe deplin convins, că întru-cât din răspândirea cuvenită a revistei ar resultà un escedent inevitabil, dar neintenţionat, cât de mare, acela îşi va aflà totdeauna plasarea potrivită interesului comun.

Cu răspândirea revistei dorim |să meargă mână in mână nu numai popularizarea cunoştinţelor speciale economice-financiare, ci și scoaterea la iveală, după putință, a nesecatei comori de înţelepciune a economiei naţionale poporale, care a rămas prea puţin cunoscută de ai noștri. Cu atât mai bine au cunoscut-o streinii, resp. adeseori au si esploatat-o.

Cursul de până aici al răsboiului mondial face din ce în ce mai bine întemeiată prevederea, că în viitor toate acţiunile umane vor fi primate de economie și finanțe. Se poate oare admite ca din concertul economic al umanităţii de mâne tocmai nouă ni se cuvine a rămâneà afară? Sau, cine-va profità, dacă hora noastră va fi cea mai mică? Lăsăm la buna apreciere a cetitorilor noştri să răspundă fiecare după părerea sa.

Dacă totuşi ne-ar obiecţionà cine-va: «Mai așteptaţi până după răsboiu», credem, că nu greşim, dacă ne-am permite, să ne deosebim de acel întelept din fabulele vechi, care, dorind să ajungă la celălalt țărm al râului, s'a aşezat liniştit dincoace, aşteptând să se scurgă și ultimul val de apă, pentru-ca să treacă neted.

In ori-ce caz noi vom continuà a ne face datorinţa spre binele şi spre mulţămirea tuturor celor, ce ne-au onorat şi ne vor onorà cu sprijinul lor, iar aceasta o vom face firește în măsura mijloacelor disponibile.

Redactiunea.

## Anunțarea pretensiunilorși datoriilor cătră strǎinătate.

Guvernul a dispus prin ordonanța sa Nr. 1702/917 M. E. dela 14 Mai a. c. anuntarea pretensiunilor, pe cari le au asupra străinătăţii persoanele fizice și morale din fară, precum şi a datoriilor, pe cari aceleaşi persoane le au fațã de strǎinătate.

Anunţate trebue:

1. Toate obiectele (bunurile) mobile şi imobile ale supușilor străini, aflătoare in folosinţa, ingrijirea, administrarea sau posesiunea persoanelor morale sau fizice din tară;
2. Averea intreprinderilor din străinătate, cari in întregime sau in parte formează proprietatea supușilor străini, cu indicarea numelui acestora, a modului, și a proportiei în cari participă la întreprindere şi a valoarei, ce reprezintă partea lor.
3. Datoriile în bani, mărfuri și alte, în ființă fată de supuşi străini, cu indicarea valoarei lor.
4. Obiectele (bunurile) mobile si imobile, ale celor din tară aflătoare in străinătate cu indicarea valorii lor.
5. Averea plasată în întreprinderi din străinătate.
6. Pretensiunile in bani, mărfuri sau altele faţă de supuşi strǎini cu indicarea valoarei lor.

Hârtiile de valoare din străinătate anuntate dejà Băncii Austro-Ungare în sensul ordonantei Nr. 4232/916 M. E. dela 14 Decemvrie 1916 nu trebue din nou anuntate.

Nu trebue anuntate, mai departe, obiectele bunurile, pretensiunile sau datoriile, a căror valoare nu trece peste K 500 - - si premiile de asigurare.

Anuntarea se face pe tări, pe blanchete anume făcute spre acest scop, ce se pot căpătà la biroul statistic central, la camerile, și industriale, și la băncile mai mari din fară.

In blanchetele de anunţare se va arătà situația dela 20 Maiu 1917.

Terminul, până la care au trebuit făcute anuntările la Biroul statistic central (M. kir. központi statisztikai hivatal, Budapest II. Heltai u. 5-7) a fost 20 Iunie 1917.

La cerere, Biroul statistic central poate acordà pentru pezentarea blanchetelor de anuntare un respir de 2 săptămâni.

La intrebările, ce le pune şi la informaţite, ce le cere Biroul statistic central, cu privire la obligamentul de anuntare etc. fiecine este obligat a dà răspunsul precis și conş̧tientios, în terminul pus de Biroul statistic central.

Neobservarea dispozititilor cuprinse in ordonanta schitată mai sus se pedepseste cu închisoare până la 6 luni și amendă in bani până la K 2000*-

## Restabilirea ordinei in economia statului și regularea valutei.

## - Expozeul ministrului de finanṭe din Austria. -

In şedinţa din 14 Iunie a parlamentului austriac ministrul de finanţe a făcut în legătură cu presentarea budgetului, un expozeu despre starea finantelor de stat. La presentarea budgetului suntem obişnuiţi să auzim o mulţime de sume mari despre venitele si cheltuielile statului. In expozeul ministrului austriac a lipsit nota aceasta cu desăvârşire, fiindcă după motivarea, ce o dă în expozeu, o astfel de punere faţă in fată a venitelor şi cheltuelilor ar fi fără scop şi ar da o icoană falsă atât acasă cât şi in faţa străinătăţii. Cadrele budgetului de până acuma sunt, după cuvintele ministrului de finante, aruncate in aer (gesprengt) in urma creşterei enorme a cheltuelilor causate de răsboiu. Austria singură are 34 miliarde spese de răsboiu. Cumcă o sumă aşà de enormă de cheltueli nu se poate contrabalansa cu venite, cari numai in măsură potrivită sau augumentat, este uşor de înţeles - de aceea ministrul de finanṭe a preferit să expună o motivare şio justificare a măsurilor financiare luate până acuma şi a indicà in liniamente ge-nerale programul, ce voieşte a-l duce la îndeplinire in viitor. Pentru noi este de interes îndeosebi, ce măsuri au să se iee în chestii, cari ating interesele economice ale ambelor parţi ale monarhiei. E ştiut, că valuta monarhiei este comună. Starea valutei de present, după cuvintele ministrului de finante, deşi e departe de a fi disperată, totuşi nu se poate negà, că e conturbată in mod esențial. E un factor de mare insemnătate imprejurarea aceasta, ce de present nu ne atinge în mod aşà simfitor, fiind-că din motive binecunoscute importul din tări streine e redus la un minimum, dar indată ce se va sfârṣi acest răsboiu, nu vom răsbì să importăm marfa, ce ne trebue din alte tări, mai cu seamă materiile brute pentru industrie. Atunci vom îţ̧elege pe deplin, ce nex puternic este intre valută și intre preturile, ce le vom aveà. In recunoaşterea acestui fapt, spune ministrul de finante, lucrul cel dintâiu, ce va trebuì să se facă, este restabilirea ordinei în economia statului şi mână in mână cu aceasta, regularea valutei. Dela aceste două lucrări depinde creditul nostru din strǎinătate si prosperarea noastră după răsboiu și de aceia ar dorì ca să inţeleagă și cele mai largi pături, că este in interesul tie-căruia aceea, ce se va face in directia aceasta.

Referitor la realizarea tendintelor amintite a semnalat, că in toamna anului acestuia va presentà parlamentului mai multe proiecte de impozite, cari formând un anumit sistem, vor contribuì in mare măsură la restabilirea ordinei î economia statului. In legătură cu acestea se ocupă şi cu părerea acelora, cari sunt pentru o soluție radicală prin contribuţia odată pentru totdeauna cu o parte anumită din avere
pentru acoperirea cheltuelilor făcute. Ministrul de finante încă e de părerea, că vor trebuì luate măsuri foarte radicale, pentru ca să fie restabilită ordinea în economia statului, dar totodată accentuează, că chestia aceasta gingaşe trebue resolvată cu multă chibzuială. Părerea ministrului de finanțe este, că o contribuție cu o parte din avere numai aşà se poate statorì, dacă măsura aceasta nu împiedecă productivitatea capitalului şi a economiei atât de mult încât acestea să îngreueze o retablare și să nu se schimbe sau să se conturbe esențial funcțiunea diferitelor categorii de capital. Aşadară ministrul de finanţe preferă probabil o contribuție cu o parte din avere, care ar trebuì achitata in mai mulți ani consecutivi. Mai sunt anuntate in expozeu şi unele impozite, cari au să pună stavilă consumului irațional, care încă are insemnată influinţa asupra valutei. In ce priveşte mijloacele de plată pentru străinătate, se spune în expozeu, că circulațiunea lor liberă va fi încà timp îndelungat limitată.

Principiile expuse mai sus vor fi firul roşu, după care va merge ministrul de finante spre realisarea scopurilor ce urmăreşte. Expozeul ne dă dovadă de o voinţă hotărâtă, de a recurge cu tact şi chibzuială la mijloace radicale, fără de cari nu se va puteà restabilì ordinea în economia statului. Fără indoială contribuabilii vor fi atinşi, in mod simţitor dar mai bine o lecuire prin operaţiune radicală, decât să devină boala cronică.

Viena, î Iunie 1917.

## Funcționarii mobilizați.

Ca răspuns la articolul publicat in Nr. 14 din 21 Aprilie a. c. sub titlul acesta, primim din front o scrisoare, pe care o publicăm cu toată prevenirea. Observăm, că scrisoarea ne-a sosit cenzurată de forul militar competent, însă neatinsă la conţinut. Iată scrisoarea primită:

Pe câmpul de răsboiu, la mitraliere 15 Iunie 1917 n . Domnule Redactor!
Intr'un Nr. din lunile trecute, a revistei Dvoastre, pseudonimul W. a scris un articol, atingând chestia schimbării sufleteşti, prin care au trecut functionarii inrolați. - D-Sa, e curios să știe, că functionarii mobilizaţi, cu ce capital moral se vor reîntoarce in birourile lor, şi ce efecte a avut lunga pauză asupra dexterita̧ţii tehnice in profesiunea lor?

Intre articolele didactice şi informative ce dominează in permanență coloanele $\measuredangle$ Rev. Economice», iată atinsă o chestie socială destul de interesantă şi importantă, - și cu toate acestea până azi nu se ivește de nicăiri vre-un răspuns. Cu toate că nu am talentul de a stilizà bine, încerc a face câteva reflecsiuni la chestiunile sulevate, in acel articol, - pen-tru-că sunt vrednice de a formà obiectul unei chestiuni deschise.

Ori-cât de conservativi am fi noi de fire, vremurile mari, pe cari le trăim, au efect puternic şi asupra poporului nostru, - mai ales însă asupra intelectualilor.

Tagma funcţionarilor a fost una dintre cele mai modeste ale intelectualilor români, ca rol social. Inainte de răsboiu, am avut cam puțini intelectuali, in raport cu popoarele inaintate. Acum am pierdut, în tot chipul mulţi şi din aceşti puţini, câți i-am avut, aşà că vremurile de după răsboiu vor cere dela toṭi intelectualii noştri mai multă muncă și mai mare interes faţă de chestiile sociale. Astfel va fi binevenită orice jertfă devotată și conştientă adusă în această direcf̧ie. Eu sunt optimist, și leg multe speranțe de activitatea conştientă a intelectualilor trecuți prin atâtea primejdii al răsboiului. Iată de ce:

1. In suferințe şi neajunsuri se oțeleşte sufletul şi se agereşte intelectul omului. Răsboiul mondial de açuma, atât de groaznic, a liferat celor ce au luat în front parte activă, destule ocaziuni de asemenea natură, astfel că nu numai intelectualii, ci chiar şi massa tărănimii simple se va reîntoarce din răsboiu cu concepţii mai precise și mai cristalizate, despre demnitatea şi drepturile omului. Intelectualii sunt mai mult supuși transformării sufleteşti, dictate de spiritul vremii.
2. Ceice îlı front au luat parte activă la răsboiu, au avut ocaziunea să cunoască tări şi popoare străine. Până acì puțini şi-au luat osteneala dintre intelectualii noştri, să facă studiu şi experiențe în această direcțiune, - şi acest fapt incă este o cauză, cã nu am tinut pas cu lumea. Impresiile câştigate acum involuntar, silesc pe intelectuali să facă comparaţie cu stările inferioare dela noi, şi dacă îşi iubesc neamul cât de puțin, se vor simṭì îndemnaṭi şi obligați, să contribue cu tot ce se poate la indreptarea spre bine a stărilor dela noi.
3. Noi Românii ne resemnăm şi ne împăcăm prea ușor cu starea lucrurilor, chiar și când această stare ne umilește şi ne jigneşte. Ultima şi cea mai puternică speranţă a mea este, că spiritul vremurilor mari, cari le trăim, ne vor aduce chiar şi ceeace nu merităm: democraţia, care va eşi triumfătoare din răsboiul mondial de acum, - va puteà face minuni pe toate terenele.

Pare cã Te văd, Dle Redactor, că cetind şirele mele de până acì, iți, vei pune întrebarea, ce au de-a face toate cele scrise până aci cu chestia, pe care am sulevat-o eu in articolul meu. Formal ai dreptate, - dar ca să am şi eu, voi mai adãuga informațiile de mai la vale. - Am avut și eu ceva pe inimă, și poate că vef̧i fi cu mai multả considerare - având în vedere că şirele acestea Vă sosesc de pe front. Dar Vă mai declar, câ eu intenţionat am cderaiats. Articolul Dvoastră l-am ințeles, - eu insă am voit cu dinadinsul să dau mai mare importanţă activităţii sociale a funcfionarilor de bancă, decât sã mă ocup de rolul muncei lor anonime din birou. Desteritatea muncei tehnice de sigur au pierdut-o, in lunga pauză cauzată de răsboiu, dar acest
neajuns îl vor puteà negreşit repara in scurt timp, după reinceperea muncei normale.

Lucrul principal e, că funcţionarii de bancă, ca oricari alţi intelectuali, se vor reintoarce de pe câmpul de răsboiu ca nişte cetăṭeni mai conştienţi şi mai hotărîti, - şi astfel şi activitatea lor încă va fi nu numai la masa de scris, ci și pe teren public, mai rodnică. Atât schimbarea sufletească cauzată de răsboiu, - cât și spiritul vremurilor noue îl vor face pe funcționar mai hotărât și mai curagios. Ei îşi vor căutà și-şi vor câştigà negreşit rolul social, care le compete.

Să nu fim oameni mici in vremurile mari de azi, ci să ne silim din toate puterile să ne facem vrednici de ele.

1. Cioban.

## Problemele economice de transiție și ale păcii.

In 7 lunie s'au intrunit in Budapesta la o conferenţă reprezentanții camerelor de comerciu şi industrie din tară pentru a se consultà asupra problemelor economice, ce vor aveà să urmeze cu ocazia desarmării. Pregătirea diferitelor rapoarte şi a proiectelor de concluze au fost încredintate secretarilor numitelor camere.

Publicăm şi noi, în extras, proiectele de concluze resp. hotărírile aduse. Ele sunt următoarele:

## 1. Sprijinirea celor păgubiţi prìn răsboiu și compensațiunea acestora.

Guvernul şi statul vor luà dispozitiile necesare pentru uşurarea lipselor poporaţiunii din regiunile primejduite prin răsboiu. Celor scăpătaţi va trebuì să li se acorde în locul prim un ajutor in bani, fie şi in măsură mai restrânsă. Pentru reluarea grabnică a întreprinderilor industriale și comerciale vor trebui să fie găsite dispoziţiile sistematice trebuincioase; reluarea intreprinderilor va trebuì inlesnită prin compensaţiune de unelte, şi material, prin o inlesnită procurare de materii prime şi mărfuri, prin desfacerea grabnică a articolelor produse, prin împrumuturi fără interese şi prin credit ieftin. Fată de poporaţiunea din regiunile, ce au fost evacuate, va trebuì peste tot $s \breve{a}$ se proceadă cu cruţare, in vederea grelelor imprejurări economice, atât in ce priveşte rechizitionarea proviziilor, cât şi în ce privește lucrările, ce trebuesc sãvârşite in acele regiuni. Statul are datorinţa să compenseze pagubele de răsboiu, sii sarcinile, ce vor provenì din aceste compensaţiuni, au să le supoarte toł̣ $i$ cetăţenii statului.

## 2. Inoirea Ardealului.

Pagubele de răsboiu ale Ardealului trebuesc grabnic constatate sii la această constatare să li se asigure influință celor trei camere de comerciu din Ardeal cum şi celor din Arad și Timişoara. Până la
lichidarea definitivă a compensației pentru pagube, trebuie să li se acorde celor păgubiṭi anticipațiuni grabnice, cu care ei să poată íncepe noile lucrări. La înoirea singuraticilor rami de activitate vor fi de considerat următoarele: agricultura si cultura vitelor vor trebuì îndreptate energic în directia unei producţiuni mai mari; micilor industriaşi, ale căror ateliere au fost devastate, va trebuì să le dea statul un ajutor pentru provederea atelierului cu cele trebuincioase; însofirile de productiune industriale sunt a se organizà pe o nouă bază și chestia creditului industrial va trebuì rezolvită. Ce priveşte industria de fabrică, va trebuì să se pună iară̧̧ în lucrare acţiunea statului pentru promovarea aceleia. Lipsa de matarial pentru industrie şi lipsa de mărfuri pentru comerciu va trebuì grabnic inlăturată. Intrebuințarea gazului de pământ in scopul industriei şi agriculturei va trebuì promovată. Piedecile exploatării comorilor din mine vor fi a se înlăturà. Critica situație a politicei de circulaţie a Ardealului pretinde o energică desvoltare a sistemului de căi ferate ale Ardealului. In fine ar fi de dorit, ca la conducerea transporturilor militare să se poată validità și importantele interese de circulaţie ale poporaţiunii civile.

## 3. Promovarea industriei Ardealului si gazul de pământ.

Soluł̧ia organizării oficiului pentru economia de transiție se va face in mai multe direcții. O soluție ar fi, ca problemele economiei de transiţie să fie date ministerului de comerciu, in sinul căruia să se infiinteze un oficiu deosebit pentru economia de transiție. O altă solutuie se oferă în modul, ca să se creeze un oficiu deosebit din referenṭi de specialitate exmişi din toate ministeriile, cari au să participe la acest oficiu şi care să proceadă cu drept de liberă dispoziţiune in cercul său de acțiune. Ce priveste activitatea oficiului pentru economia de transitie, aceasta va trebuì să se razime pe temeiul, că problemele de transiţie ale desarmării să tintească la o înoire şi o nouă inntemeiare a economiei naționale; pentru aceea hotăritor in această privinţă are să fie numai prosperarea generală economică in viitor. Acest principiu se va puteà validità însă numai în cazul, când se va evità orice favorizare a singuratecelor clase și lumină și umbră se vor distribui deopotrivă asupra întregei noastre economii naționale. Comerciul si industria au trebuintã la această lucrare de o cooperație cât mai efectivă. De aceea in acest oficiu vor trebuì să figureze reprezentanţi ai tuturor intereselor, anume ai camerelor de comerciu și industrie, ai industriei de fabrică, al agriculturei, ai lumei financiare, ai navigaţiei, ai comunicaţiunii, ai comerciului engros și ai celui in detail, ai micei industrii, cum şi ai angajaţilor si muncitorilor. Oficiul pentru economia de transitiie nu va aveà un caracter permanent, ci va devenì in scurt timp de prisos.
(Se va continuà).

## POPORALE.

## Ceva despre contabilitatea dapla in economia dela sate

> ori mai bine:

## Pune banii în punga Stanii.

Plugarul, economul de vite, negustorul, morarul şi alţi industriași dela sate învârtesc şi ei afaceri. Aşadară li se poate vorbì despre contabilitate, căci şi ei ar aveà un oare-care folos să-şi deie seama despre mersul şi starea afacerilor.

Insă, de câte-ori e vorba să lămurim pe economi despre rostul lucrurilor inalte dela scoli, e bine să nu se toarne totdeauna apă in fântână. Ci numai cu două prilejuri. Căci și fântânile sunt mai ales de două feluri. Unele cu pumpă, la cari li-se uscă câteodată pistonul şi nu mai pot suge apa; aşadară omul varsă ceva apă in teavă, ca să se umezească, să se umfle pistonul şi să poată trage apa mai departe.

Altele sunt fântânile cu găleată. $\$ \mathrm{i}$ in acestea e obicei românesc a turnà uneori puțină apă sfin$t ̦ i t a ̆$, după-ce economul sil-a curăţit fântâna, in care a ajuns ceva necurătenie.

Altcum nu trebue să torni tocmai apă in fântână şi tot astfel nici nu e de lipsă să dai totdeauna poveţe acelora, dela cari însuți trebue să înveți atâtea, ca dela economii noştri. Mulṭi din ei n'au avut parte de carte, dar aproape toţi au învăţat să cunoască scriptura pământului, adevărul soarelui, puterea apei şi a vântului, prełul sudorii, slăbiciunea oamenilor şi altele. Aşà, că, dacă are cap, minte nu-i mai trebue; insă, dacă are minte, nu-i stă mintea in loc, ci el ştie de unde curge şi încătrău se scurge apa. Cateodată iţi taie apa, altă dată ti-o adună. Cărțile lui de afaceri sunt grajdul, şura, cămara, curtea, grădina, ogorul și mai ales punga (chimirul) adecă pungile. Căci una o poartă Stan, pentru tot felul de plăti și cheltuieli, iar alta o ingrijeste Stana, pentru banii adunați din afacere. Una fără alta nu se poate.

Adecă: unul pune, altul ia: și-aşà merge afacerea. De aceea Stan, ca econom cu cap, va îndreptà afacerile aşà, ca să se intoarcă la Stana. De-aici e vorba: cautã banii în punga Stanii. Stan se ingrijeste numai, ca punga lui să nu scadă fără socoteală, ci să crească punga Stanii.

Din contră Stana poartă de grijă, ca Stan să nu fie silit să plătescă prea mult, in acelaşi timp ea caută căile și mijloacele, ca să intre banifi la casă, cât de multi, sil-atunci contabilitatea duplă e gata, numai banii trebuesc numărați.

Astăzi însă cei mai mulți economi sunt mobilizați. Soţiile acestora au uitat, se vede, obiceiul bun de contabilitate şi au plecat pe calea cheltuielilor fără rost. lar ca bărbatul să nu vază scăderea averii, se foloseşte azi şi Stana de gogoriṭa scumpetei şi fără nici o frică de păcat ia câte o coroană pe litrul de lapte
(dar e mestecat cu apă), suie preturile ouălor sị puilor, ale zarzavatului şi alte lucruri, deșì ploaia, pământul si soarele sunt tot cele, cari au fost.

Aşadară aici n'ar stricà puţină povaţă de contabilitate duplă (s'a cam stricat fântâna), pentru-ca să ştie Stana, că î lipsa lui Stan nu trebue să suie preţurile păgâneşte, ci trebue să inchidă punga lui Stan şi atunci e destul, dacă pune banii in punga Stanii.

## Cineştie.

## AGRICULTURĂ.

Prospectele recoltei din acest an. Timpul a fost in genere puțin priincios. Luna Maiu a acestui an a fost neobicinuit de secetoasă, ceeace, natural, a avut o influinţă nefavorabilă asupra situației semănăturilor. Numai pe la sfâş̧itul lui Maiu şi începutul lui Iunie s'a ivit o intoarcere spre bine a timpului, căzând intâi ploi mai dese și mai extinse, după aceea mai puține si rare, cari in tot cazul au fost foarte binevenite, însă nu îndeajuns.

Astfel starea semănăturilor nu e nici pe departe aşà de favorabilă, după cum a fost considerată mai innainte. Inainte de toate, prospectele recoltei grâului, care este planta de căpetenie, sunt binişor îndestulătoare. Slabă este starea grâului mai ales in o parte a regiunei Tisei, unde dela început s'a arătat mai slab. Dar cu toată seceta din Maiu, oarecare îmbunătăţire a urmat şi aici in timpul din urmă. In genere formarea grăuntelui la grâu se face în mod îndestulitor: ea ar fi luat o desvoltare şi mai multumitoare, dacă ar fi urmat ploi îmbelşugate în zilele din urmắ. Dar cu toate aceste putem contà la o recoltă aproape mijlocie. Recolta de paie însă va fi in tot cazul slabă, pentrucă paiul pretutindeni a rămas scurt.

Starea secării este mai slabă decât a grâului; deoarece ea a suferit de ger. Dar și asupra secării s'au dat în zilele din urmă rapoarte, cari lasă să se intrezărească 0 îmbunătăţire.

Neîndestulitoare este starea semănăturilor de primăvară: a orzului şi ovăsului. Amândouă aceste fructe au fost in parte semănate târziu şi in lipsa de ploaie, au rămas indărăt în desvoltare. Ele promit numai o recoltă submijlocie; dar urmând şi acum ploi îndeajuns, s'ar mai puteà incă ìmbunătăţi.

Ce priveşte starea cucuruzului, aceasta peste tot se arată indestulitoare. Cucuruzul semănat de timpuriu s'a desvoltat bine şi mai ales in tinuturile sudice, cari sunt cele mai însemnate pentru producțiunea de cucuruz, starea lui este cu totul indestulitoare. Numai cucuruzul semănat târziu s'a desvoltat mai nepotrivit şi arè trebuinţă în grabă de ploi îmbelşugate, cari ar puteà să aducă peste tot o îmbunătăţire. Natural, ploaia este de dorit pretutindeni și pentru cucuruzele, cari sunt mai bine desvoltate.

Și pentru celelalte plante de săpat, anume pentru cartofi, o ploaie bună, ce ar venì în curând, ar puteà să ajute mult ca recolta să devină destul de mulţumiṭoare.

Ploile, ce au căzut dela începutul lui Iunie nu au fost deopotrivă repartisate. In unele locuri a ploat bine, in altele puțin, iar in altele aproape numai au stropit. Cu totul fără ploaie au rămas numai singuratice făşii din tară. Unde a ploat, aceste au avut cea mai binefăcătoare, influinṭă asupra vegetațiunii.

Fiindcă însă in cele mai multe regiuni a ploat mai mult sau mai puțin, nădejdile pentru o recoltă suportabilă se întăresc. La aceasta contribuie şi alte fapte însemnate; după «Pester Lloyd», veştile cu privire la starea semănăturilor în Germania sunt peste tot îndestulitoare şi şi în Austria, unde în ultimele zile a ploat binişor, starea semănăturilor este destul de favorabilă.

Peste toate acestea, veştile, cari vin din regiunea ocupată in România, sunt foarte promiţătoare.

In România sunt cultivate $90-95$ procente ale ¡inutului ocupat şi plantele s'au desvoltat bine sub influinţa ploilor căzute in deajuns. Resultatul recoltei in România, şi de altcum şi acele ale câmpurilor satisfăcător desvoltate din Serbia și din celelalte ţărí ocupate vor contribuì în tot cazul îndeajuns la asigurarea hranei poporaţiunei din toate tările Europei centrale pentru cea mai deaproape campanie.

## CRONICĂ.

Terminul de subscriptiune al împrumutului de răsboi ungar VI, care a expirat la 12 crt . s'a prolungit până la 26 Iunie 1917.

Pretul de subscripțiune este fixat până la acest termin cu K 96.53.

Rezultatul de până acum al subscripţiunei este deplin mulţămitor şi este întemeiată speranta, că rezultatul final va îtrece chiar suma subscriptiunilor asupra singuraticelor imprumuturi anterioare.

Băncile noastre încă și-au luat partea destul de considerabilă la imprumutul VI de răsboiu, ca şi la emisiunile de mai nainte. Cifra subscrisă la ele atinge mai multe milioane. La «Albina» din Sibiiu singură s'au subscris pân'acum aproape K $1.300,000$ (din care K 300,000 este subscriptiunea proprie a acestui institut, apoi la «Furnica» Făgăraş circa K 70,000 - la "Cassa de păstrare», Sălişte peste K 250,000 - etc.

La acest din urmă institut s'au subscris in total la cele sase imprumuturi K 1.774,750- din care sumă K 400,00 pentru portofoliul propriu.

Noul guvern. Noul guvern a cărui listă a apro-bat-o regele în 15 l . c. se compune din: Contele Maurițiu Eszterházy, ca premier; Gabriel Ugron, interne; Giusztáv Gratz, finantee; Vilhelm Vázsonyi, justiție, Bela Mezössy, agricultură; contele, Albert Apponyi, instrucţiune publică ; contele Teodor Batthány, alatere; Alexandru Szurmay, apărarea țării; Béla Serényi, comerciu; contele Aladár Zichy, Croaţia şi Slavonia.

Noul ministru de finanţe. Noul ministru de finanţe Dl. Gustav Gratz este o personalitate prea bine cunoscută în lumea economică şi financiară. A aprofundat chestiunile financiare şi cu deosebire chestiunile de politică vamală şi comercială în măsură deosebită, aşà că pe acest teren s'a distins dejà ca tinăr. Mai mulți ani a fost directorul reuniunei marilor fabricanți, unde a succedat pe Loránt Hegedüs. In sesiunea parlamentară trecută a pronunțat un remarcabil discurs asupra relațiunilor economice şi financiare şi in special asupra politicei vamale din viitor a monarhiei. In acelaşi timp a fost numit sef de secţie în ministeriul de externe, unde aveà referada chestiunilor de politică externă. Provizor ia conducerea ministeriului de finante, unde probabil va fi succedat de actualul guvernor al Băncii Austro-Ungare, $D l A$. Popovits.

Dr. E Hantos, - docent la universitatea din Budapesta. Dr. E. Hantos, directorul reuniunei regnicolare a institutelor financiare, din Budapesta, binecunoscut publicului nostru cetitor și din diferite lucrări ale sale, mentionate in revista noastră, a fost numit docent la universitatea de ştiinţe din Budapesta pentru catedra ştiinţelor financiare. A publicat mai multe lucrări de specialitate atât din domeniul chestiunilor de bancă, cât şi mai ales in timpul din urmă, din domeniul finantelor statului. O lucrare mai nouă a sa a fost premiată de academia maghiară. (Mobilizarea finanţelor.)

Școala civilă de fete a „Asociațiunei", şi-a încheiat anul scolar 1916/1917 cu examenele finute in 15 si 16 crt .

Din anuarul XXXI publicat de directorul scoalei, D1 Dr. V. Bologa, se vede, că împrejurările extraordinar de grele ale anului au impedecat functionarea internatului și astfel se explică numărul redus la totalul de 32 al elevelor scoalei civile in toate patru clasele.

Inştiințările pentru anul viitor se vor publicà mai târziu de cătră Comitetul Asociaţiunei.

Lista comisionarilor societăţii pentru producte de răsboiu, publicată pe sezonul 1917 conţine şi următoarele firme de pe teritorul de interes cetitorilor noştri:

Arad: Kornis Zsigmond és Márton, Nemes Géza.
Detta: Bruner Testvérek;

Kolozsvár: Erdélyi Bank és Takarékpénztár r. t. Lugos: Lugosi Népbank.
Marosludas : Áron Móricz.
Marosvásárhely: Marosvásárhelyì Bank és Takp.
R. T. Székely Gazdák szövetkezete.

Nagybecskerek: Deutsch Iakab és Társai, Torontálmegyei Takarék és Hitelbank.

Nagykároly: Nagykárolyi Önsegélyzơ Népbank, Weinberger Ferencz.

Nădlac: „Nădlăcana", inst. de credit și econ.
Oradea mare: Egyesült Bank és Takarékpénztár r. t., Schőnfeld Lajos.

Palanca: Abelsberg és Orova;
Szabadka: Kohn Mór.
Sätmar: Szatmárvármegyei Takarékpénztár.
Șimteul-Silvaniei: Syilágysági Gazdák Bankja r. t.
Timişoara: Klein Vilmos örökösei; Samek Gáspár; Délmagyarországi Gazdasági Bank r. t.

Turda: Torda-Aranyos Vármegye Takpt. r. t.
Ujvidék: Ujvidéki Népbank R. R., Handler és Krishaber.

Numărul orfanilor de răsboiu. Conform unor date statistice, compuse in baza datelor prezentate de scaunele orfanale din tara intreagă, numărul total al orfanilor de răsboi se cifrează in Ungaria cu 97,972 . Municipiile comitatense participă la această cifră cu 82,798 , cele orăşeneşti cu 7,385 , oraşele cu magistrat cu 7, 302 si comuna Bichis-Ciaba singură cu 487. Din numărul total al orfanilor de răsboiu se află sub îngrijirea mamei lor 92,307 , adecă $94,22 \%$ sub ingrijirea tutorilor delegaţi 2,116 adecă $2 \cdot 16 \%$, la rudenii 2,153 , adecă $2 \cdot 19 \%$, la famillii binefăcătoare 100 sau $0.1 \%$, la părinţi adoptivi 31 sau $0.03 \%$, în asiluri de copii de ale statului 987 sau $1 \cdot 01 \%$. Sub îngrijirea corporaţiilor de binefacere se află 184 s'au $0.2 \%$, iar 94 sau $0.09 \%$ se susțin din averea lor proprie.

## Sumarul:

Un cuvânt cǎtră cetitori. - Anuntarea pretensiunilor si datoriilor cătră străinătate. - Restabilirea ordinei în economia statului si regularea valutei. - Funcționarii mobilizaţi. - Problemele economice de transitie si ale păcil. - Poporale: Ceva despre contabilitatea dupla in economia dela sate. - Agriculturä: Prospectele recoltei din acest an. - Cronică: Terminul de subscripfiune al imprumutului de råsboi ungar VI. Noul guvern. Noul ministru de finanțe. Dr. E Hantos, - docent la universitatea din Budapesta. Scoala civilă de fete a «Asociaţiuneis. Lista comisionarilor societǎţii pentru producte de răsboiu. Numărul orfanilor de răsboiu.

## Contabil

cu praxă de bancă de preste 22 ani caută aplicare la o bancă mai mare pentru salar anual de 3,600 cor. şi bani de cvartir, pe lângă acord contractual pe o durată de minimum 6 ani. Adresa sub cLibers la administraţia revistei.

## ", ŞRCĂIANA",

institut de credit și de economii, soc., pe acții în Şercaia. - takarék és hitelintézet részv. társaság Sárkány.

## CONVOCARE.

Pe baza $\S$-lui 16 din statutele societăței, se convoacă prin aceasta

## a XIII-a adunare generală ordinară,

 care se va țineà la 15 Iulie st. n. 1917, la 2 ore d. a., în localul institutului.
## OBIECTELE:

1. Deschiderea adunărei, numirea notarului si a celor 2 veriticatori ai procesului verbal.
2. Raportul anual al direcțiunii, Bilantul anului 1916 si raportul comitetului de supraveghiare.
3. Alegerea a 7 membri in comitetul de supraveghiare cut mandat pe 3 ani.
Domnii acționari, cari voesc a participà la această adunare generală in persoană, sau prin plenipotențiaṭi, sunt rugaţi a-şi depune la cassa societãţei acțiile, eventual plenipotentele lor inainte de adunare.

Şercaia, in 14 Iunie 1917.

## Direcţiunea.

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


## MEGHIVÓ.

Az alapszabályok 16 §-a értelmében ez által meghivatnak

## a XIII-ik rendes közgyülésre,

mely 1917 évi julius hó 15 -én délután 2 órakor az intézet helységében fog megtartatni.

## TÁRGYAK:

1. Az ülés megnyitása, a jegyzö és két jegyzökönyv hitelesitönek megnevezése.
2. Az igazgatóság évi jelentése, az 1916 évi mérleg és a a feliigyelö bizottság ielentése.
3. 7 felügyelö bizottsági tag 3 évi idötartamra való megválasztása.
Azon részvényesek, kik részt akarnak venni ezen közgyülésen személyesen, vagy meghatalmazott alltal, felkéretnek a részvényeiket a társaság pénztáránál a közgyülés megkezdése elött letenni.

Sárkány, 1917 junius 14 -én.

## Az igazgatóság.

Mérleg-szàmla 1916. dec. 31-én.

Debit - Tartozik.
Contul Profit și Perdere. - Nyereség- és Veszteség-számla.
Credit - Követel

Fond de pensiuni - Nyugdij alap ............... 12,601•91 Fond de binefaceri - Jótékonysági alap - .... $\quad$ 7,607.16 Depuneri spre fructif. - Betétek - $\quad$ 744,667.22 Dividende neridicate - Fel nem vett osztalék - $1,338^{\circ} \cdot$ Depozite de cassa - Pénztári letétek .-. .-. $\quad 23,785 \cdot 72$ Imprum. hip. cedate - Enged. jeizálogos kölcs. $23,021 \cdot 50$ Diverşi creditori - Különféle hitelezők . . .... $1,916.56$ Interese transit. anticip. - Átmeneti kamatok - $260^{\circ}$ -
$1.089,507 \cdot 49$

K f

Interese: - Kamatok:
pentru dep. spre fructif. - takarék
betét után $\overline{\text { pentru impr. cedat - - enged. }}$
pentru impr. hip. cedat - enged.
jelz. kölcsõnök ulãn -
Spese: - Költségek:

| Spese: - Költségek: |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| spese de birou - irodai költségek | $1,216 \cdot 47$ |  |
| salare - fizetések |  |  |
| bani de cvartir - lakpénz - | $7,432 \cdot 50$ |  |

Contribuftiune: - Adók:
dare directă și comunală - egyenes
és községi adó - . - $\quad$ 6,010.50
$10 \%$ la interesele de dep. - $10 \%$ betéti kamat után

35,514-37
$1,841 \cdot 84$
$37,356 \cdot 21$

Perdere la efecte dispărute in urma invaziunei -
Veszteség az invázio folytán eltünt értékpapiroknál
-9,562.02
$4,386 \cdot 50$
$61,113 \cdot 70$

Interese: - Kamatok:
dela cambii de bancă şi hip. bank és bekeb. váltók után -
dela depuneri proprii - saját be-
tétek után
dela efecte - értékpapirok után -
29,272. -
4,373.98
dela oblig. - kötelezvények után
1,167.06

$\begin{array}{ll}\text { Chirie dela casele soc.-Intézeti házbérjövedelem } & 1,73250 \\ \text { Proviziuni Jutalékok } & 963.84\end{array}$
Perdere - Veszteség
$61,113 \cdot 70$
Sercaia, la 31 Decemvrie 1916. - Sárkány, 1916. december hó 31-én.
DIRECTIUNEA: - AZ IGAZGATÓSÁG:
 Matei Jiga m. p., revizor expert al «Solidarita九ţii» - a «Solidaritatea» szakérıర̋je.

