## VI.

## PROGRAMĂ

a

## școalei civile publice de fete cu internat

a Asociațiuniii transilvane pentru literatura română și cultura poporului român, in Sibiiu,

## pe anul școlastic 1891/2

publicată de

## Dr. IOAN CRIȘIAN, director.



Cuprinsul: 1. Limba maternă în clasia a IV civilă, de Dr. V. Bologa.
2. Planul de invěfămênt.
3. Sciri scolare, de directorul.


Tipariul tipografiei archidiecesane.
1892.
-

## Limba materna in ctas a $V$.

Planul nostru de învéțămênt în consonanțac cu planul ministerial, din limba maternă în clasa a IV civilă prescrie sě se predee:

Genurile poetice incât numar̆ se poate pe basa lecturel̆. În urma acesteĭa apol̆, sě se arete pe scurt elevelor viaţa şi operele autorilor maĭ însěmnaţic din literatura română, făcêndu-se în urmă o scurtă reprivire asupra desvoltăreĭ literatureĭ ş. a. (veḑĩ planul de înv.)

Pe temeřul acestora se practică la institutul nostru predarea învětămêntuluĭ, urmând întru cât numaĭ sẽ poate metodul inductiv. În programa școaleĭ, de astă-dată lăsăm sě urmeze un șir întreg de prelegerĭ întocmite în sensul acesta pentru clasa a IV civilă, din studiul limbeĭ române, care mar̆ târḑiu sunt menite a face parte din manualul de învěţămênt pentru acest obiect.

Ținta. În stilistică am învęţat a deosebi doauě modalităţĭ, pentru esprimarea gândirilor noastre, atât când le esprimăm în scris, cât şi cu graiul.

Una liberă în predare, nelegată de forme esterioare, ce ne zugrăvesce maĭ ales realitatca. Aceasta a fost prosa.

Cealaltă legatǎ de anumite forme esterioare, de anumite regulĭ, carǐ statorese d. e. numěrul silabelor într'un șir sau altul cu potrivirea sunetelor dela sfêrşitul lor; statorese modul cum sě urmeze accentul tonic, s. a. Aceasta a fost poesia, care, precum am putut observa,
něsuesce în linia primă sě desfätezc, atingênd maĭ ales simțęmintele noastre, prin zugrǎvirea frumosuluť.

Am věḑut mă̌ departe prosa cu deosebitele e ĭ însușirir și am statorit pe temeiul acestora mař multe genuri în prosǎ, cum a fost: descrierea, descrierea didactică, frumoasǎ și poeticǎ; narațiunea cu feliurile eĩ: istoria, istorioara, fabula, anecdota, povestea, mitul, novela ş. a.

De astădatã ne vom ocupa maĭ amănunțit cu pocsia.
Artele. Poesia, întru cât am putut nol̆ observa pănă acum, cautã sẽ desfăteze.

Desfătare însě nu ne poate pricinui, decât ce e plăcut, ce e frumos. Poesia dar', într'atâta numaĭ desfătează, întrucât isbutesce a esprima frumosul adevčrat. Prin urmare něsuința eĭ de căpetenie este: esprimarea frumosului.

Şi ca atare, poesia e o artă, căč̆ artele se ocupă cu esprimarea frumosuluz.

Asemenea arte, în deobşte, deosebim cincĭ, şi anume: pictura, sculptura, architectura, musica și poesia. Fie-care dintre acestea esprimă frumosul. Şi aceasta e nota lor comună. Dar fie-care îl esprimă în alt-fel ș̣i prin alte mijloace.

Așa d. e. pictura folosesce amestecul colorilor pen-tru-ca sě ne presente frumosul; sculptura şi architectura folosesc diferite materialuri solide, cum e peatra, bronzul, ş. a. pentru întruparea frumosuluř ; musica folosesce tonurilc, iar poesia limba, adecă totalitatea cuvintelor, carǐ alcătuesc o limbă vorbită.

Astfel vedem, că fie-care artă folosesce alt material, alte mijloace, pentru întruparea frumosuluĭ. Materia pictureǐ e coloarea, a sculptureǐ peatra, bronzul sau lemnul, a architectureǐ peatra orǐ alte materiǐ solide, a musicei tonurile, a poesieĭ limba. Aci bine înţeles, nu limba formează în aevea materia poesiě̆, ci ideile şi simţĕmintele, ce se deştoaptă
in sufletul nostru prin rostirea cuvintelor într'un mod sau altul. Tot aşa la musică prin inşirarea tonurilor.

Asămănând acum materiile deosebitelor arte, aflăm că unele dintre ele au anumite însuşirǐ comune. D. e. materia pictureĭ, sculptureĭ și architectureĭ (peatra și coloarea) se poate vedé, a musiceĭ însě şi a poesieĭ (tonul și vorba) numaĭ auḑi se poate. Iar ceea-ce se poate vedé, natural că trebue se fie un corp, ce ocupă loc în spațiŭ; ce s'aude însě nu ocupă loc în spaţiǔ, ci se desfăşură în timp. O melodie d. e. nu pot s'o aud de-odată întreagă ci numaĭ tonurǐ singuratice înșirate unul după altul, a cǎror înșirare se petrece în timp.

Sunt dar' arte (pictura, sculptura și architectura) a căror producte ocupă loc în spațiŭ sub diferite forme; și arte (musica și poesia), a căror producte se desfășură în timp.

Cele dintâŭ se numesc plastice, iar cele din urmă transitive.

Frumosul. Sě vedem acum maĭ de aproape ce e frumosul, cu a căruй esprimare se ocupă artele.

Frumos e d. e. în natură: priveliştea ce se desfășură innaintea ochilor nostri în faptul ḑileй, când soarele resare şi noi îl privim de pe vêrful unuĭ munte; sau drăgălaşul curcubeu cu feliuritele luĭ colorǐ; orĭ lumina luneı̆ și a stelelor scânteetoare cu farmecul lor de peste noapte, sau cântecul păsěrelelor din crângul apropiat, s. a.

Despre toate aceste d̦icem, că sunt frumoase, pentru-că ne impresioncază în mod plăcut, ne fac o plăcere. Frumosul acesta însě din natură, poate fi reprodus și în artă. Pictorul d. e. cu penelul huš și amestecul colorilor, poate sě ne reproducă in mod admirabil rěsăritul soarelun̆. Ce-ĭ drept, el o singură clipă numă̆, e în stave a ne reproduce din fenomenul acela încântător, d. e. când soarele
s'a ivit de-asupra orizontulǔ̆ tocmă̌ cu jumětatea rotunḑimeĭ luĭ.

Poetul însě, cu ajutoriul „cuvintelor" ne poate zugrăvi întreg fenomenul, cu toate amănuntele sale. Va-se-ḑică, arta reproduce frumosul observat în naturǎ. Ba de multe orǐ îl esprimă mă̆ limpede, mař profund, de cum îl aflăm în natură. Pentru-că în natură e trecător, în artă însě rěmâne pururea acelaş, primind stabilitate.

Frumosul decĭ, sě găsesce în natură și în arte. Prin urmare există frumos natural și artistic.

Dar' frumoase numim și anumite fapte din viaţa omenească, anumite însușirǐ de caracter, d. e. când cineva jertfesce o parte din averea sa pe sama săracilor, sau pentru crescerea tinerimeř, orř mântue pe cineva din valurile apeĭ cu primejdia vieţiǐ sale ş. a. Acesta e frumosul moral, ce se întemeiază pe insuş̦ moralul creşinesc.

Şi sě mergem încă maĭ departe. Pănă aci vę̧ưưăm, că frumos e, ce ne înveselesce sau ne desfătează. Dar' multe sưnt în lume, ce ne plac noaue, ce ne înveselesc, fără sě le putem da epitetul de frumoase. D. e. o scaldă rěcoritoare în năduful d̦ilelor de vară; o chilie încăld̦ită bine în dricul ierniǐ; orǐ nescaĭ bucate gustoase, ş. a. Şi aceste ne fac o plăcere, o mulţămire. Mulțămirea însě, ce o simţim în urma acestora, se deosebesce ca cerul de pămênt, de ceea-ce o simțim când privim d. e. un tablou frumos, sau cetim o poesie frumoasă, ori ascultăm o melodie plăcută.

Vorba e, că și unele și altele ne pricinuesc plăcerǐ. Dar' cele dintâ̂í (scalda rěcoritoare, bucatele gustoase ș. a. a.), promovează bunăstarea noastră trupească, mulțămesc interesele noastre personale ; iar' cele din urmă (poesia, tabloul sau melodia), ne mulţămesc, ne desfătează fără sě promoveze bunăstarea noastră trupească, adecă ne plac fărà in-
teres material. Aceasta e deosebirea, şi-acest din urmă e frumosul, ce-l găsim întrupat în artă.

Pe temeiul acestora putem d̦ice, că: frumos e ce ne place fără interes.

Sciinţa, care se ocupă cu frumosul din acest punct de vedere, se numesce: estetică.

Speciile frumosuluĭ. Precum věḑurăm maĭ sus, frumosul sě găsesce în natură, în arte și în faptele, respective în caracterele omenescĭ.

Dar' lucrurile și faptele, ce formează substratul frumosuluiu, se deosebesc foarte mult unele de altele. Şi deosebite fiind ele, deosebite au sě fie și efectele lor, adecă impresiunile ce produc asupra noastră. Așa deosebirǐ aflăm d. e. intr'o floricică de pe luncă și un brad înalt de munte; într'un miel cu nevinovata luĭ sburdălnicie și leul cu falnica luĭ statură; între murmurul resfăţat al părăuluĭ de munte și valurile turbate ale măreĭ viforoase: între cântecul privighetoareǐ ṣi tunetul ceruluĭ; ș. a.

Tot aşa deosebirǐ aflăm între obiectele artelor frumoase, d. e. într'un tablou ce represintă o scenă din viața simplă dar liniştită a săteanuluĭ nostru și altul ce representă o luptă înfricoşată ; între gingaşul cântec al flauteĭ și marṣul sfăș̦etor al trompetelor; între tonul dulce-naiv din „Rodica" (Alecsandri) și falnicul avênt vitejese din „Balcanul ssi Carpatul" ş. a.

Toate aceste, fie-care'n parte, sunt frumoase. Darr' în privința efectuluĭ, în privinţa impresieř, ce produc asupra noastrĭl, observăm, că cele dintâí (mielul, murmurul, cântecul privighetoareĭ) nu produc în lăuntrul nostru ceva impresie adêncă, pentrou acea ne încântă, ne desfătează în totdeuna; pănă când cele din urmă (leul, valurile măreĭ, lupta crâncenă, ş. a.), produc o impresie înfiorătoare, ce innainte de toate sgudue lăuntrul nostru, ne umple de spamă
şi numaĭ după-ce ne-am recules cu încetul din aceasta spaimă, se deşteaptă în sufletul nostru simţ̧ẽmêntul desfătăriǐ, care simţémênt apoĭ e cu mult maĭ adênc, cu mult maĭ puternic. Aceste ne dau ceea-ce numim sublim, măret, , ce ni-se impune prin mărimea și puterea sa ; iar cele dintâî ne dau farmecul, desfătêndu-ne prin insaṣĭ gingășia lor.

Î chipul acesta deosebim doauě clase intre obiectele frumosuluĩ, adecă distingem peste tot doave forme in ale frumosuluĭ: farmecul și sublimul. Calităţile farmeculuì sunt gingăşia şi simetria dintre părțĭ; iar a sublimuluĭ: mărimea și puterea.

Astfel sublimă numim priveliștea: când norǐ negriĭ se grămădesc pe bolta ceruluĭ, și fulgeriĭ șerpuesc dela o margine a lor pănă la cealaltǎ; iar vězduhul clocote de urletul tunetelor, sguduind intreg pămêntul. Deasemenea sublim e aspectul uriașilor munṭi: "Surul și Negoiul" (Carpaţiĭ rěsăritenĭ), ce se ridică în vězduh la o înălţime neobicinuită, înfruntând noriĭ resfăţaţǐ cu creștetul lor pururea alb de zăpadă; ş. a.

Acesta e sublimul în natură. Cea dintâî condiţie a lŭ̆, precum se vede, e mărimea, fără de care nu ne putem închipuí ceva sublim. Drept acea, lucrurĭ relative micǐ, pot fi frumoase, drăgălaşe, ba graţioase chiar, dar' nicǐ când nu pot fi sublime.

A doaua condiție a sublimulut e putcrea, căcĭ ce alta destăinuesce furtuna înfiorătoare, decât puterile uriaşe ale natureĭ. Sau ce alta semnifică musculatura cea vênjoasă a leulư̆ orĭ a cutăreř sculpture de asemenea natură. În dosul acestora zace o putere estraordinară, ce ne umple de teroare, ne înfiorează, şi aceasta infiorare e cea din urmă condiție a sublimulut. Prin urmare, între marginile sublimulǔ̀ găsim frumosul însoțit de ceea-ce numim: infiorător, măret, grandios și de putere covêrşitoare. Intre aceste însě frumosul predomincază. Pentru-că, deși me înfiorează leul,
furtuna, ș. a., sau deși colosul de munte me întunecă, me acopere, încât dispar în faţa luŭ, frumseţa privelişteĭ însě me încântă, me înalţă, věrsând noĭ picurĭ de viaţă în sufletul meu.

Aceste variatiì ale frumosului le găsim întrupate în deosebitele arte, în deosebite modurĭ. Farmecul d. e. în pictură alege de obiceiŭ colorile deschise, variate, innsě puţin bătătoare la ochǐ; pe când sublimul alege colorile maĭ închise, maĭ întunecate cu puține variațií, une-orǐ o singură coloare. În musică farmecul caută cu predilecție tonurile sonore, dulcĭ, cu acordurì molatece şi avênturì moderate; precând sublimul disonanṭa isbitoare, sau un singur ton uriaș în volum. Şi'ı contrastul sunetului, în tăcerea adêncă, se manifestă sublimul, maiestosul.

În mișcărĭ de altă parte, farmecul iubesce maĭ ales vioicǐunea, însě cu flecsiunì uşoare, line ş̣i nesilite, cum este jocul, adierile zefiruluŭ, ş. a., precând sublimul numaĭ mișcacari, ce presupun puterǐ uriaşe, cum sunt d. e. isbirile mǎreĭ viforoase : asaltul uneĭ armate înverşumate, ş. a. Contrastul mişçărilor: liniştca adéncă, deasemenea manifestă sublimul, maiestosul, în deosebǐ când aceea as. cunde în sine adêncă putere sufletească. Un asemenea moment maiestos, e în "Istoria Romanilor, " când ceì 80 senatorǐ romanĭ îmbrăcaţĭ sèrbătoresce stau neclintiṭĭ, ca tot atâtea statue de marmură în senatul roman, şi primese de bunăvoiă moartea din mâna duṣmanuluĭ, ce străbătuse in cetatea Roma.

Arta poesieĭ. Deosebitele specii ale frumosului, amintite maĭ sus, în arta poesieĭ le gǎsim intrupate maĭ desẽvêrşit. Pentru că mijlocul, prin care poesia crează operele sale, este limba, graiul wiu al unuì popor, care, precum scim, este cel maĭ potrivit mijloc de înţelegere. De aceea arta poesieì se și mumesce: arta artclor, la a căreĭ tractare trecem acum deadreptul.

Am věḑut deja, că poesia se deosebesce de prosă cu privire la formă și la continuut, cari de o potrivă întrunese calităţile frumosului. Vom tracta dar' şi noĭ maĭ întâi forma esterioară a poesiilor, anume: în ce privintăa este aceasta frumoasă, atrăgětoare ; apoì vom trece la contiinutul poesiilor, statorind pe temeiul acestuia deosebitele genuri poetice.

## Versificațiunea.

Cine s'a preumblat vre-odată pe marginea unuĭ rîu, a putut sě observe fără îndoĭală, că valurile apeĕ aci se isbese de ţermurele rîuluy̆ producênd un sgomot monoton, aci curg lin maĭ departe, apol̆ iar' se isbese și curg maĭ departe, repetându-se aceasta în continuu la anumite intervale. Deasemenea la roata moriĭ, mânată de apă, sẽ pot observa repetându-se anumite sunete la anumite intervale. Întocmaĭ la ticănirile orologiuluĭ de părete, ş. a.

Aflăm prin urmare din aceste fenomene, că în natură sě repetează anumite sunete oare-cum regulat, la anumit timp. Aceasta regulată repeţire a sunetulŭ̆ se numesce: ritm (din grecescul rhüthmos $=$ curgere).

Ritm aflăm în musică, în repeţirea unor tonurĭ ; aflăm la dans în repețirea mişcacrilor.

Sě cercetăm nu cumva aflăm și'n poesic asemenea repețirǐ regulate? Şi dacă aflăm, sě constatăm ce anume și cum se repetează.

Sě luăm de esemplu cunoscuta baladă de Alexandri:

## Miorița.

Pe-un picior de plaiŭ, Pe-o gură de raiŭ, Iatǎ vin în cale, Sc cobor la vale Treí turme de mier Cu trei ciobăneǐ.

Unu-ĭ Moldovean
Unu-1- Ungurean
Şi unu-ĭ Vrăncean.
Iar' cel Ungurean
Și cu cel Vrăncean

Mări, se vorbiră,
Eii se sfătuiră
Pe l'apus de soare
Ca se mi-l omoare
Pe cel Moldovean,
Că-ǐ mař ortoman, S'are oĭ mař multe,
Mândre sii cornute,
Şi caŭ învětațĭ
Și cânǐ maǐ bărbaṭị!...
Dar' cea Mioriță
Cu lâna plăviță
De treĭ d̦ile 'ncoace
Gura nu-ĭ maí tace,
Iarba nu-ĭ maí place,

- „Mioriţă lae,

Lae, bucălae,
De treĭ d̦ile 'ncoace
Gura nu-ṭĭ maĭ tace!
Orĭ iarba nu-țǐ place,
Orĭ eștĭ bolnăvioară
Drăguţă Mioară?

- „Drăguțule bace!

Dă-ţĭ oile 'ncoace
La negru ză voĭ,
(Că-1 iarbă de noí
Şi umbră de vor̆.
Stǎpâne, stăpâne,
Ị̛̣ chiamă ş'un câne
Cel maĭ bărbătese
Şi cel maĭ frăţesc,
Că l'apus de soare
Vreau sě mi-te omoare
Baciul Ungurean
Și cu cel Vrăncean!

- „Oiță Bârsană,

De eştǐ něsdrăvanǎ
Şi de-a fi sč mor
În câmp de mohor,

Sě spuĭ luĭ Vrăncean
Şi lư̆ Ungurean,
Ca sě mě îngroape,
Aice pe-aproape,
In strunga de oĭ,
Sě fiu tot cu voí;
În dosul stâniǐ
Sě-mĭ aud câniĭ.
Aste sě le spuř;
Iar' la cap sě-mĭ puĭ
Flueraş de fag,
Mult d̦ice cu drag!
Flueraș de os,
Mult d̦ice duios!
Flueraș de soc,
Mult d̦ice cu foc!
Vêntul când a bate
Prin ele-a resbate
Ş'oile s'or strînge
Pe mine m'or plânge
Cu lacrămŭ de sânge,
Iar' tu de omor
Sě nu le spuĭ lor,
Seč le spuĭ curat
Că m'am însurat
$\mathrm{Cu}-\mathrm{o}$ mândră Crăiasă
A lumeĭ mireasă,
Ca la nunta mea
A căḑut o stea:
Soarele şi luna
Mi-a ținut cumuna;
Braḑị ṣi pǎltinaṣ̆
I-am avut nuntașĩ,
Preoţĭ, munţir marǐ,
Pasčrř, lǎutarĩ,
Păsčrele miŭ,
Si stele facclir!
Iar' dacǎ̌-ĭ zǎri, Dacă-ǐ întâlni

Măicuţă bětrână
Cu brîul de lână,
Din ochǐ lăcrămând,
Pe câmp alergând,
Pe toțị întrebând
Şi la toţí ḑicênd:
Cine-au cunoscut
Cine mǐ-au věḑut
Mândru ciobănel
Tras printr'un inel?
Feţişoara luř,
Spuma lapteluí;
Mustǎcioara luĭ
Spicul grâuluǐ;
Perișorul lư̆,
Peana corbuluĭ;
Ochiṣoriì luǐ
Mura câmpuluĭ!

Tu, Mioara mea,
Sě te indurǐ de ea
Şi-ĭ spune curat,
Cã m'am însurat
$\mathrm{Cu}-\mathrm{o}$ fată de Craiū
Pe-o gurà de raiŭ
Iar' la cea măicuțị
Sè nu-ĭ spuĭ, drăguṭă,
Cá la nunta mea
A căḑut o stea,
C'am avut nuntaṣĭ
Braḑŭ și paltinașŭ,
Preoțĭ, munțiì marĭ,
Pasěrǐ, lǎutarǐ,
Păsčrele miĭ
Ṣi stele făcliî!...

Sě cercetăm dar' ce anume se repetează în poesia aceasta.

Inainte de toate observăm, că primul vers ( Pe un picior de plaiŭ) se'ncepe cu consonanta $\mathbf{p}$, şi aceasta se repetează, tot la 'nceputul cuvintelor, de doauc orĭ în acelas, vers, precum şi la începutul cuvêntuluĭ din versul următor. Şi observăm totodată, că repeţirea acelcĭ consonante împrumută oare-care vioiciune espresicǐ, atingênd în mod plăcut auḑul nostru. Aceasta repeţire a consonantelor, ce ridică mult eufonia versulur̆ se numesce: aliteratic.

Tot la acele versurĭ aflăm, că în silabele din urmă se repetă acelea-şĭ vocale: aiŭ, fără sec se repeteze si consonantele din acele silabe (plaiŭ, raiŭ). Accasta repețire a vocalelor dela sfîrşitul versurilor, ce obvine adesc-orĭ şi în poesia aceasta, se numesce: a sonanţă.

Observăm însě de altă parte, că la unele versurĭ în silabele din urmă, se repetă pe lângă vocale şi accentul
tonic şi unele consonante, d. e. in versurile 3 şi 4 , şi altele :

Iatǎ vin în cale
Se cobor la vale.

Ca sě mě îngroape
Aice pe-aproape
Vêntul când a bate
Prin ele a resbate

La Eminescu în poesia "Ce te legeň̌ codrule".

Şi se duc ca clipele.
Scuturând aripele.

În „Doina":
Var̆ de biet Român sěracul!
Îndărat tot dă ca racul,
Numai umbra spinuluĭ
La uşa crestinuluĭ.... s. a.
Aceasta repețire a vocalelor deodată cu a consonantelor şi cu accentul tonic, dela sfìrșitul versurilor (îngroape pe-aproape, bate resbate, clipcle-aripcle,) sé numesce: rim.

Mă̌ departe, considerând cuprinsul versurilor, aflăm și unele repeţirı̆ de ideĭ, d. e. versul al doilea nu esprimă ceva deosebit nou de versul întâì; deasemenea versurile:

Mări, se vorbină,
Eĭ sě sfătuiră... s. a.
Asemenea repeţirĭ de ideй, se numese: ritmul cugctăriö.
În sfîrşit observăm o regulată repeţire şi în numèrul silabelor versurilor. Aşa d. e. versul intîî́ constă din 5 silabe cu treĭ accente tonice, ceea-ce se repetează întocmaí şi în versul al doilea. Nu însě şi în al treilea, căcĭ acela
numěră deja 6 silabe, însě tot cu treĭ accente tonice, căruia apoĭ îĭ respunde întocmař versul al patrulea. Aceste variaţiǐ se preschimbă apoř, repetându-se împrumutat, pănă la sfîrșitul poesieǐ.

Versurile sunt dar' întocmite cu oare-care plan, repe-tându-se într'însele şi numěrul silabelor cu accentul tonic.

Astfel, accentul tonic, pare a da versuluř la cetire următorul curs: *)


Aceasta repeţire a accentuluĭ tonic, ce împrumută versurilor un timbru musical, se numesce: ritm, care poate fi deosebit după natura poesiilor, precum vom vedé mar̆ la vale. Atâta putem sě ne însemnăm de acum, că accentul ritmic trebue sě coincidă cu accentul tonic al cuvintelor singuratice, la din contră e greşit şi displace auḑului. Abaterĭ dela aceasta sunt foarte rar permise sub cuvênt de licente poetice.

Dup' aceste sě cuprindem la un loc, sě resumăm pe scurt, deosebitele repeţirǐ ce le-am aflat păn' aci:

1. Repeţirea consonantelor iniţiale $=$ alitcratia .
2. Repeţirea vocalelor din silabele finale ale versurilor $=$ asonanta;
3. Repeţirea vocalelor dimpreună cu consonantele și cu accentul tonic din silabele finale $=$ rima;
4. Repeţirea ideilor în unele versurĭ $=$ ritmul cugetărī, şi
5. Repeţirea numěruluǐ silabelor cu accentul tonic $=$ ritmul poesieй.

Se tractăm apoǐ în special, pe fie-care din aceste.
*) Literele subtrase represintă silabele accentuate.

Aliterația, repeţirea consonantelor inițiale, e des întrebuinţată în poesia română, în cântecele poporale, proverbe ș̦i gâciturǐ, ba și în jocurile copilărescǐ. D. e.

Sě-tř fie casa, casă, masa, masă.
"Rodica" de Alexandri.

Fug cum fuge-o rîndunică, Fug ca fulgerul când pică, Si se duc voiniciĭ duc Cu urgie de haiduc!

Pept la pept!.. câmpul rĕsună, Toțĭ de tot dau împreună. Toțĭ la luptă-'s încleștațị, Toțĭ în sânge incruntați! "Andreǐ Popa" de Alexandri.

Îșĭ desbrač̌ ţara sînul Codrul - frate cu Românul De sěcure se tot pleacă Şi isvoarele îi seacă Sěrac în țară sěracă! "Doina" de Eminescu.

Banul banǐ unde găsesce
Acolo se rostogolesce.
Dic. popor.
Cine ce face, Lui îşi face

> D,ic. popor.

Aliteraţia promovează foarte mult eufonia versurilor, în deosebĭ când coincide cu accentul ritmic.

Asonanța, repeţirea vocalelor fără consonante, din silabele ultime ale versurilor, sě întrebuinţează des mař ales în poesia popoarelor romanice. Astfel şi în poesia română şi cu deosebire în cea poporală. Esemplele nenuměrate.

Rima, este repeţirea vocalelor dimpreună cu consonantele sii cu accentul tonic din silabele finale, dela douě sau maǐ multe versurǐ de-odată. Şi poate fi de o silabă, de doauě sau trec̆, une-orǐ şi maĭ multe. D. e.

Codrule cu rîuř̌ line
Vremea trece vremea vine:
Tu din tiněr precum ești
Tot mereu intinereștĭ.

- Ce mi-ĭ vremea, când de veacurì Stele-mir scântee pe lacuri!! Că de-r vremea rea sau bună, Vêntu-mĭ bate frunza-mǐ sună, Si de-i vremea bună, rea, Mie-mĭ curge Dunărea. Numal omu-1̆ schimbător, Pe pămênt rătǎcitor, Iar' noĭ loculuř ne ținem Cum aun fost aşa rěmânem. Marea și en rîurile, Lumea cu pustiurile, Luna si cu soarele, Codrul eu isvoarele.

> "Revedere" de Eminescu.

Cele mar frumoase rime sunt, când vocalele și consonantele ce rimează, se potrivese nu numaĭ după sunet, ci şi după lungime sau accent. Si dacă cuvintele, ce rimează, sunt de sine stătătoare și de înṭeles diferit. Drept aceea repețirea aceluiaş̆̌ cuvênt, nu produce rim plăcut.

Rimele pot fi deosebite și după posiţia lor, şi anume:

1. Împărechiate, când urmează câte doauě una după alta: aa bbcc, d. e.

Floarea 'n câmp când vestejesce c
Alta'n locu-1 înfloresce a
Dar' în peptul omenesc $b$
Florile când vestejesc, b
Cade roaua înzadar $c$
Alte 'n loc nu maĭ resar. $c$
Matilda Cugler Poni.
2. Sncrucişate, când versul prim rimează cu al treilea ṣi al doilea cu al patrălea: $a b a b, d . e$.

1. Multe florǐ maĭ sunt frumoase $a$

Pe câmpiile bogate, $\quad l$
Ce se 'ntrec drag sé miroase $a$
Și sě fie desmerdate. $b$
2. De acea, acel care

La bogatul câmp privesce,
Nu e mulţămit cu-o floare
Ci , maǐ multe-'ṣ̆ doresce.
3. Şi mânat de dor, culege

Cât mař multe poate el,
Şi în grabǎ le alege
Tot soptind încetinel:
4. ${ }_{n}$ Iute prin câmpia 'ntreagă
${ }_{n}$ Sĕ străbat, păn' nu-'s ninsorĭ.
„Scurtă-1̆ primăvara dragă,
nSi-'s aşa de multe florì!*)
I. Nenifescu.
3. Îmbrățişate, când versul prim rimează cu al patrălea și al doilea cu al treilea: $a b b a$, d. e.

Haĭ în codrul cu verdeață, $a$ Und' isvoare plâng în vale, $\quad b$ Stânca stă sĕ se prăvale $\quad b$ In prăpastia măreaţă. $\quad a \quad$ Eminescu.
4. Êntrerupte, când numaĭ doue versurĭ rimează: $a b c b, \mathrm{~d} . \mathrm{e}$.

Crăĭasa din povești.

## 1.

Negurǐ albe, strălucite a Lângă lac, pe care nuriŭ Nasce luna argintie, $\quad b \quad A u$ urzit $o$ umbră fină, Ea le scoate peste ape, $c \quad$ Ruptă de miṣcări de valurĭ Le întinde pe câmpie; $\quad b \quad \mathrm{Ca}$ de bulgăř̌ de lumină,

## 2.

S'adun florǐ în șeçdětoare a
De painjen tort se rumpă, $b$ Si anină 'n haǐna nopţiĭ $c$ Boabe mary de peatră scumpă $b$
4.

Dându-şĭ trestia 'ntr'o parte Stă copila lin plecată, Trandafirí aruncă roṣĭ̆ Preste unda fermecata.

[^0]5.
6.

Ca sě vad'un chip, se uită Cum aleargă apa'n cercurí, Căcǐ vrăjit de mult e lacul De-un cuvênt al sfinteĭ Mercurí.

Ca sě iasă chipu 'n fatăn, Trandafirǐ aruncă tinerǐ, Căcĭ vrặijțị sunt trandafiriĭ De-un cuvênt al sfiinter Vinerĭ.
7.

Ea se uită... Pěru-ĭ galben, Fața eĭ lucesce în lună, Iar' în ochiì eǐ albastri Toate basmele s'adună.

Eminescu.
5. Âmprăstiate, când se perondează mestecat rimele amintite păn' aci, d. e.

Tresărind scântee lacul a Din isvoare şi din gârle Si se leagănă sub soare; $b$ Apa sună somnoroasă; Eu, privindu'l din pădure, $c \quad$ Unde soarele pătrunde Las aleanul sĕ me fure $\quad c \quad$ Printre ramurĭ a ei unde, Si ascult de la rěcoare $\quad b \quad \mathrm{Ea}$ în valurĭ spărioasă Pitpalacul. $a \quad$ Se asvêrle.

Cucul cântă, mierle, presurĭ, Cine scie sě le-asculte?
Ale pasěrilor neamurĭ Ciripesc pitite 'n ramurĭ Si vorbesc cu atât de multe Ințelesuri! !
${ }_{\text {„Freamět de codru" de Eminescu. }}$
Rimele împrăştiate pot fi feliurite, sě cere însě, ca, rimele ce-ş̆̌ corespund împrumutat, sě nu fie prea îndepărtate unele de altele, încât se ş̌̆ peardă resunetul.

In feliul acestora găsim rimate ş, o mulţime de proverbe române d. e.

Aĭ carte,
Aĭ parte.
*
Toată graba
Strică treaba.

Cuvêntul
E ca vêntul.

## *

Vorbe deşirate Fire încurcate, Pânză rĕu ţěsută Şi vreme perdută. *
Când norocu-şĭ schimbă pasul, N'aduc anı̆ ce-aduce ceasul.
*
Totdeuna fapta bună
Este tuturor cunună. ș. a.
Ritmul cugetăriĭ, repeţirea aceloraș ideĭ într'un vers, sau maĭ multe unul după altul, e cu predilecție întrebuinţată, maĭ ales în poesia noastră poporală şi în antica poesie hebraică.

Esemple nenuměrate găsim în cântecele noastre poporale, în Testamentul vechiu : "Psalmiǐ" proroculuĭ David, „Pildele" luĭ Solomon, ş. a. de unde sunt şi următoarele:

Mare este Domnul, și lăudat foarte în cetatea Dumneḑeulur̆ nostru, în muntele cel sfânt al luĭ. (Psalm 47).

Audiţĭ aceste toate neamurile, ascultațĭ ceĭ ce lăcuițị în lume. (Psalm 48).

Doamne auḍĭ rugăciunea mea, ascuiltă cererea mea, întru adevěrul těu, auḍi-me întru dreptatea ta. (Psalm 142).

Cu glasul meu cătrǎ Domnul am strigat; cu glasul meu cătrǎ Domnul m'am rugat. (Ps. 141).

Vărsa-voĭu înaintea luĭ rugăciunea mea, něcazul meu înaintea luy vořu spunc. (Ps. 141).

Dosofteřu, Metropolitul Moldoveí *), versifică în modul urmǎtor acestǐ psalmĭ:

[^1]Domnul este mare,
Lăudat ssi tare.
Maĭ cu de-adins este
Lăudat cu veste
De-a luĭ bunătate
In sfânta cetate,

Din măgura sfântǎ
Ce stă farră smintă,
Cetate frumoasă
De peatrǎ vêrtoasă,
Bine 'ntemeiată
De Domnul gătată... s. a.
(Psalm 47).

Ascultaţĭ acestea toate,
Sě ve spuǐu de 'nțelepciune
Noroade (popoare) neamurĭ si gloate. Cu 'nțĕles de 'nvěțurǐ bune.
Sě-mí înțeleagă cuvêntul,
Omul de pe tot pămêntul, Bogătașǐ̆ dimpreună Cu miṣeiir când s'adună,

Şi auḑul sě ve tindeţĩ,
Pildele sě le deprindețí,
S'ascultațĭ fãră de price
Sě 'nţelegeṭ̆ ce voĭu ḍice... s. a.

Sě-mĭ asculțĭ făgada, Doamne sfinte, Si sě-mǐ socotescí de rugăminte.
Adevěrul teu şi cu dreptatea Sě-mr potoală toată greutatea... s. a.
(Psalm 142).

Din „Pildeler luĭ Solomon:
Fiule păzesce legile tătâne-teu, și nu lăpěda învětăturile maicer tale.

Pănă când o leneşule zací? Şi când te veĭ scula din somn? Fiule ia aminte ințelepciunea mea, si la cuvintele mele pleacă urechia ta.

Sě nu daĭ somn ochilor tĕĭ, nicĭ sě dormitež̆ cu genele tale. Ca sě te mântuescĭ ca o căprioară din cursă, și ca o pasěre din lat.

În "Dan căpitan de plaĭu" (Alexandri) aflăm des întrebuinţat ritmul cugctăriž. D. e. unde poetul zugrăvesce cum bătrînul Dan cu Ursan, tovarăşul sel de luptă, aleargă pe cař sburdaticĭ la luptă în potriva Tătarilor, ce jefuiau ş̧i prădau țara:

Se duc trăgênd dor spectriĭ de umbră după eĭ, Se duc vêrtej ca gândul plecat in pribegie, Se duc păn' ce-a lor umbră întinsă pe câmpic Le trece înainte, si păn' ce se lovesc In ochǐ cu faptul dileř . . . atunce se opresc.

Sau în "Grui-Sânger", când arată cruḑimea acestuĭ ucigaș înforǎtor:

E crud lupu 'n turbare! crud tigrul ce sfăṣie
O turmă de gazele pe-a Niluluĭ câmpie! Crud uliul care trece şi țintă se-abate Pe-un stol de păsčrele în ierburí tupilate! E crud destinul, crudă moartea! dar' în cruḑime Pe Sânger ucigaşul nu-'l întrece nime! . . .
Tot așa în "Doina" de Eminescu pasagele:
Var̆ de biet Român secracul!
Indărăt tot dă ca racul,
Nicĭ ĩ merge, nicǐ se'ndeamnă,
Nič̌ îĭ este toamna toamnă,
Nicǐ e vara vara luĭ.
Şi-1̆ străin în țara luı̆.

Stefane Măria Ta, Tu la Putna nu mař sta, Las' Archimandrituluı̆
Toată grija schituluĭ, Lasă grija Sfinților În sama părinților, Clopotele sě le tragă Diua 'ntreagă, noaptea 'ntreagă, Doar s'a 'ndura Dumneḍcu, Ca sč-ţĭ mântuĭ neamul teu! Tu te 'nalṭǎ din mormênt, Sč te-aud din corn sumând
Şi Moldova adunând. De-í suna din corn odată, Aí s'adunĭ Moldova toată, De-ĭ suna de doaue orĭ, Îṭ̆ vin codrii 'n ajutorǐ, De-ĭ suna a treia oară, Toṭí duṣmaniř or sě peară Din hotarě în hotarě.

Sentinelă, priveghează, Norul crunt înaintează.
Sentinelă! te arată, Norul crunt se sparge! . . . Iatǎ Iată oardele avane, Iată limbile duşmane.

Mulṭı sunt ca năsipul mărě̌, Mulțǐ ca ghiarele mustrăreĭ Intr'un suflet pěcătos, Într'un cuget sângeros! Saĭ, Române, pe omor, Fă-te fulger rĕsbitor, Fă-te Dunăre turbată, Fă-te soartă ne'mpěcată Căcí potopul, iată-l vine Şi-ǐ amar, amar de tine!

- Vie!...

El î̃ sparge, şi-1̆ rěsbesce, Snopurĭ, snopurĭ ĩ cosesce Sii-1 înfrînge, silǐ respinge, Și-1 alungă, si-1 învinge! „Sentinela română" de Alexandri.
Ritmul cugetăriĭ, precum vedem, produce admirabil efect de gradatiune în stil, înǎlţând treptat ideile, ce se refer altcum la acelaşı̆ lucru. Îl aflăm însě și în altă formă în poesia română, d. e.

## Floriile.

Iată dile 'ncălḍitoare
După aspre vijeliì!
Vin Floriile cu soare Şi soarele cu Florii.

Primăvara 'ncântătoare Scoate iarba pe câmpir.
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii.

Lumea-i toatǎ 'n sěrbătoare Ceru-ĭ plin de ciocârlǐ̌. Vin Floriile cu soare Şi soarele cu Florii.

Pécat, zeŭ, de cine moare, Si ferice de ceĭ vir! Vin Floriile cu soare Si soarele cu Florii.

Copiliţă nu vreĭ oare, Nu vreĭ tu sě viĭ, Când Floriile's cu soare Si soarcle cu Floriĭ.

Sě culegem la rěcoare
Viorele albastriì?
Haĭ! Floriile's cu soare
Si soarele cu Floriir.
Alexandri.

## Străinul.

Curg a mele lacrămĭ fără de 'ncetare Îngânând al nopțiĭ gemět ṣi suspin; Sufletul meu plânge, plânge cu'ntristare, Căč vař! sunt străin!

Ah! in mine este o durere vie; Gândul meu me poartă spre al meu cămin; Lumea mi-se pare a fi o pustie

Căcĭ vaǐ! sunt strǎin!
Luna bălăioară varsă dulcĭ lumine; Stele viĭ sě joacă pre azurul lin, Dar' sunt toate triste, negre pentru mine, Căcĭ vaĭ! sunt străin!

Floricica smulsă din tulpina-ĭ verde, Fie chiar păstrată de-al Fecioareĭ sîn, Se usucă; astfel viața mea se perde Pre pămênt străin!

Când gândesc la tine, maica mea dorită, Sufletu-mí de jale si de dor e plin; Ah! vin' de mângăiă, sora mea iubită,

Pe tristul străin!

## Alexandru Sihleanu.

Aceasta formă a ritmuluĭ cugetărǐ̆ (vin Floriile cu soare . . . Căcĭ vaĭ! sunt strǎin!), repeţirea aceluiaş vers la finea tuturor strofelor uneǐ poesiĭ, ce contribue mult la unitatea conţinutuluĭ, se numesce: refreu (franc. refrain).

În sfîrşit trebue sě amintim că ritmul cugetǎriĭ obvine adeseorř şi in proverbele române, d. e.

Mult umbli
Multe 'nveţ̧i;
Mult trǎiescǐ,
Multe veḑĭ.

Foc
După foc;
Rěu
După rěu.
*
Cu diamantul
Se taie diamantul. *
Bine, bine, peste bine,
Dacă vine, si mai binc... s. a.
Ritmul poesieǐ atârnă dela numěrul silabelor versurilor și dela modul cum se succede într'însele accentul tonic.

În balada "Mioriţa" am věḍut, că versurile sunt de 5 silabe când e accentuată silaba ultimă, şi de 6 când e accentuată silaba penultimă. Iar' accentul tonic cade regulat pe silabele 1, 3 și 5 . Astfel lungimea versurilor acesteĭ poesiř e de 5 silabe variată cu 6 silabe, și de 3 accente ritmice.

In poesia noastră poporală găsim adeseori întrebuințat ritmul și lungimea versurilor în forma aceasta. Dar' cel mar̆ obicĭnuit vers în poesia poporală română e de 8 silabe cu 4 accente ritmice. D. e. *)

Frunḍă verde $\overline{\text { de }}$ alună
Me duseř sara pe lună,
Sě-mĭ culeg o floricică
Care mult inima-mĭ strică.
\%
Murĕş, Murěş, apă lină,
Treci-me 'n tară străină;
Da me trecĭ
Sě nu me 'necĭ
Că n'ă banı̆ sě me plătescĭ, Nicĭ copiĭ sě me jălescǐ.

[^2]În cea din urmă găsim versul de 8 silabe alternat cu cel de 7 silabe şi cu frinturi din versul de 7 silabe:

Da me trecr
Se nu me 'necí
Asemenea frinturi obvin adeseorǐ în poesia noastră poporală, mai rar în cea artistică. D. e. din versul de 8 silabe:

> Câte paš̌ř̌ sunt în codru
> Toate cină
> Şi s'alină;
> Da io-s pasere străină
> Nicínu cin
> Nicĭ nu m'alin . . . s. a.

Precum vedem dar', versurile românescĭ se întocmesc după numěrul silabelor accentuate și neaccentuate. Iar' schimbarea aceasta regulată între silabele accentuate cu cele neaccentuate, aduce cu sine ritmul versurilor, adecă urcarea și coborîrea regulată a voceĭ la cetirea versurilor. Din acest motiv am ḑis maĭ sus, că ritmul pare a da versuluĭ de treĭ accente următorul curs:

iar versuluı̆ de patru accente:


Literele subliniate represintă silabele accentuate, pronuntate prin urmare cu voce mà̆ înaltă; iar' cele nesubtrase silabele neaccentuate, pronuntate cu voce maĭ redusǐ. Putem decǐ asămăna acest curs cu al unuĭ rîu, a căruĭ valurǐ aci sě ridică, aci se coboară. Întocmar̆ modulăm și noĭ vocea la cetirea uneĭ poesiĭ, acomodân-du-ne ritmuluĭ eì.

Variaţiile observate în poesia poporală eu privire la ritmul şi lungimea versurilor ş a., le gǎsim aplicate și în poesia maĭ înaltă, artistică, dar' cu mult maĭ meșteșugite, maǐ complicate. În cele următoare se pot vedé, versurile maĭ obicinuite ̂̂n poesia noastră artistică.

1. Versul trocheic de 5 și 6 silabe când e accentuat pe penultima, cunoscut deja din poesia poporală, în care silabele se succed: accentuată cu neaccentuată.

Versul trocheic de 8 silabe, deasemenea cunoscut, ce variază cu cel de 7 silabe, când e accentuat pe silaba ultimă.

Versul trocheic de 12 silabe, variat cu cel de 11 silabe, când e accentuat pe ultima, d. e.
$-\underset{\text { Intr'o sală 'ntinsă printre căpitanĭ }}{u}$
Stă pe tronu-ĭ Mircea încărcat de ani.
Astfel printre trestiř tinere 'nverḍite
Un stejar întinde brațe vestejite.
"Mircea cel Mare și Solii" de Bolintinean.
Versul trocheic de 8 silabe duplicat ne dă versul trocheic de 16 silabe, alternat cu cel de 15 silabe, când e accentuat pe ultima. D. e.
$\overline{\text { Pe un deal rĕsare luna ca }} \overline{0} \overline{0}$ vatră de jaratic
Rumenind străvechiī codriĭ și castelul singuratic
Ş, 'ale rìurilor ape ce clipesc fugind în ropot;
De departe 'n văĭ coboară tânguiosul glas de clopot.
"Călin" de Eminescu.
(Veḑĭ "La icoană" de Vlăhuţă).
Versul acesta e cel maĭ lung vers românesc şi rar întrebuinţat în poesia română. Dintre versurile trocheice cel de 8 și cel de 12 silabe, e mar̆ obicĭnuit la poeţiir nostriŭ. (Veḑĭ "Doine și Lăcrǎmioare" de Alexandri).
2. Versul iambic, inversiunea dela cel trocheic, când silabele se succed: neaccentuată cu accentuată.

Versul iambic de 8 silabe variat cu cel de 7 silabe, d. e.

> A fost o dată ca 'n povestĭ,
> A fost ca nič̌ odată
> Din rude marǐ împěrăteštĭ
> O prea frumoasă fată.

Şi era una la părințị
Și mândră 'n toate cele,
Cum e fecioara între sfințị
Şi luna între stele... „Luceafarrul" de Eminescu.

Versul iambic de 9 silabe, variat cu cel de 8 silabe, când e accentuat pe ultima d. e.

$$
\begin{aligned}
& \text { Latina ginte e regină } \\
& \text { Intr'ale lumeĭ ginte marĭ; } \\
& \text { Ea poartă 'n frunte-o stea divină } \\
& \text { Lucind prin timpiĭ secularĭ. } \\
& \text { Menirea eĭ tot înainte } \\
& \text { Măret îndreaptă pașĭ́ seĭ. } \\
& \text { Ea merge 'n fruntea-altor ginte } \\
& \text { Vărsând lumină 'n urma eĭ. } \\
& \text { "Cântecul ginter latine" de Alexandri. }
\end{aligned}
$$

Versul iambic de 11 silabe (v. Sonetele de Eminescu), şi de 14 silabe, variat cu cel de 13 , când e accentuat pe silaba ultimă, d. e.

Deșteaptăte române din somnul cel de moarte, In care te-adânciră varvariĭ de tiranĭ...
(Veḑǐ: "Steluţa" de Alexandri; "O Mamǎ" de Eminescu, ş. a.).
3. Versul dactilic, când silabele se succed: una accentuată cu doauč neaccentuate, d. e.

$$
\begin{aligned}
& \text { Tropotă, bubue, plaiul Candaviĭ } \\
& \text { Lângă Cavaia. } \\
& \text { Caiř se spumegă, puĭ aĭ Moraviĭ } \\
& \text { Rǎpind bătaia, } \\
& \text { Iată-í alunecă! umbra pămêntuluĭ } \\
& \text { Nu ĩ sosesce: } \\
& \text { Coama lor flutură p'aripa vêntuluĭ } \\
& \text { Nara lor cresce... } \\
& \text {,Româncele din Cavaia" de Bolintinean. }
\end{aligned}
$$

(Ved̦ĭ: "Melancolia" de Vlahuţã).
4. Inversiunea dela versul dactilic, ne dă versul anapestic, în care se succed doue silabe neaccentuate cu una accentuată. Acest din urmă însě, nu prea obvine singur în poesia română, ci de obiceiu amestecat cu iambĭ, trocheĭ sau dactilĭ. (Veḑĭ: Legendele de Alexandri).

Aceste sunt versurile maĭ obicĭnuite în poesia română.

Versul s,i strofele. Intocmirea cuvintelor în șirurĭ paralele, cu oare-care regulă în privinţa succesiuneĭ silabelor accentuate şi neaccentuate, este versificarea; iar' șirurile singuratice, cu înțeles în parte de sine stătător, sunt versurile.

Versurile pot fi grupate în felurite modurĭ: câte 2, $3,4,6$ şi 8 la olaltă. Peste 8 versurĭ rar aflăm griupate la un loc. Aceste grupe de versurĭ se numesc strofc.

Strofele, fie care în special, conţin un şir anumit de ideř rotund̦ite într'un întreg, încât-va de sine stătător, făcênd însě parte totdeuna din intregul poesieì.

In poesia poporală nu sunt versurile grupate în strofe. Şi în poesia artistică găsim unele negrupate; iar' altele grupate în capitole constătătoare din mař multe versurí, cum sunt d. e. Legendele de Alexandri, s. a.

Hiatul și dieresa. Hiatul se produce prin doue vocale vecine, una dela sfîrşitul cuvêntuluǐ alta dela începutul celuĭ următor. D. e.

In d̦iua cea de judecatǎ
Când, faţă 'n cer cu Domnul sfânt,
Latina ginte-a fi 'ntrebată
Ce-aĭ făcut pe-acest pămênt?
Ea va rĕspunde sus şi tare:
O! Joamne 'n lume cât am stat
În ochiî eǐ plinı̆ de-admirare
Pre tine te-am representat!
"Cântecul ginter latine ${ }^{*}$ de Alexandri.
În poesia română, precum vedem, hiatul de obiceiù se încunjură, când prin eliṣiunea uneĭ vocale (faţă 'n cer), când prin contopirea lor într'un diftong (te-am representat), ceea-ce contribue mult la frumseţa ritmuluĭ. Numaĭ atuncı̆ se conservă, când pe una dintre cele doaue vocale, se cere accentuare puternică. Şi în aceasta privinţă limba română e de acord cu celelate limbĭ surorì ale eĭ francesă și italiană.

Sub dieresă înţelegem mica pausă, ce facem la mijlocul versurilor maĭ lungǐ, când le cetim sau recităm. D. e.

> Cinc-au aflat în lume // de codrul fãrà viați. Si n'au simţit în suflet // un crunt fior de ghatatai?....
„Grui Sànger" de Alexandri.

## Poesia poporală și artistică.

În cele premergětoare ne-am ocupat în deosebĭ cu forma esterioarǐ a poesiilor; urmează acum, în mod natural, sě ne ocupăm eu conţinutul lor. Mă̆ întâŭ însě, sě vedem mař de-aproape ce întelegem sub poesia poporalí ṣi artistica.

Poetul nostru Alexandri ḑice în acest obiect următoarele:
"Românul e născut poet!

Înzestrat dela natură cu o închipuire strălucită și cu o inimă simţitoare, el îşč revarsă tainele sufletuluı în melodiř armonioase și în poesiĭ împrovisate.

De'l muncesce dorul, de'l cuprinde veselia, de'l minunează vre-o faptă măreatã̆, el ị̣̂̆ cîntă durerile și multămirile, îṣč cântă eroiĭ, ị̣̂̆ cântă istoria, ṣi astfel sufletul seu e un isvor nesfêrșit de frumoasă poesie".

Şi'n adevěr, în rostul poporuluĭ nostru, precum scim fie-care, se găsesc o mulțime de cântece, poveşți, anecdote, ș. a. ce sboară din gură în gură făr' ale cunoasce autorul. În fie-care sat bătrîniĭ sciu mulțime de poveştǐ, din "bătrînǐ", fetele şi flăcăii mulţime de cântece făr' ale înve̛ta din cărţĩ, ci le aud povestindu-se sau cântân-du-le. Aceste producte sufletesč̌, ce isvoresc nemijlocit din viaţa sufletească a poporuluĭ, fiind predate în forme poetice, se numesc: poesit poporale, spre deosebire de cele artistice, ale căror autorǐ sunt cunoscuţĩ.

Poesiile dar', cu privire la originea lor, le impărțim în doaue clase: poesiř poporale și artistice. Poesiile poporale sunt productele poetice, ce se povestesc sau cântă în sînul poporuluĭ, moștenindu-se din tată 'n fiu, prin tradiţie, făr' a-le cunoasce autoriĭ. În cele următoare înșirǎm unele.

## Poesiĭ poporale.

## a) Doine.

Doină.

## Doină, doină, cântec dulce!

Când te-aud, nu m'aş maĭ duce. Doină, doină, vĭers cu foc! Când resunĭ eŭ staŭ pe loc. Bate vênt de primăvară, Eŭ cânt doina pe afară, De méngân cu florile Si privighitorile. Vine iarna viscoloasă, Eŭ cânt doina'nchis în casă,

De'mǐ mař mângâĭŭ ḍilele, P̦ilele ṣi nopțile.
Frunda'n codru cât învic, Doină cânt de voľnicie, Cade frunḑa jos pe vale -Eŭ cânt dořna cea de jale. Doină d̦ic, doină suspin Tot cu doină me mař țin, Doină cânt, doină soptesc, Tot cu doină viȩ̧uesc!
(Poesil poporale) V. Alexandri.

De când eram încă mic, Doină sciŭ și doină ḑic
Căcı̆ Românul cât trăiesce
Tot cu doină se mândresce.
(C. Negruzzi).

## Uritul.

Of! urît, urît, urît!
Boală făr' de creḍc̆mênt!
De te-ă duce'n codri, duce,
Ursu'n labe sec te-apuce!
Urîtul din ce se face?
Din omul care nu-ţĭ place.

Urîtul din ce-ĭ făcut?
Din omul care-í tăcut
Cine-aŭ scornit urîtul, Nu'l înghiță pămêntul!
Că mie de mult urît
Sufletu-mĭ s'aŭ amărît!

## Cântecul plugariului.

Arde-te-ar focul pămênt
Spi te-ar bate Domnul sfînt!
Cǎcĭ îmĭ eştĭ duşman cumplit!
Ce-am sămănat n'au eṣit.
Sămǎnat-am grâu de vară,
Au eşit numar̆ năgară.
Sãmănat-am orz, oves,
Au eșit mohor de ses.
Sămănat-am păpuşŏ̌u,
Au eşit iarbă ' n fuşô̆u.

Stau în câmp ṣi me gândesc
Cu ce o sě viețuesc?
N'am lețcae la chimir
Sě me pot plăti de bir
Şi de for̆ ṣi de soldat
Şi de Iuda blăstemat.
Vai ş'amar de bĭet Român
Când e Domnul rěu stăpân!
N'are loc în țara luĭ
Și-ǐ ca pleava câmpuluǐ!

## Copila murind.

Cântă paserea pe-o floare
Pentru-o fată care moare;
Cântǎ păsěruica 'n spin, Copila scoate venin.

Cântǎ păsěruica 'n salce Copila de moarte zace.
Cântă păsěruica 'n poartă
Copiliţa dulce-ř moartǎ!

## Floricica.

Frunḍă verde de alună, Me dusěiŭ sara pe lună, Sč găsesc o floricicǎ Care mult inima-mř stricǎ, Si s'o 'ntreb de ce 'n grădină? Pleacă fruntea şi suspinǎ? „Eu me plec, floarea-mì rěspunde, Căcl o jale me pătrunde, Arde sufletu-mĭ şi gome

Căcř mě trec fãtă de vreme.
Treŕ ḑile sunt înflorită
Ş'apoĭ cad de vênt pălită.
De-abia crese ṣi me fac floare,
Abra me 'ncălḍese la soare
Și pe mine cade 'ndată
Umbra neagră 'ntunecată, În cât nime nu me vede, Floare sunt orĭ ĭarbă verde."

Codrul.

Arde-mi-te-aĭ codre des!
Věd bine că s'aŭ ales
Din tine se nu mař es!
Am intrat fãr' de mustată S'acum arunc cărunteață. Am întrat puiŭ de Român.

S'am ajuns moşneag bătrîn!
Aleǐ! codre blăstěmat!
Mě tií de tine legat
Şi eu mult m'am sǎturat
A trăi tot depărtat
Si de lume 'nstrăinat.

## Turturica.

Amărîtǎ turturică,
$O$ ! sermana, vař de ea!
Cât remâne singurică
0 ! sermana, vaĭ de ea!
Sboară tristă prin pustie
O! sermana, vaĭ de ea!
-Maí mult moartă decât vie.
Cât trăesce tot jălesce,
Cu alta nu se'nsotesce.
Trece prin pǎdurea verde
Dar'ea pare că n'o vede,

Sboară, sboară până cade Si pe lemn verde nu şade, Ear când stă câte o datǎ Stă pe ramură uscată, Orǐ se pune pe o stâncă Și nič̌ bea nicǐ nu mănâncă. Unde vede apă rece, Ea o tulbură şi trece, Unde vede-un vênětor Cătră el se duce'n sbor.

Cucul.

Vine cucul de treĭ d̦ile Preste văĭ, preste movile Si loc n'are sĕ se pue, Sě cânte focul sě-ş̌ spue.

Pune-s'ar pe-o rămurea Aproape de casa mea, Sě mi tot cânte, cânte 'n fațăi, Şi seara și dimineaţă...

## Altul.

Unde-aud cucul cântând
Şi mrerlele şuerând
Nu me ştiŭ om pe pămînt!
Eu d̦ic cuculur se tacă,
El se sue sus pe cracă
Şi tot cântă de me sacă.
Iar' mar jos pe-o rămurea
Cântă și o turturea
Tristă ca inima mea.

Plânge-mě, mamă, cu dor Că țĭ-am fost volnic fecǐor, Si de grijă tǐ-am purtat Ogorul ți l'am lucrat. Iar' de când ma'm cătănit Viaṭa mi s'a otrăvit.
Că tânjesc în ṭăř̌ strǎine Şi tot plâng gândind la tine. Mult mi-e dor, mămucă dor

De cel codru frățior
Si de stâna cea cu oŭ
Și de cântec de cimpoĭ!
Mult mir-e dorul ne'mpăcat
Si mě 'ndeamnă la păcat,
Sě mě las de cătănie
Și sě fug la ciobănie
Orı̆ ce-a fi cu mine, fie!
(Poesii poporale.) V. Alecsandri.

Diverse.

Dorul meu pe unde pleacă Nu-ĭ pasĕre sěl întreacă;
Pănă ce clipescĭ odată, Încunjură lumea toată.

## *

Aoleo, měĭ hoț de dor, N'am topor sě te omor, Nicĭ sěcure sě te taiŭ
Pentru min' sě dicič tu vaŭ!
*
Doamne sfinte, nu ți-r jele
De tinerețele mele,
Sč le laşŭ aṣa de grele?
Că le tree
Si le petrec
Tot cu dor şi cu něcaz
Si cu lacrămǐ pe obraz!...
*
Săracă străinătate,
Mult eṣtı̆ fŭră direptate!...
Ocolir tările toate,
Şi de bine n'avuĭ parte ;
Ori pe unde am umblat,
Odihnǎ n'am căpětat!...

Câte florĭ mândre-s pe rît
Toate mi s'au reștejit ;
Numaǐ una pe părĕu
E frumoasă tot mereu....
Acolo-i binele meu!

$$
\because
$$

Mult mě'ntreabă inima:
Doru-mĭ-e de cine-ra?...
Foaie verde de scumpie, Cumı naiba dor sĕ nu-mĭ fie?
Când și muntele cà-i munte Şi 'ncă-'ṣĭ are dorurĭ multe
Cu luna și cu ceața,
Cu iarba şi cu frunza
Şi cu mirla săraca!
*
N'are omul ce gândi,
Far' mereu a socoti
Cà în reei va tot trăi.
Dau’ viaţa omuluı̆
E ca floarea câmpuluř;
Dimineaţa înfloresce, Peste di se veştejesce!

## *

Săracá inima mea
Iar' incepe-a me durea;

Nu me doare de durere, Me doare de vorbe rele. $\star$
Tač̌, tacĭ, tacĭ, inima mea, Rabdă şi nu me durea, Că nu-ĭ trǎi cât lumea, Nicí ver̆ domni tu ţara; Că-ĭ trài o d̦i san doauă Şi te-ĭ topi ca ş’o roauă!
*
Floricică de pe rît, Tu tare te-aǐ veștejit!

- Cum sě nu me veștejesc

De traiu care'l trăiesc,
Câte florǐ pe lângă mine,
Nicǐ una nu-mĭ vrea bine;
Câte florǐ în jurul meu
Toate-mí voiesc numaǐ reu;
Câte florĭ maĭ pe departe,
Toate bine-mǐ roagă moarte. *
Dacà n'am noroc și bine Nu me maĭ judece nime, Cǎ me judec eu pe mine; Me judec și me frǎmînt Ca frunza galbină'n vênt; Me judec și mě gândesc Doamne, rĕu me veștejesc Ca iarba când o cosesc. *
Las' nu me judece nime Om pămêntean ca ş̣i mine, C'a veni vremea se moriu S'oĭ avea judecătoriu!*) *
Pică frunḍa de pe nuc, Vint-o vremea sě me duc; Sĕ me duc de aicí cu dor,

Ca și luna printre nor;
Sč me duc de-aicǐ cu jele, Ca și luna printre stele.

## ※

Jălui-ma's munților
De dorul părinţilor:
Jǎlui-m'as florilor
De dorul surorilor;
Jălui-m'aṣ și n'am cuí,
Jălui-m'aş codruluĭ,
Codru-í jalnic ca și mine
De nič̆ frunză nu-ǐ remâne,
Numar̆ goale clombicele
Sč le bată vremurí grele,
Vremile vênturile,
Ca pe minǐ gândurile.
Blăstěmatu-m'a maica, Sě me leagăn ca frunza. Frunḍa se leagănă'n vênt, Eu me leagăn pe pămênt; Frunza se leagănă'n soare Eu me leagăn pe picioare.
*

Așa-mĭ vine câte-odată, Sec me suiu la munţ̌̆ cu peatră Sě-mĭ fac ochişoriǐ roată, Sě me uit în lumea toată.
Aşa-mĭ vine uneorí,
Sě me suiu la munţ̌̆ cu flori, Sě me uit pe la surorí,
Doarǎ-mĭ věd barem una, Sč-mǐ maĭ stâmpěr inima. Aşa-mí vine uneorí, Sě me suiu la munţí cu florĭ, Sč me jăluesc la norǐ, Sé-mř mar treacă de plânsorǐ!

[^3]Strugurel bătut de peatră, Rěu e Doamne fãrǎ tată; Strugurel bătut de brumă Rěu e Doamne fără mumă. De-aĭ cǎlca din peatră' 'n peatră, Din străin nu-ĭ face tată ; De-aĭ călca din urmă 'n urmă, Din străin nu-ĭ face mumă!
*
Străinīt-s, Doamne, străină, De nicí apa nu m’alină, De-ar ploa ş'o septěmânǎ.
*
Foaie verde de pelin, Străinu-s Doamne străin.
Străinu-s ca pasěrea, N'an milă nicăirea; Strǎinu-s ca puin de cuc, Milă n'am unde me duc! *

Câte poame sunt de vară, Nici una nu-ĭ amară Ca maica de-a doana oarǎ; *) Câtă poamă e tomnie, Nicí una nu-í dulcie Ca măicuţa cea dintâĭe!

$$
\because
$$

Creşteţi floř̌ cât gardurile Sě ve bată vênturile, Ca pe mine gândurile!
Creṣteţ̌̆ florǐ şi nu 'nfloriţĭ
Cà mic nu-mĭ trebuițĩ,
Că n'am fraţ̧̆ sě ve 'ngrădească, Nicǐ surorǐ sě ve plivească,

Nicr nepoate
Se ve poarte.
*

[^4]Supěra-m'as supĕra, Supĕrarea ce mi-a da?
Ba , zeu nu m'oí supěra, Ci něcazul voiu uita, Că destul m'am supĕrat Boala 'n oase mř-am băgat Și nimic n'am căpětat, Făr viața mǐ-am scurtat! *
De-ar sci, Doamne, cinera Cum mi-ı̆ mic inima, Ar sta 'n loc şi s'ar mira, Cum mar̆ pot călca iarba! $\div$
Pănă țineam cu codrul, Eram roṣu ca focul;
Dar' de când țiu cu țara, Gălbinit-am ca ceara.
Da lăsa-vořu țara 'n pară
Si m'oĭu duce 'n codru iară.
Î̀n codruțul cu copacì
Si cu luncĭ pline cu fagı́;
În codruţul cu isroare
Si cu mândre căprioare;
In codrul cu veselie
Si cu dalbă vitejie!
Rěu îmĭ pare, Doamne, pare
C'a crescut Murěşu mare, De nu-ǐ iaz
Şi nicí pârlaz,
Sě trec la măicuţa acas';
Nicǐ î luntre
Şi nicĭ punte,
Sex trec la măienta a 'n curte!...
Nu sciu Murěşu-ĭ de vină, Cá jălese de la inimă, Orí e tara cea străinǎ?
"Doine..." Iarnic-Bârsan.

## b) Hore.

## Baba și fata.

Sub răchita rămurată Şede-o babǎ supěrată Şi 'mprejur iarba-ĭ uscată!
Ce-a fost verde a veştejit,
Ce-a fost dulce a amărît,
Ce-a fost vesel s'a măhnit!
Pe sub lunca inverḍită
Trece-o fată înflorită
Și de fluturǐ urmărită.
Ce-a fost veşted înverḍesce,
Ce-ĭ amar se îndulcesce,
Ce-ĭ măhnit se 'nveselesce.*) (Poesir poporale). V. Alexandri.

Busuioace
Nu te-ă̆ coace!
Şi de ce sě nu me coc, Că me iau fete la joc.

Trandafire
N'ă maĭ fi-re!

Şi de ce sě nu mař fiu, Că me iau fete la brîu.

Frunză verde trel̆ alunĭ, În grădina cea cu prunĭ
Fac fetele rugăciunı̆
Sâmbăta, Dumineca,
Sě se poată mărita.

## *

Fugĭ urîte dela mine, C'oĭ lucra și pentru tine; Fugǐ urîte dela spate, C'oĭ lucra eu şata parte!

Ucigă-te crucea drace!
Ce nu daĭ la babe pace, Sě maĭ facă rugăciunĭ, Sě nu tot poarte minciunĭ!
(Iarnic-Bârsan).

Doina. Reprivind asupra poesiilor de sub lit. a) (pag. 28-32), aflăm că în fie-care se esprimă anumite sîmțeminte de duioşie, de durere sau jale ş. a. Poesiile poporale de asemenea cuprins, se numesc doinc.

In doine, precum vedem dar', se cântă sîmțemintele cele măhnite, jalea și durerea inimeı̆ nemângăiate. „Ele sunt - după Alexandri - plângerile duioase ale inimeĭ Românuluй din toate împrejurările vieţiĭ sale". În ele se oglindează viaţa sufletească a sătcanuluĭ nostru, avênd totdeuna o espresie melancolică, dulce şi dureroasă, precum 'i-a fost şi soartea veacurĭ întregĭ. Sunt însě unele de cuprins misterios, conţinênd dorinţele înfocate şi asscunse ale inimeĭ lư̆.

[^5]Insuş̆ı poporul îş̆̌ caracterisează astfel doinele prin cântecul atât de respândit:

Cine foc 'și-a d̦is doina, Arsă 'i-a fost inima, Că n'a d̦is'o nicĭ de-un bine, Numaĭ de nĕcaz ca mine.*)
Hore sunt cântecele de veselie ale poporuluĭ nostru (lit. b) pag. 36), ce conțin sîmțeminte de bucurie și mulţămire, une-orǐ ca glume poznaşe altă-dată satire sbiciuitoare. În hore decǐ, se află tot ceea-ce poeții necunoscuț̌̌ aǐ poporuluŭ român au cântat in momentele lor de mulţămire și veselie.

Horele în Transilvania se numesc şi strigături, și se întrebuinţează maĭ cu samă în decursul diferitelor jocuř naționale, recitându-se cu glas mare după tactul musiceĭ. Din acest motiv versurile lor sunt intocmite după tactul musiceĭ sau după bătaia joculuй.

In literatura scrisă, V. Alexandri ṣi frațiì Văcărescĭ, au cultivat cu predilectie horcle.

Între poesiile poporale se numěră încă bocetele și colindele, cele dintâr obich̆nuite la îmmormêntarea rudeniilor, pretinilor... iar' cele din urmă la anumite sěrbătorì religioase d. e. la nascerea Dommuluĭ nostru Iisus Christos.

Aceste toate la un loc, ne dau litcratura poporală, ale căreř producte se disting prin simplitatca ssi sincoritatea lor
*) Cu privire la originea cuventuluĭ doina parrerile sunt deosebite. Eruditul nostru Haşděu susține, că ar fi de orị̧ine dacică. Alțĭ il esplicà dị̣ cuvêntul daina, espresic onomatopeica obichmuitio in einteeul de toate dilele a ṭaranuluř român. Daina dela aina şi aceasta din ai-na-na-na... (cum o cầntă in aievea românul), iar' ai e espresia durercí in loc de vai.

Si e multa probabilitate in asertiunea din urmà. Cǎei in adevěr, in multe tinutury curat romanesč (d. e. in Geongiul de sus, comună situată la poalele Munţilor apusenǐ, centrul Transilvanieĭ), poporul in faptă aşa o càntă:

> Aina, daina şi daina,

Tot dragă mǐ-: fost daina
Mai de mult nu de-acma;
Nicĭ acum nu mi-ǐ d'uriť̌
Numař lumea nĕcŭjită!
nefăţărită. Căcǐ ceace poporul cântă, o și simte 'n adeverr și o predă în mod natural, uşor și fluent, fúrra multă meșteșugire dar cu adevěrat spirit poetic. Cu privire la însěmnătatea poesiilor poporale Alexandri se esprimă astfel:

Nimic nu poate fi mar̆ interesant decât a studia caracterul poporuluir nostru în cuprinsul cântecelor sale, càcí ele cuprind toate pornirile inimeĭ şi raḍele geniuluĭ seu.

Comorǐ neprețuite de simțirǐ duioase, de ideĩ înalte, de notiţe isto. rice, de crederí superstitioase, de datinĭ strămoṣescǐ și maĭ cu samă de frumseṭí poetice pline de originalitate și fără samăn în literaturile străine, poesiile noastre poporale compun o avere națională, deamnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru nația română.

## Genurile poetice.

Trecem acum la poesia artistică, a cărei producte, fiind concepţiunĭ maĭ înalte, sunt cu mult maĭ bogate şi maĭ variate. Vom analisa cu de-amăruntul cuprinsul acestor poesiì și vom distinge deaproape asemânările și deosebirile dintre ele. Pe basa celor aflate apoĭ, vom statori deosebitele clase de poesiĭ, respective deosebitele genurǐ poctice.

## I. LIRA.

## 1. Lira sentimentală.

a) Cântece. (Lirica uşoară).

## Stelele.

(Doină).

1. Dela mine păn' la tine Numař stele ş̣i lumine!
2. Dar' ce sunt acele stele? Sunt chiar lacrimile mele.
3. Ce din ochi-mr̆ au sburat Si pe cer s'au aninat.
4. Cum se-anină despre diorì Roua limpede pe florì!
5. VČrsat-am multe din ele Pentru soartea tăriĭ mele!
6. Multe pentru ceǐ ce sunt Pribegiţǐ de pe pămênt!
7. Multe lacrimř de jălire... Iar' de dulce fericire,
8. Ah! verrsat-am numaǐ două Şi-s luceferǐ amândouă.
V. Alexandri.

## Primǎvarả.

1. Primăvară, primăvară, Vesel casa 'mĭ împresoară Cu oştirǐ de ramurǐ verḍĭ Si de-albastre viorele, Sč te uitĭ numaĭ la ele Şi lumina se tii-o perḍ̆.
2. Cum veni pe negândite! Uşa caseĭ văruite Eu deschid şi-un pas mař fac. „Doamna caseǐ tu ne-ascultă, Cǎ venim cu oaste multă, Orǐ îṭĭ e orĭ nu pe plac.
3. De durerĭ ți e faţa suptă, Noĭ venim sec batem luptă Cu hainele durerí.
Soarcle ne ocrotesce
Focul lupteř înzecesce
Şi tu pace sě nu cerĭ. ${ }^{\text {. }}$
4. Dis-a când-va - Primăvară Vesel casa 'mĭ împresoară, Căcĭ îir cânt un vesel vers, Cum venișĭ tu fară veste Ca un Fět dintr'o povesce Şi durerile mi-aĭ şters.

Lucretia Suciu.

Vino, lunǎ...

1. Vino, lună, la fereastră, Sě mař stăm de vorbă iar', Tu pe bolta cea albastră, Eu pe scaun de stejar.
2. Si ca'n vremea de demult, Tu sě-mĭ spuĭ poveștǐ de stele, Eu sě stau sè te ascult Chiar uitându-me la ele.
3. Iar' pe urmă sě-țĭ spun eu

O poveste-acuma noauă, Dar' te jur pe Dumnezeu Sě remâie 'ntre noǐ doauă!
5. Iar' când somnul ne-a cuprinde

Dup'atâtea dulcǐ poveştǐ;
Eй perdelele le-oiŭ prinde,
Tu c'un nor sě te'nvělesci.
Cornelia din Moldova.
Doină.

1. Frunză verde pădureţ! Mămucuţo, sama ie-'ṭĭ, Nu te mâie vr'-un păcat, Sec calcĭ calea ce-am cǎlcat.
2. Că de-ĭ spune-o sě nu samení Vr'o sămînță de resboĭ, Intre îngerĭ șintre oamenĭ
Şi maĭ sciĭ? chiar între noĭ.

Cât'o Gheorghe din Moldova.
Cânt'o pasere

1. Cânt'o pascre îl sbor, Cânt'un cântec plin de dor, Aşa dulce 'ncetişor, De'l aud chiar numaĭ eu, Şi'l aud cǎ-ĭ dorul meu.
2. Něsdrǎvancă păsěrea, Tu ce scir durerea mea, O, maĭ tare nu cânta, Sě n'audă codrul verde, Păsčricič, de mi-ı̆ crede,
3. Frunzele ar veşteḑi,

Iarba s'ar îngălbeni, Primăvară n'ar maì fi; Căcĭ e dorul boală grea, Orĭ și ce moare de ea.

## Mamei mele.

1. Ochĭ albastri, blânde stele, 2. Şi cum înspre cer privesce, Viața mea ațĭ luminat Si pe drumurile mele
De mult rěu m'ațǐ apărat; Marinarul rătăcit, După stele cum găsesce.
Calea portuluй dorit,
2. Aṣa eu privesc în viață

Tot la vol̆ ; cât vețĭ zimbi,
Fie cerul plin de ceață,
Pasul meu n'a rătăci. Matilda Cugler-Poni.
Motivul acester̆ poesiĭ e : venerațiunea povețelor Mameй, după care sě orientează înțeleptul, precum mărinarul după cursul stelelor.

## Ah! Du-te...

1. Ah! du-te, tu suspinul meu, Departe sě te ducĭ mereu;
2. Şi de-a mea jale niměruĭ Pe unde-ĭ trece sě nu spuĭ.
3. Pe lume sĕ nu te oprescǐ, În vênt sec nu te risipescí;
4. Te du 'n întinsul nesfîrṣit De dorul meu călăuḑit.
5. Și acolo remâĭ perdut

În lume de nimenır ştiut.
Tristă de ce-i...

1. Tristă de ce-ĭ inima 'n mine 2. Cuĭ am dorit sĕ-ĭ spun în lume Sufletul meu de chin nespus, $0!n u$ 'ntrebaţĭ, nu ştie nime La nimenĭ încă cu n'am spus.

Sě m'asculte nu a voit, Altora de ce le-aș spune, Sufletul meu de ee-1 sdrobit.

Veronica Micle.

Bucovina.

1. Dulce Bucovină

Veselă grădină
Cu pomĭ roditorí
Şi mândri fecioř̌!
Cuib de păsărele
Albe, sprintinele Care 'n ochiř lor $A u$ foc răpitor.
2. Tu ce eştǐ o floare

Căḑută din soare
Cu treř alte florí,
A tale surorǐ!
Ele câtră tine
Privesc en suspine
Şi tu le zimbescĭ
Cu zimbirǐ cerescĭ.
3. Dulce Bucovină!

Vêntul ce înclinà
Cu aripa luĭ
Iarba câmpuluĭ, Nasce prin soptire Scumpa amintire
De-un trecut frumos, Mare, glorios.
4. Fiĭ în vecĭ voioasă

Precât eştí frumoasǎ!
Fic traiul teu
După gândul meu!
Ah! cine te vede
Chiar în raiu se crede,
Cine'i trecĕtor
Te plânge cu dor!

## Speranta.

1. Iată natura cu vĕl de ghiață, De orĭ-ce farmec s'a despoiat!... Dar' colo bradul plin de verdeață, Falnic înfruntă gerul turbat.
2. Ca și natura peptul meu june, Adesea pare, că-ĭ amorțit Numaí speranţa din el n'apune, Ea nicĭ odată n'a vestejit.

## Fuga de grijī.

1. Cu paserea ce sboară, Prin codriǐ tot mereu, Ass vrea o inimĭoară, Sč pot sbura și eu: De grijĭ sě me lipsese, Si liber sč trăiesc!
2. Cu mica luntrişoară, Ce pleacă dela mal, Aş vrea, o inimĭoară, S'alerg sii eu pe-un val: Sč ies la un liman, Al grijilor dujman!
3. Cu trista stelişoară, Ce cade la pămênt, Aș vrea, o inimĭoară, Sč caut al meu mormînt:
Sč dorm acolo lin, De grijr în vecĭ străin! I. Lặĕ́lat

## Carte cernità.

1. Am deschis a soartel carte 2. Fic-care fila'ntr'ìnsa

Şi într'însa m'am uitat; Dar' vȩ̛̣̣̂nd ce me aşteaptă, Am închis-o s'am oftat.

Era 'n negru încadrată, Iar' pe pagina din urmà N'am gŭsit nič̌ o cratã! Gheorghe din Moldova.

1. Am spus cu plâns în orǐ ce sară

A fie-căreĭ dile chin
La florǐ, la vênt, la primăvară
La cer cu norĭ şi cer senin;
2. Si vrênd odată, povestire

S'aud de toată jalea mea, Am intrebat întreaga fire

Căcǐ ea pe toată o scia.
3. Insǎ atâta sě-adunasǎ

Cât firea însăşı̆ o uitasă,
Sii-abia sciu cele durerĭ
Ce i-le povestisem ieri.

1. Nenitescu.

La o vioricã.

Viorică de pe cale, Drag odor venit din zorǐ, Inaintea săriĭ tale Tu plecĭ capul printre florǐ!
Eu ca tine jos in lume
Am a trece pe sub vênt,

Şi ca tine fără nume,
Me voĭu duce în mormînt Însě tu în frumsețe
Strălucit-aĭ un minut;
Eu în scurta mea junețe
Di ferice n'am avut!

La o rîndunicà.

1. Păsěrică trecătoare Ce eterul străbătênd, Legănată pe-aripioare, Viir din patrie cântând!
2. Te salut cu bucurie Pe acest pămênt străin, Unde nimenea nu scie De-s voios sau de suspin!
3. Numař ție, drăguşoară! Iṭí voĭu spune dorul eu:
Depărtat de țărişoară
Nu mař tace plânsul meu!
4. D'aurele legănată

In eterul înforit, Du-te, du-te, înc'odată In pămêntul fericit;
5. Iară noĭ prin ţărĭ străine Plângem ţara ta cu dor, Triṣť de ale eř suspine, Insětaţĭ de-al eĭ amor.
6. Când în țara 'nstrăinatǎ Iară te veǐ înturna, Vino, dragă, înc'odată Pe aĭ teĭ a cerceta.
7. Însč la a ta privire De-ar fi unul mař puţin, Nu'ntreba de-a luî lipsire Din pămêntul cel străin;
8. Pe mormêntu-ǐ de tàcere P'ărăsit de trecětorǐ, Mergǐ ṣi cânt' a luy̆ durere, Mergí si sparge lacrimior!! D. Bulintinean.

## Privighitoarea.

1. Privighitoarca drag cântând Sta pe-un bătrân stejar Si pe sub dênsul eu trecênd Plângeam... plângeam amar.
2. ${ }_{n} \mathrm{Ce}$ ař sěrmane trecě̌tor" Ea întreabă cu jale, „Pentru vr'un chin orǐ pentr'un dor "Curg lacrimile tale ? ${ }^{4}$
3.     - O dragă nu mĕ întreba -

De-as spune chinul meu Pe vecì atuncea s'ar schimba În plâns ṣi cântul teu.

1. Nenitescu.

## Cântece de lume.

I.

1. Inima'mǐ e amărîtă, Zarea viețiì înegrită! De-oí trăi, n'am ce dori, N'am ce jăli de-or̆ muri!
2. Inimă fiř răbdătoare Ca pămîntul sub picioare, Pǎn'ce-ĭ zace cu-al těu dor In mormînt nesimţitor.
3. Avut-am odată'n lume Dor de fală și de nume, Dar' acum vedea'l-aș mort Chiar şi numele ce port!
4. Avut-am odinioară Mamă dulce, dulce fară; Dar' acum sunt rătăcit În pustiu nemărginit!
5. Ce'țĭ slujesce de a plânge, De-a věrsa lacrămí de sânge Într'a lumeĭ val cernit?... Valul trece neoprit!
6. Tacĭ cumplita mea durere Și tot cresce în tăcere, Păn'ce tu la Dumneḍeu Duce-veř sufletul meŭ!
7. Avut-am in fericire Un vis dulce de iubire... Unde-r Doamne, visul meu?
Unde-ĭ raiul, unde-s eu?
8. Amar mie! amar mie! Din cereasca 'mpěrăție, Ce lung fulger m'a pătruns! Ce-am fost eu sil ce-am ajuns!

## III.

9. Ah! durere, îll ce parte De tine sč fug departe? Urmă'n lume sě nu las, Nicr s'aud a lumoř glas!
10. Cum sě scap de rexu, de bine? Incotro se fug de mine, Pre pămênt sec nu mă̆ sciu De sunt mort sau de sunt viu?
11. Dațĭ-mĭ, daṭ̆-mĭ aripioare Sě sbor iute pe sub soare. Daţĭ-mĭ aripı̆ de pe dor, Pe sub noapte iar sě sbor.
12. Duce-m'as şi m'as tot duce, Dor sě nu mĕ maĭ apuce! Cine'n cale m'a vedea Sč plânğ̌ de jalea mea!

## Ce a fost, A fost.

1. Ce-a fost, a fost! Că, nu maĭ este,

E ce am aḍị şi stǎpânesc.
Ce o sě fie e poveste,
Şi ca s'o sciu nu mě muncesc ;
2. Căcĭ după câte věd sě pare Că nu e chip sě mă̆ aștept, Nicĭ bucuriĭ, nicĭ desmerdare Când port atâtea rănĭ în pept.

## I. Nenitescu.

## Dor.

1. Bate vêntul, bate tare, Bate de la rĕsărit
Si-mǐ aduce dor de mare, Dor de lung cǎlătorit!
2. Duce-m'as atuncĭ în lume, Fără sě me maĭ opresc, Prin pustiurĭ fară nume, Marı̆ ca golu-mĭ sufletesc!
3. Duce-m'aṣ viața toată, Ca sě scap de-al viețiĭ chin, Pănă'n lumea ceealaltă, De-unde ceř dușĭ nu mař vin!
4. Ş’atuncĭ pe pămênt, atunce, Aceĭ care m'au iubit Sě însemne cul o cruce Locul unde m'am oprit!

## Pásěrica Măreĭ.

1. De treĭ ḍile-acum pe mare, 3. Ḑiua trece, ḑiua. scade Navigând fără 'ncetare, Noî pămêntul n'am zărit! Vêntul suflă ṣi ne 'mpinge; Orizonul ne încinge Ca un cerc nemărginit.
2. În ce parte se răpede, Ochiul omuluǐ nu vede Decât umede câmpiĭ. Marca 'ŕ latǎ şi adêncǎ! Cine scie, mâne âncă, De-om maĭ fi printre ceĭ viĭ?

Şi pe gândurǐ omul cade, Suspinând încetiṣor.
Noaptea-aduce miǐ de stele; Omul trist privind la ele, Varsă-o lacrimă de dor.
4. Ear o păsčricà vine Prevestind țěrmuř̆ vecine, Liman vesel şi deschis. Pe catarg ca saltă, cântă, Ne uĭmesce, ne încântă S'apoï sboară ca un vis.
*) S’a născut pe la anul 1840, î Tecuč; a fost militar, repăşind din armată trăesce retras.
5. Intr'un suflet cu simțire Astfel glasul de iubire Sună dulce 'ncântător, Si din noaptea 'ntunecatá
ìl trezesce de'ř arată
Mult ferice viitor.
6. Astfel glasul libertățeĭ, Va suna 'n d̦iua dreptăţer Pentru biata țara mea, Și din umbrele durereí
Steaua mândr'-a înviereí
Rĕsări-va pentru ea!
V. Alexandri.

Duce-m'aș. .

1. Duce-m'aș în lumea lungă

Ca sě nu me maĭ ajungă
Lacrimele ce am věrsat
Chinurile ce-am răbdat.
Duce-m'as tot prin pustiu,
Ca sě nu mař vĕd om vilu
Bucuriǐ sě nu 'ntălnese
Nicǐ cǎrarea sě-mí găsesc.
3. Duce-m'aş cât e pămêntul

Pribegind mereu ca vêntul -
Sě uit rěul ce am gustat
Şi pe ceĭ ce m'au uitat.
4. Duce-m'aş sě scap de gândurǐ

Păn m'or punc-în patru scândurĭ -
Şi m'aṣ duce . . duce . . . duce . . .
Păn' la cap mi-or pune cruce.

1. Nenitescu.

## La o pǎsěricá.

1. Păsčrticíl vin la mine Vino dragă'n cortul meu Nu te teme... căcĭ ca tine Nu-mǐ găsesc locul nicǐ eu.
2. Vin sč plângem împreunǎ 4. Sě te iau la sîn cu mine, Soartea tristă ce avem, Şi-aşteptând o di mař bună Ambir sě ne mângǎem.
3. Nu! . Ah! nu sbura de-aice, Vino păsĕrica mea, Vino, de me fit ferice, Dă-mĭ, oh! dǎ-mĭ aripa ta! Sě sburăm în fara mea, Peste vài, peste coline, Peste ape... păn' la ea. Carol Scrob.

## Inzadar.

1. Peste munţǐ şi peste mare Fug, alcrg neîncetat Ca sě aflu alinare

Pentru sufletu-mǐ sfărmat.

2 Însě var̆! În farrǐ strčine Înzădar scăpare vreau,
Căcǐ orǐ unde-oiu fi, pe mine Eu cu mine me tot iau. I. Negruzzi.

1. Primăvara cea verḍie

Cu cosiţa'í aurie
Mi-au sosit voios în tară, Drăgulitãa primăvarǎ!
2. Ş'au adus un dulce soare, S'un sin plin de làcrămíoare. S'au adus o lună plină Ca s'o scalde în lumină.
3. Lunca ride ṣi înverḍesce, Doru'n suflet se trezesce. Isvoraşul curge 'n vale Si'mir aduce dor de cale.
4. Dattir-'mǐ, datari-'mǐ aripioare C'aud glasurí de cucoare. Daţǐ-mı̆ aripı̆ sprintinele C'aud glas de rîndunele.
5. Sě me duc in depărtare Peste munţĭ şi peste mare. Sě me duc în lumea 'ntreagǎ Ca o pasere pribeagă.
6. Duce-m'aṣ în cale lunga, Dor sě nu me maĭ ajungă! Duce-m'as ssi m'aş tot duce, Dor sě nu me maĭ apuce!
V. Alecsandri.

## Ce te legenir codrule.

Ce te legenri codrule,
Fără ploaie fără vênt, Cu crĕngile la pămînt?

- De ce nu m'aş legăna,

Dacă trece vremea mea!
Diua scade, noaptea cresce Si frunzişul mi-l răresce.
Bate vêntul frunza'n dungă
Cântăreţiir mi-ǐ alungă;
Bate vêntul dintr'o parte...
Iarna-ì ič̌, vara-I departe,
SSi de ce se nu me plec
Dacă pasěrile trec

Peste vêrf de rămurele
Trec în stolurř rândurele
Ducênd gândurile mele
Şi norocul meu cu ele;
Si se duc pe rînd, pe rînd,
Zarea lumií 'ntunecând,
Sii se duc ea clipele
Scuturând aripele,
Şi me lasă pustiit,
Vestejit și amorṭit,
Şi cu doru-mǐ singurel
De me'ngân numaí cu el.

La vatra rece.
I.

1. Oblonitu-mǐ-a fereasta Gerul, cu-a luǐ florǐ de ghiață, Si, in toată casa asta Eu sunt singura vicață.
2. Ne-am pricepe'n de noĭ plănsul,-Eu-cenuşă, - el scânteĭ, Câte nu 'mir-ar spune dênsul Din poveştile cu smeř!
3. Dac'ar fi un foc în sobă, 4. Anevoe vremea trece, Mi-ar părea că suntem dor̂, Când urîtul, greu te-apasă, Aş maĭ sta cu el de vorbă, Mař uǐtând cele nevoĭ,

Parc'as sta c'un mort în casĭ.

## 11.

5. Se aude'n horn nebunul Viscol, aprig vêjîind, Ṣi din straşiň̌, căte unul, Ţurţuriir cum cad plesnind.
6. Sună'n crěngile lovite Uscat sgomot ca de oase, Şi vêrtejurĭ, rěpezite, Bat în uṣ̆a, mânioase.
7. Se arată'n negurǐ luna, Albe stelele clipind, Si de ger, s'aud într'una În pod corzile trosnind.
S. Mi-ar prii, pe-o aşa iarnă, 0 'mpetrită amorțire, Îndelung sě mi s'aștearnă
Peste cuget şi simţire:
8. Sě adorm - capul să'mĭ scutur De povara cugetăriĭ...
Cât aş da, se věd un flutur Tăind para lumînăriǐ!...
9. Ah! maĭ vin'o dată, soare, Peste albele grămezĭ!
Iarbă, floř̌, - nerăbdătoare Stau mijite sub zăpezĭ.
10. Firea moartă o învie, Şi din crivěţul turbat Fă'mĭ zefir. Iarnă pustie, Pleacă, - că m'am săturat...
11. Vie mĭerla 'n abătuțiĭ Codri, de pustiu sě̌ì scape, Frânge'țĭ ghiața'n sloĭ, și du-'țiri-i, Cẳmĭ înăduṣ̆ cele ape.
12. Gârlă, scoate'țí unda 'n față, Rândunica să 'țị-o radă.
Pănă când atâta viață Nămolită sub zăpadă ?
13. Pănă când plecațị robieĭ Ne mar̆ potoliteí ierne? Vară, suflet dă câmpieĭ, Şi cu iarbă mǐ’o aşterne,

> 15. Sě tresalte 'n revărsarea
> Razelor ferbinţĭ din soare...
> Ah ce dulce'í desmerdarea Dintre-un găndăcel ş'o floare !. .

Al. Vlahută.

## La flori.

1. Florǐ frumoase! sunteţĭ oare 4. Suntețĩ raze fugătoare Dulcĭ surisurǐ dela zorǐ? Căcǐ pe-a lor încingětoare Vor luciţĭ, o, scumpe flori?
2. Sunteţǐ sufletele blânde Fetelor ce nu mar sunt?
Ah! ca cle de plăpînde, Treceţr viata pe pămênt?
3. Sunteţr vise aurite

Ce din cer se risipese?
Cǎcl ca ele 'mbalsamite
Foile ve strǐlucesc.

Ca luminǐ de serbǎtoare, Voŕ luciţĭ, suave flori!
¢. Suntețí lacrime divine Dela al frumseţii sîn? Căcí en voĭ în ḑile line Grațiile se îngân?
6. Vaĩ! ca voĭ strǎlucitoare, Sufletu-mǐ avea plăcerí, Ṣi cal vor̆ nestătătoare Au perit în lungĭ durerĭ.
7. Vố pe sînul primăveriì Cătră viată aţĭ venit. Numar eu nu iau dureriĭ Aniř care mǐ-au răpit
D. Bolintinean.

## De pe țărmurile lumii...

1. De pe țărmurile lumiŕ noriĭ cǎtră cer se 'nalṭă, Dar' pe bolta luĭ albastră nu remâne nicĭ o ceaţă, Bate vêntul sii-1̆ alungă, noriĭ se cǎlětorese
Iar' pribegile lor urme prin vězduh se risipesc.
2. Bate vênt și ḍi și noapte geme'n peptul meu furtună, Şi gândirile-mǐ amare toate, toate se aduň̆,
Si nu-ĭ urma lor pribeagă, ci pe suflet îmĭ remâne Tristă ca ṣi ierĭ sunt astǎḑĭ, şi ca astăḍĭ voiu fi mâne.

Veronica Micle.*)

## Sonet.

1. Peste țĕrmurǐ depărtate

Veḍǐ tu rîul călětor
Cum în valurǐ tulburate
Se asvêrle din isvor?
2. Pe -a luĭ malurı̆ singurate

Veḍĩ cum vêntul mugitor
Mişcă trestia ş'o bate
Şuerând îngrozitor?
3. Rîu-ǐ viata-mĭ sbuciumatã, Ş’acea trestie mişcată Al meu suflet dureros;
4. Viitorul ce m'aşteaptǎ E pustia cea deşartă De pe malul năsipos.
A. Sihlean.**)

Sentimentul dureriir și al desnădejdiĭ, e motivul acesteř poesií. Poetul se plânge, că viaṭa i-se scurge ca rîul ce geme sbuciu-mându-se 'ntre malurǐ; iar' sufletu-i se sbate 'n suferinte ca trestia de vêntuř̌. Nu-ǐ remâne decǐ nicĭ o speranță 'n viitor, numaĭ „pustia cea deşartă".

Singur.

Stelele misterioase
Scutură discul lor tăcut;
Aurele graţioase
Florile voios sărut;
Pasčrile cântătoare
Se îmbată de amor;

Oarele ne-asstoptătoare
Iau plăcerile în sbor.
Eu pe patul meu de chine
Singur în tăcere sunt;
Ale candeleř lumine
Strălucesc ca pe-un mormînt.
*) S’a născut în Iaşǐ pe la 1853 , a murit la 1889.
**) S'a născut in Bucurescǐ la 1834; a murit la 1857, in vêrstă de 23 anǐ. A trăit puţin, a dat însč doveḍy̆ de talent. Eminescu îl numesce: „Lirà de argint". Literatura noastră a perdut mult prin moartea lur prea timpurie.

## Exilatul.

Rîḍênda bucuric lumină juna faţă ; Cu vise duler speranṭa tot sufletul resfatač; Dar' tu stă̆ în tăcere, străin necunoscut! În sěrbătoarea noastră tu singur eşti tăcut ! Îmbată-te de viața ce ne suride nouă !
Căcĭ viața omenească se duce ca o rouă!

- Nu voiu plăcerǐ molatecĩ născute 'n sěrbătorí!

Nicí tinere fecioare, fragile, blânde florǐ;
Dar' daţi-mǐ mie ţara ce sufletuluǐ place,
Şi grijile-mĭ amare în florǐ se vor preface!
D. Bolintinean.

## Ultima dorințá.

1. În pădurea înverḍită
2. Căcǐ mult greu am dus în lume, Sě-mí sǎpațí mormêntul meu, Păn’ ce viața-mĭ s’a sfirș̣it, Unde nu•s nicǐ crucǐ, nicĭ petri, Păn' ce sufletul în mine Unde nu-ǐ pămêntul greu! De durere s'a sdrobit.
3. Numaĭ blânde lăcrămioare

Sămănați-mi pe mormênt, Ca sĕ scie toțĭ, că lacrămĭ Mi-a fost partea pe pămînt.

Matilda Cugler-Poni.
Sěnin și furtună.

1. Noaptea profundă În ca cufundă
Pămêntul june reîntorit,
2. Bolta sěnină

Blândă lumină
Varsă din sînul seu aurit;
3. Şi totul tace, Divină pace
Peste natură domnesce lin,
4. Dar' o furtună

Geme și tună
În al meu suflet sdrobit de chin.
5. Ah nicí o rază

Nu lumincază
Noaptea profundã ce m'a cuprins,
6. Inima-ĭ ruptă

De lunga luptă
Ce amar și ură crud au încins.

Nepǎsare.

1. Marea geme si vuesee Şi s'asvêrle'n sus si 'n jos, Cerul tună şi trǎsnesce, Vêntul urlă fioros.
2. Vasul fraged se despică,

Valurǐ negre 'l învălese, Când spre norǐ îl ridică, Când în fundurî îl isbese.
3. Şi pe vas în desperare

Toțĭ aleargă nesfîrṣit, Nicăirĭ nu věd scăpare, Groaza morţiir i-a lovit.
4. Şi ochirǐ și braţe mute Ridic spre Mântuitor, Sě se 'ndure sě-ř ajute Cu cerescu-ĭ ajutor.
5. Singur, fără de miṣcare De catarg stau rǎzimat Si privese ou nepăsare Oceanu 'nfuriat,
6. Cǎč̌ puţin îmĭ face mie, Dacă marea m'a 'ngropa, Sau de inima-mǐ pustie Pe pămênt voiu maĭ purta. I. Negruzzi.

Maĩ am un singur dor.

Maĭ am un singur dor:
În liniṣtea sărií
Sě me lăsațĭ sě mor
La marginca măriĭ:
Sĕ-mĭ fie somnul lin
Şi codrul aproape,
Pe'ntinsele ape
Sě am un cer senin.
Nu -mí trebue flamurǐ,
Nu voiu sicriu bogat,
Ci-mí împletițị un pat
De tinere ramurĭ.
Si nime 'n urma mea
Nu-mĭ plângă la creștet;
Doar toamna glas sě dea
Frund̦işuluĩ veșted.
Pe când cu sgomot cad
Isvoarele într'una,
Alunece luna

Prin vîrfurĭ lungĭ de brad
Pătrundă talanga
Al săriĭ reece vênt;
De-asupra-mí teiul sfânt
Se-şĭ scuture creanga.
*
Cum voiu mař fi pripeag
De atuncì înainte,
M'or troeni cu drag
Aducerĭ aminte;
Luceferĭ ce resar
Din umbră de cetinĭ,
Fiindu-mı̌ pretinǐ,
O se-mĭ zimbească iar
Va geme de patimĭ
Al măriĭ aspru cânt...
Ci eu voiu fi pămînt
În singurătate-mĭ.
M. Eminescu.

Bălcescu murind.

1. De pe plaiu 'nstrăinăreí Unde zac ṣi simt că mor De amarul desperăreĭ
Sii de-al ţĕreĭ mele dor, Věd o pasěre vořoasă Apucând spre Rĕsărit, Şi $o$ raḑă luminoasă. Şi un nor aurit.
2. Păsărică sburătoare, Unde mergí eu dorul meu? - „Am solic 'ncîntătoare, Dela sfîntul Dumneḑeu, Sě duc glas de armonie Țérmurilor românescř, STi sě scald în veselic Inimile ce jălescǐ!"
3. Raḑă vic călčtoare, Unde mergì eu dorul meu? - ${ }_{n}$ Am solic 'nvietoare Dela sfîntul Dumned̦eu, Sě depun o sărutare Pe al țăriĭ tale sin, Si s'aduc o alinare Jalniculuir těu suspin".
4. Nouras pătruns de soare, Unde mergĭ cu dorul meu?
-- ${ }_{n} \mathrm{Am}$ solie roditoare Dela sfîntul Dumneḑeu, Sč mě las în Românie Ca sě crească miĭ de florí Pe frumoasa eı̆ câmpie Ce o plângı̆ adese orí"!
5. Du-te, raḍă strălucită, Du-te, mică păsěrea, Si pe țara mea iubită Mângăhați-o 'n lipsa mea!
Iar' tu nor, de rodire, Fă sě creascǎ 'n sinul seu,
Cu verḍ̆̀ laurĭ de mărire, Floarea sufletuluǐ meu! V. Alexandri.
N. Bălcescu (1819-1852) a fost un amic intim a luĭ Alexandri. Cel maĭ bun prosator român din vremea sa. Scrierea luř cea maĭ însčmnată e: Viața lu九̆ Mihaiu Viteazul. La 1848, ia parte ṣi el în mişcările revoluționare din România. Apoř esilat fiind trece în Francia. La 1852 vrea sě-şĭ revadă țara, dar' nu i-se dă voie ș̣i adènc mâhnit in sufletul seu se 'ntoarce dela Constantinopol spre apus descălecând la Palermo în Sicilia, unde părăsit de toată lumea, între nesfîrșite durerĭ moare la 1852 , departe de tara ce iubea en 'nthăcărare.

Alexandri, dureros atins prin moartea amiculuĭ seu, 'ì scrie aceasta poesie, a căreĭ motiv e durerea instrăinăriĭ ṣi dorul de fară, care însě neputêndu-se împlini se schimbă într'o dorinṭă de bine pentru tara sa.

Cântece. Poesiile de sub acest titlu (pag. 38-50) au mař multe însuşirǐ comune. Aṣa d. e. în fie-care aflăm că poetul pune în primul plan la vedere disposiṭia sa sufletească. Adeca esprima sontimontelc (dorul de țară, desnădejdea, ş. a.), de care este cuprins sufletul seu în unele imprejurăur din viaţa sa. Prin urmare subiectul acestor poesiŭ, e scos din viatai sufleteasea a poetuluì. Cu alte cuvinte, eul poetuluĭ dă tonul și motivul lor.

Asemenea poesiŭ, în care poetul esprimă sentimentele și idcile de care e cuprins sufletul seu în anumite împre-
jurărı̆ ale vieţ̧ĭ, se numesc lirice *) ṣi se subimpart în maĭ multe clase, precum vom vedé maǐ la vale.

În poesiile lirice tractate păn' aci (p. 38-50), aflăm esprimate sentimente maĭ obicǐnuite, maĭ moderate, fără avênt deosebit, şi sunt predate într'o formă maĭ uşoară, pe scurt și drăgălaș (unele în formă poporală „doină"), acomodate pentru cântarc. Asemenea poesiĭ se numese cântece (după uniì: lirice ussoarc). În care poetul vorbesce de comun în numele seu, rare-orǐ numar̆ pune îl rostul altuia sentimentele sale. Cum face d. e. Alexandri in „Bälcescu murind" ṣi Eminescu în „Co to legcnì codrule."
b) Oda.

Mărirea strămoșilor.

1. Unde-s timpiĭ de mărire Aĭ strămoşilor românı̆ Ce muriau cu fericire Rĕsbunându-ş̆ pe păgânñ? Dragĭ copiĭ aĭ tăriĭ mele, Voí ce poate aṭǐ uitat Că pe câmpiir bătălieǐ Moşií vostri au picat! Ascultaţǐ cum spun bătrîniř, Că erau pe-atuncĭ Româniĭ.
2. Când ordiile tatare Něsuiau a-ne călca Ș'ale noastre sfinte-altare Se cercau a le prăda; Se sculau cu mic cu mare
Mossiř nostri și-ĭ goncau, Căč̀ a patrieĭ scăpare Le dau suflet și'nvingeau. Aşa, zeu, spuncau bătrîniĭ, Cumcă se băteau Românir!
3. Erau Domnǐ românǐ odată Tař̌ ca niște împěrațǐ, Căcí cu inimă curatǎ Cârmuiau pe aĭ lor frațị A Cazacilor trufie Multe orĭ au înfruntat, Și a Leşilor mândrie Dese-orǐ au ruşinat.
Căcí pe-atuncĭ ne spun bătrînii, Erau bravĭ şi tař̌ Româniị!
4. Stefan Vodă era mare, Orǐ ce duşmanǐ respingea; Iar' Mihai Viteazul tare, Nime'n lume nu-l bătea. Chiar păgâniĭ în uimire Vitejia le-admirau, Şi răvnind a lor mărire Umilițǐ se ruşinau. Sub aşa Domnĭ, spun bătrînir, Că minuň̆ făceau Românir.

[^6]5. Mănăstirile zidite

De pe-atuncĭ mărturisese
Tot învingerǐ împlinite
De poporul românesc.
Iar' movilele 'nălțate
Peste dealurí și câmpiĭ,
Spun c'acolo-s îngropate
Corpurĭ chiar de dușmanǐ viĭ.
Cācĭ pe duṣmaň̌, spun bătrînií, Pururea-ĭ băteau Românií.
6. Tot Românu 'n bătălic

Datoria îṣ̆ fãcea,
Şi dup'a sa vitejie
Boeria căpěta.
Nu 'mpila frate pe frate Sub cuvênt că e boieriu Si domnea sfânta dreptate In pămênt ca ṣi în ceriu. Aṣa, zeu, ne spun bătrîniŭ, Că erau pe-atuncĭ Româniĭ.
7. Arma, crucea și dreptatea Inimile 'nsufleţau, Ne -atârnarea, libertatea, Toțĭ goneau sau toṭĭ muriau.
Era sacră datorie
Pentru țar' a se lupta, A-se duce ' $n$ bătălie Ş'al seu sânge a věrsa. Aṣa, zeu, ne spun bătrîniŭ, Că credeau pe-atuncí Româniĭ.
8. Miĭ şi miĭ de anĭ de-ar trece,

De amar și de nevoř, N'or putea ca sě înece
Suvenirile din noĭ.
Căcĭ strămoșiì din morminte Noaptea'n visurǐ ne soptesc, Si-a lor șoapte remân sfinte În poporul românesc.
Şi precum ne spun bătrîniĭ, Vor maĭ fi încă Românií! George Sion.

## La lampa mea.

1. Tu te consumĭ, o, lampă! dând raḑe luminoase;

La lucrul meu ca tine eu însu-mĭ mě consum, Voind a da luminǎ acesteǐ țărǐ frumoase Ce relele supun.
2. Avem aceea-şi țintă, aceea-şi misiune, Dar' tu de când servĭ mie, o, lampă-aĭ ruginit, Şi eu de când serv tăreč, van̆! trebue a spune? Cu inim'am slǎbit!
3. Şi n'am produs nimica! Acum ca altǎ dată Copiiĭ seř ceĭ vitregĭ în taberĭ se desbin!
Acum ca mar̆ 'nainte ca este 'nghenunchiată Sub jugul cel strǎin!
4. Nu simte nicĭ durerea ce sufere de fearě

Nu simte nicy ruşine de umilinf̣a sa,
Nu simte cǎ maĭ bine într'un mormênt sě piař̌ Decât a se pleca!
5. Tu știĭ, o, dragă lampă! acele nopţ̆ amare, Trecute în veghere, ca sě-1̆ aflăm cîntărř, Prin care sč-ĭ aprindem, în sufletul cǐ mare, Frumoascle-aspirăự?
6. Dar' vêntul de la dînsa au dus aceste cânturí;

Ea nu le-a ascultat.
Tot astfel şi suspinu-ǐ s'a mestecat pe vênturǐ, Şi lacrima-ĭ cu sânge în rîurǐ a picat;
7. Cântarea libertățiĭ acum e înecată

De strigătul acelor ce chiamǎ ard̦ĕtor,
Sě-ĭ urce la putere, și sě devie 'ndată
Tiraní la rîndul lor!
8. Si sufletele slabe, și fără de mărire, L'a patimilor voce mař repede alerg,
Tiranĭ, şi robĭ în noaptea de moarte 'n rătăcire, De-o potrivă merg.
9. Lumină încă, lampǎ! o odă, o cântare, Şi dacă, și de-acuma noĭ nu vom isbândi, Atuncĭ, avênd dovadă că nu maĭ e scăpare, Chiar eu te voiu sdrobi!
D. Bolintinean.

Cătră martirii românì din 1848-1849.

1. Durmițǐ în pace, umbre, martiriĭ Romănimeř Ce-ațĭ îngrăşat pămêntul cu sânge de cron̆! Bătrînĭ, cărunțĭ cu vază, voĭ floarea tinerimeǐ, Ce 'n lupte sângeroase cădênd, v'ațị rupt de noĭ !
2. Pămêntul ne desparte, iar' cerul ne unesce În patria cea sfântă, egală pentru toṭí; Acolo nedreptatea si ura nu rěsbesce, Nu cumperǐ cu viața pămêntul de treĭ coţ̌.
3. Voĭ v'aţĭ plinit chemarea, şi sânta datorinţă, Când pentru-a Patriĭ bine cu gloriir v'aţǐ luptat! Păstrând viitorimeř modelul de credință, Ce patria ni-l cere s'Augustul împěrat!
4. A voastre brave fapte sunt scrise 'n istoric, Iar' dulcea suvenire în inimǐ de Roman; Mihalțul, Luna, Bradul, au dat dovadă vie, Că nu e laş Românul, nu fuge de duşman!
5. Un Itul, un Buteanu, un Dobra ş'alțǐ o sută Vor sta pururea faţă cu orǐ şi ce eroĭ, Şi pănă când națiunea română-ĭ prověḑută Cu stâlpı̆ aşa giganticĭ, nu-ĭ pasă de nevoĭ!
6. Uniţi-ve cu Mircea, vol̆ umbre glorioase, Al căruĭ nume-însuflă respect și la păgân, Precum a luĭ bravure si fapte generoase Fac sacră suvenirea-í la fie-ce Român!
7. Uniți-ve cu Stefan principele cel mare,

Ce-l recunoasce 'ntreaga Europă de erou; -
Sub care Romănimea scăpată de-apăsare, Putea cu drept sě dică, c'a re'nviat de nou!
8. Sau cu Mihai eroul și cu Iorn Corvinul, Genii Românimeĭ, de-a căror rarǐ numirĭ, Ce luce 'n istorie întocmar̆ ca rubinul, Şi astăd̦ĭ se 'nfioară a Turcilor oṣtirǐ!
9. Nu plângeți mame, fiiĭ, căcic eĭ ne-au scos din moarte Onoarea, esistința, tesaurul maĭ frumos; Prin sângele lor sacru s'a ṣters tirana soarte, S'a stîns pentru pururea suspinul dureros.

## 10. Surorĭ nu plângețĭ frațiĭ, căcĭ eĭ ve liberară

De turmele rebele, al căror scop au fost:
Sě taie tot, sǎ arḍă cu furic tatară,
La pruncĭ, femeĭ, fetițe, sè nu dea adǎpost.
11. Copile ruṣinoase, voĭ plângeṭ̆ eu durere Pre-amanţiĭ, carĭ în lupte en gloriĭ au căḑut!
Dar' nu stiţ̆̌, că-a lor inimí juraserà 'n tăcere,
A fi eror̆ prin moarte, iar' nu sclavǐ, ca'n trecut!
12. Durmiţĭ, durmiţĭ în pace, voinicǐ feciorĭ de munte Înalţi ca bradul, vitejĭ, eu braţe de eroì,
Dedaṭi din tinereţe a merge tot in frunte,
A nu şti de perieul, de moarte ṣi nevor!!
13. Iar' voř plântuṭe erude ce-acum păsiţ̌ în lume, Păstraţĭ cu reverintă acest act omenos, Săpând profund în inimr al bravilor fraţĩ nume, Ce sângele-ş̆ vărsară în câmpul - glorios!
A. Mureşan.

Motivul acesteř poesiř e: glorificarea credinţeř Românuluĭ pentru patrie și tron și admirarea vitejieí celor căḍuți in resboiul civil dela 1848-49. Intru pomenirea acestora țin româniĭ din Braşov un părăstas solemn la 1850 . Acest fapt dă ocasiune poetuluĭ, sě glorifice martiriĭ românĭ din aceř anǐ, cari au luptat şi s'au jertfit pentru cea maĭ sfântă causă a unuĭ popor. Poctul le admiră vitejia și glorifică credinţa lor pentru patrie, şi "Augustul-Împčrat". Inșiră apor̆ vre-o câțī-va cu numele, iar' în fața acestor vîrtuṭĭ strămosescǐ adânc pătruns esclamă:

> „Şi pǎnă când națiunea-ĭ prověḑută
> "Cu stâlpí aşa giganticĭ, nu-1̆ pasă de nevoř!

Se adresează apoĭ cătrǎ umbrele glorioase ale trecutulŭ̌, un Mircea, un Stefan cel mare, ş. a., ca sě înspire putere şi credinţă'n viitor. In stîrṣit îndeamnă mamele, frații și surorile, sě nu plângă pe ceĭ ce cu glorie au murit pentrón bincle țěreǐ, şi pentru desrobirea neamuluí lor: ci en reverință sě păstrezc adânc în inimile lor numele acestor bravǐ fiř și fraţĩ.

Precum vedem în aceasta poesic poetul vorbesce despre croism, despre vitejie, una dintre cele mar̆ însemmate vîrtuţĭ cetățenescĭ. Vedem, că sentimentele poetuluĭ sunt puternice, pline de vigoare. Sufletul luĭ se avêntă cu stăruinţă; ideile iau un sbor înalt, turnate fiind într'o limbă vigoroasă ṣi bogată în frumseţ̌̆.

Observăm în sfîrșit, că poetul nu se mărginesce la singuratice persoane istorice, ci cuprinde în cântul seu evenimente ce privesc o ţară 'ntreagă, o națiune întreagă.

Asemenea inspiraţie puternică observăm și în cele două poesiĭ premergětoare: "Mărirea strămoşilor" și „La lampa mea." Toate se disting prin mărimea cugetărilor ce esprimă şi prin tendinţa de a înălţa inimile.

Asemenea poesiĭ se numesc: ode (din grecesce ode $=$ cântec).

Oda prin urmare, e o poesie de inspiraţice puternică și avênt înalt, în care se esprimă lucrurǐ măreţe, grandioase de interes general, într'un limbagiu vigoros şi plin de putere cu scop de a 'nsufleţi şi entusiasma.

Oda se numesce imn, când se adresează cătră Dumnezeire, cum sunt cele ce urmează.

## c) Imnul.

## Dumnezeul nostru.

1. Lăudaţi-1! că e mare, Dumnezcu!
Ce-a păzit cu mână tare, Pre Român, poporul seu.
2. El din vecir ne-a fost părinte

Şi stăpân;
Nicí de astăḍí înainte, N'o sě uite pre Român.
3. Mare e a luǐ putere, Si va fi, Sii de câte orĭ vom cere Sě ne-ajute, va veni.
4. Avem seculĭ mărturie, C'al seu scut, A părându-ne 'n urgie Printre valurì ne-a trecut.
5. Când veneau gloate barbare Preste nor̆,
Dumnezeul nostru mare, Ne da brate de eroĭ.
6. Si ne-a scris pe sânta-ĭ cruce:
${ }_{n}$ Biruițĭ!
Si ory unde ve veţí duce, Lauriĭ sč grămădițị"!
7. Şi ne-a dat apor cercǎriĭ, S'arătăm,
Că şi’n jugul apăsăriĭ
Al seu nume-l adorăm...
8. Când purtam în grea robie, Lanṭul greu; Nor̆ credean în bărbăție, Şi'ntr'al nostru Dumnezeu.
9. L'am chemat sě ne ridice, Ș'a venit;
Şi din lanțuri inimice, Braṭele ne-a despletit.
10. El ne-a dus la libertate, Si la drept;
Si sub scutu-i rom combate Cu credința luĭ în pept.
11. Lăudați-l! că e mare, Dumnezeu, Ce-a păzit cu mână tare, Pre Român, poporul seu.
12. El ne-a fost din vecǐ Părinte, Şi stăpân:
Nicĭ de astăḍi înainte, N'o sě uite pre Român. I. Lăpĕdat.

Imn poporal.

1. Doamne tine şi protege Patria şi pre-împerrat! Ca umbrit de sânta lege, Sč ne reagă luminat! Strămoşasca luř cumună De duşmanr so apărăm, Si cut tronu-y dimpreună, Soartea Austriǐ s'o 'nălfãam!
2. Pentru drept şi datorintă S'avem simţ bun şi curat, Şi cerênd o trebuintã, A-ne bate pentru stat, Sě păşim cu energie, Oferind sânge sil stărř, Pentru-a noastră 'mpĕrăţie, Pentru-a patriǐ uşurărǐ!
3. Cetăţeanul blând sě-ş̆ strîngă

Din silinţã-al seu venit;
Arta şi ştiintạ 'nvingă,
Apărate de spirit;
Verse cerul dar spre tară,
Si cu daru-ĭ și mărirí,
Ca ş'un soare ' n primăvară
Viieǐ patriĭ fericirǐ!
4. Daṭĭ, sě fim într'o simțire,

Toťǐ la un scop alergând,
Dulcea Patriĭ fericire
Dimpreună 'naintând!
Daţǐ din inimă frățască, Sě dorim neîncetat, Țara noastră sě'nflorească Sub Augustul imperrat!*)

Trad. A. Mureşan.
Imn religios.

1. Etern, Atotputernic, o! Creator sublime, Tu ce daĭ lumeǐ viață şi omuluĭ cuvênt, In tine crede, speră întreaga Romănime Glorie tie'n cerurǐ, glorie pe pămênt!
2. Sub ochiĭ tě̆i în lume lungĭ valurĭ de-omenire, Pe marea vecĭnicieĭ dispar ca norĭ în vênt, Si'n clipa lor de viaţă trecênd strigă'n uimire: Glorie ție'n cerurí, glorie pe pămênt!
3. Tu din sămînţa mică înalţ̣̌ stejarul mare, Tu junclor popoare dař un măreț avênt, Tu'n inimile noastre ař sacre, vir altare, Glorie ție'n cerurì, glorie pe pămênt!
4. In tine-í viitorul, trecutul ṣi presentul! Tu ducǐ la nemurire prin tainicul mormînt Şi numele-tyĭ cu stele luminǎ firmamentul. Glorie ție'n cerurǐ, glorie pe pămênt!

[^7]5. Etern, Atotputernic, o! Creator sublime, Tu ce dař lumeř viață și omuluĭ cuvênt, Fă'n lume sě străluce iubita Romănime... Glorie tie'n cerurĭ, glorie pe pămênt!
V. Alexandri.

## Invocare.

1. Părinte al popoarelor Drept jude al resboaielor ! Tu, care vecĭnic air iubit Pe toṭĭ aceĭ ce-au suferit. Părinte, nu lăsa sě peară A noastră asuprită țară $\mathrm{Ce}-\mathrm{a}$ 'ndurat atâta chin Dela păgân, dela străin.
2. $\mathrm{O}!\mathrm{Tu}$ al sorților stăpân Ajută neamuluĭ român Prin sânge și prin vitejie Prin cruntul foc de bătălie Sě-ş̌̆ cucerească dreptul sfânt De-a trăi pe-acest pămênt Printre popoare - ca popor, Pe soartea sa poruncitor. I. Nenitescu.

In poesiile aceste (Dumneḑeul nostru, Imn poporal, Imn religios și Invocare), ca și în ode, aflăm ideĭ mărețe, inspiraţie puternică şi preste tot gândiř̌ înalte, esprimate intr'un ton sěrbătoresc cu avênt maiestos. Dar aflăm și ceva deosebit, anume, că 'ı fie-care poetul cu nestrămutată credință se adresează cătră Dummezeu, implorându-ĭ ajutorul şi scutul seu prea 'nalt pentrı anumite scopurĭ. Cuprinsul lor, prin urmare, transpiră de-sentimentul pietăţī̆. Asemenea ode se numesc imnurì.

Imnul decĭ, e o odă sacră, prin care poetul se adresează cătră Dumnezeire, dela care atârnăm toţĭ, cerêndu-ĭ scutul şi ajutorul pentru anumite scopurí nobile, sau mulţămindu-ĭ pentru binele primit.

Asemenea imnurĭ sunt şi psalmiĭ proroculuĭ David, ce-ĭ adresează luı̆ Iehova, drept rugăciunŭ ferbinṭĭ, ca se-l apere de duşmaniĭ ce se scoală asupra luì ṣi de vieleşugul rěutăcioșilor. D. e.:

Cătră tine Doamne strig, Dummezcul meu, nu tǎcea de mine.
Cu cề pǎcătoṣĭ nu me socoti pre mine, și cu ceĭ ce lucrează strîmbătate sě nu me perḍ̆. Cu ceĭ ce grăese pace cătră veciniĭ sei: iarǎ cele rele în inimile lor.

Dă-le lor Doamne după lucrurile lor, și după vicleşugul inimeĭ lor. (Ps. 23).

Graiurile mele ascultă-le Doamne, întelege strigarea mea; căcĭ s'au înmulțit ceĭ ce me něcăjese și mulțĭ se scoală asupra mea.

Mulţĭ ḑic sufletuluĭ meŭ: nu este mântuirea luĭ întru Dumnezeul luň.

Iară tu Doamne sprịjinitorul meu eștĭ, mărirea mea, și cela ce înalţĭ capul meu.

Nu me voiu teme de miř de popoare, carǐ împrejur me 'mpresoară, scoală Doamne, mântueşte-me Dumnezeul meu.

Că tu aĭ bătut pre toțĭ ceĭ ce-mĭ vrăṣmăşese mie îndeşert, dințiĭ păcătoşilor ař sdrobit.

A Domnuluĭ este mântuirea, și preste poporul teu binecuvêntarea ta. (Ps. 3).

> d) Elegia.
> Glas din stele.

1. În jalea care te cuprinde,

În doliu-țĩ amar,
Când noaptea candele aprinde
Pe -al ceruluĭ altar,
O! mamă scumpă 'țĭ-adă aminte
Cum îțĭ ceream cu rugăminte
Sě'mĭ daı̆ steluțele din cer
Clipinde prin eter.
2 Ades pe când eram cu tine,
Culcată pe-al teu sin,
Priveam acele focurĭ line
Din spaţiul senin.
Steluță vie ca și cle, In nostalgia mea de stele Simțiam un dor nemărginit De sbor, de pribegit.
3. Sburat'am din brațele tale C'un zimbet virginal, Lăsând pe-a vecĭnicieĭ cale O raḑă de opal, Lăsând pe marmură al meu nume, Şi 'n inimí lacrimí, şi în lume Ca un parfum de trandatir, Un dulce suvenir.
4. O! dragỉ părinţĭ, iubită țară,

Voí care me jăliţǐ
Gândiṭi-ve că 'n primăvară, Când pomi-'s înflorițí, Cerul atrage şi repune De pre pămênt orǐ ce minune Arom de florĭ, dulcǐ armoniĭ Şi fluturǐ și copiŭ!
ǒ. Tot ce-'ı̂ frumos, tot ce înspiră Un farmec răpitor A se 'nălța la cer aspiră, In raiu încântător. Iubire, geniu, inocență S'adună lângă providență, Ca raḑele care cu drag In soare se retrag.
6. O! mamă, ânger de iubire Remasă pe pămînt! Indreaptă sus a ta privire La stele unde sunt:
Aci cu chorul blând de îngerǐ
A mamelor duioase plângerĭ
Compun un imn dumneḑeesc Părinteluĭ ceresc.
7. Lar eu in ziorr şi 'n meḑ de noapte Dispar misterios Şi vin cu iubitoare soapte Sě te îngân duios, In raiu domnesce-eternul bine!
Dar raiul meu e lângă tine
Şi lângă tine, scump odor, Ferice me cobor.
8. Copilul ce se stinge 'n floare E mistic curcubeu
Ce leağa strîns pămênt cu soare Şi om eu Dumneḑeu.

Ah! fericirea mea e mare
Căcĭ am acum spre adorare, Un Dumneḑeu în cerul sfïnt Si altul pe pămênt!

În memoria princeseǐ Maria, unica fică a Augusteì scriitoare Carmen-Sylva (Regina Românicĭ), ce a reposat în frageda-ĭ copilărie (1874), - compune Alexandri acest cântec dureros.

Maria.

1. Pe 'nalta stâncǎ se ridicǎ

O cruce neagră, semn cumplit,
C'aicì în d̦ilele trecute,
O viaţă tristă s'a sfîrṣit.
2. Pe cruce-ĭ scris numaĭ un nume,
${ }_{\text {nMaria }}{ }^{4}$, par'că pe pămênt, Nimica n'ar putea sě spue, Maĭ multã jale 'ntr'un cuvênt.
3. Pe lângǎ dênsa creşte-o floare,

De soiu străin, necunoscut,
Şi cine-acolo a sěmânat'o, De nimenea nu s'a veçut.
4. Ea rĕsărise peste noapte, Şi ca din apă tot creşte, Păn'ce cu crengile-í spinoase, Întreaga cruce-o încunjura.
5. Când primăvar' apoĭ venise, Când frunḍele au înverḍit, Atuncir pe crengile-r selbaticǐ, 0 floare roşă-a înflorit.
6. O floare roşă ca o flamă, Ce drept spre ceriu se ridica, Pe dênsa, roua dimineţiĭ, Ca lacrimi tainicǐ, strălucea.

## Umbreĭ Soru-mei Caterina

1. Dragă sorioară, te ducĭ și nicĭ odată

Nu ne vom mar̆ vedé!
Nicĭ plâns, nicĭ rugăciune, pe moartea ne'mpăcată Nu putu s'o îmblânḍască, o, sorioara mea.
2. Copiiĭ teı̆ se miră de palidele-țĭ fețe;

Te rog sě te deștepṭǐ,
Şi mâna ta e rece, nu poate sě resfețe
Cosița lor bălae, o, drăgălașĭ băĭcțĩ!
3. De când aceeașĭ moarte cu aceeașĭ nepăsare, Pe soţul teu lovi, Pe viața ta sě 'ntinsă o noapte de 'ntristare:
Creḍuṣ̆ o datorie a nu maĭ viețui!
4. Aceasta e durerea sub care viaţa plină De grijŭ, s'a abătut!
Durere fără nume, și rară, și sublimă, Şi deamnă d'alte timpurĭ ce'n lume au trecut!
5. Ah! tineră în lume, tu n'ă avut junie!

Bogată, n'ă̌ cules
Pe sinul viețií tale o ḑi de bucurie!
Voiaĭ sě morĭ şi nimenĭ, van̆! nu te-a înțeles!
6. Tu vreař sě morǐ? dar' locul ce lașĭ deşert în casã, Cu ce-ař înlocuit!
Tristeța cu-ochĭ 'n lacrǎmĭ s'aşeaḑă l’a ta masă
Şi pentru totdeuna ea pare c'a venit!
7. Simt viaţa jumětate de umbră coperită!

Ea poate-a mař zimbi;
Uítarea sě'nvěleaseǎ fiinţa ta iubitǎ;
Dar' plină fericire eu nu mař pot simți.
D. Bolintinean.

## Steluța.

1. I'u care eştǐ perdută în neagra vechnicie, Sten dulce şi iubiť̌ a sufletuluĭ meu!
Si care odinioarǎ luceaí atât de vie Pe când eram în lume tu singură şi eu!
2. O! blândǎ, mult duioasǎ ṣi tainică lumină!

In vecĭ printre steluṭe te cată al meu dor, S'adeseorĭ la tine, când noaptea e sěnină, Pe plaiul nemurireĭ sě 'nalţă c'un lung sbor.
3. Trecut-au aň̌ de lacrimǐ, și mulțǐ vor trece încă Din oara de urgic in care te-am perdut! Si doru-mĭ nu s'alină, și jalea mea adêncă Ca trista vecinicie e fără de trecut!
4. Plăcerǐ ale iubireř, plăcerǐ încîntătoare!

Simțirǐ! mărețe visurĭ de falnic viitor!
V'aţĭ stins într'o clipă ca stele trecětoare
Ce las' un întunerec adênc în urma lor.
5. V'aţr stins! ṣi de atunce în cruda-mĭ rătăcire

N'am altă mângăere mař vie pe pămênt
Decât sě 'nalț la tine duioasa mea gândire,
Steluţă zimbitoare dincolo de mormînt!
6 Căcř mult, ah! mult în vieaţă eu te-am iubit pe tine O! dulce desmierdare a sufletuluı̆ meu!
Şi multă fericire ař revěrsat în mine
Pe când eram în lume tu singură și eu!
7. Frumoasă îngerelă cu albe aripioare!

Precum un vis de aur în vieață-mĭ ař lucit,
Şi în cerurǐ cu grǎbire, ca un parfum de floare, Te-aĭ dus, lăsându-mĩ numaĭ un suvenir iubit.
8. Un suvenir, comoară de visurĭ fericite, De scumpe, și ferbinte, și dulce sărutărí, De d̦ile luminoase și îndumneḍcite, De nopți Venețiane și pline de 'ncântărı̌.
9. Un suvenir poetic, corona vieţii mele, Ce mângăe şi 'nvie duioasă-inima mea, Şi care se unesce cu harfele din stele Când me închin la tine, o! dragă, lină stea!
10. Tu dar' ce prin iubire, la a iubireĭ soare, Ai deşteptat in mine poetice simţirr, Primesce 'n altă lume aceste lăcrimioare
Ca un rěsunet dulce de-a noastre dulč̌ iubiř̌!
V. Alexandri.

## Lăcrimioare.

1. Multe florĭ lucesc în lume, 2. Vol̆ suntef̧ĭ lacrimĭ de îngerì Multe florǐ mirositoare! Dar' ca voî, micî lăcrimioare, N'are'n lume nicr o floare Miros dulce, dulce nume!

Pe pămênt din cer picate, Când, prin stele legănate, A lor suffete curate Sbor věrsând duioase plângerǐ.
3. Sunteţĭ fragede şi albe

Ca iubita vieţiǐ mele
Cu voř, scumpe strugurele
Albe mărgăritărele, Primăvara 'si face salbe.
4. Dar' deodatǎ ventul rece Fără vreme vě cosesce!*)
Astfel soartea crunt răpesce
Tot ce 'n lume ne zimbesce....
Floarea pere, viaţa trece!
V. Alexandri.

## Stelele.

1. Stând amărât şi dus pe gândurĭ

Privesc la instelatul cer,
Sii věd cum sě desprind tot rêndurĭ
Frumoase stele sii tot per.
Iar cerul cată-'n urma lor
Cu ochiu nesimţitor.
2. Ah pănă aḍy̆ inima-mĭ plânge

După o stea ce am avut;
Numař când luna sě va stînge
Va perde cerul ce-am perdut.
Atuncr ar plânge mult și greu
Ar plânge cum plâng eu.
I. Neniţescu.

Orfana din Munti.

1. May este oare'n lume, Fiinṭă, cum sûnt eu, Un suflet fãră nume, Uitat de Dumnedeu?
2. Repus de o durere, Ce'l roade în ascuns, Lipsit de mângăere, In starea ce-a ajuns?

[^8]3. Se veşteḑesce-o floare,

Când n'are nutremênt,
Căldură dela soare, Suc dulce din pămênt.
4. Când puiir'-şĭ perd și mamă

Şi tată, golășeĭ,
Nu'i bagă nime'n samă,
Şi per ca vaĭ de eǐ!
5. Aceasta-í s'a mea soarte,

Sě plâng păn' la delir
In urmă sě strig: „moarte, Ia'mí al vieţiù fir!"
6. Cerșesce orbu'n piatã, Şi nu'l poṭĭ defãima;
Căcĭ misera-'si viaţă
Cu ce'şi-ar maĭ serva?
7. Dar' mie-'mǐ e ruşine, Avênd trup sănětos, Sě cer la om, ce vine
Pe drum, în sus şi'n jos.
8. Aveam și eu odată In lume partea mea, Aveam un dulce tată, Ce pânea'mǐ aducea.
9. Aveam ș'o mamă bună, Ce blând mě învěţa, Cum fiia îṣ̆ adună Vîrtuţĭ pe calea sa.
10. Trăiam în resfătare,

Căcĭ lipsa n'o sciam;
De d̦ile cu-întristare Idee nu aveam.
11. Dar' iată-aud odată

Un bucium resunând, Si spada sângerată,
Prin munţĭ o věd purtând?
12. „Sě iasă mic și mare, ${ }^{4}$ Striga mař mulţĭ argaṭ̆, „Spre-a patriě̆ scăpare, Căcĭ munţiñ-'s atǎcațị!"
13. În munțĭ e libertate;

Căcĭ aboriǐ ceí reĭ
Din gropĭ, nu pot străbate Prin aer, sus la cí.
14. De iubirea cea ferbinte De patrie, miṣcat, Aleargă-al meu părinte Sě luptă, înarmat.
15. Când lupta-ĭ pentru casă, Familic s'averĭ, De foc și fer nu-'ţí pasă, Te baţĭ, d'aĭ șcĭ, că perǐ.
16. Ca leiĭ s'aruncară

Munteniĭ pe dușman, C'o bărbăţie rară, Născută în Roman.
17. Dar' bunul meu părinte, In frunte sângerat, Din lupta cea ferbinte, Cu d̦ile n'a scăpat.
18. Iar' mama ca muiere, Căḑu de loc la pat, STi din acea durere, In scurt a reposat.
19. In oarele din urmă, Vęḑênd, că suflă greu, Și graiul i-se curmă, M'a strîns la peptul seu.
20. Şi, căcí cram mař mare, Pe fraţímí mititeř
Mi'y dă prin sărutare,
Sč port grijă de ě̆.
21. Nu este dar' în lume Fiinţ̌a cum sunt eu, Un suflet fără nume, Uitat de Dumneḍeu;
22. Repus de o durere, Ce'l roade în ascuns, Lipsit de mângǎiere In starea ce-a ajuns!
A. Murę̧an.

## Orfanii.

1. Cu fraţiŭ seǐ pleacă orfana copilă,

De-alungul pe strade, sĕ ceară de milă;
Că n'are nicĭ rude și n'are cămin,
Averea eĭ toatǎ e lungu-⿺̆ suspin.
2. Şi plâng frăţioriĭ și cer de mâncare;

Ea fruntea 'şo pleacă la pragurĭ avare;
Dar toţĭ o alungă și toțĭ o hulesc -
Şi lacrămĭ părẵe din ochī̆-1 pornese.
3. Iar' sara, când omul doresce odihnă,

Când somnul şi pacea něcazurĭ alină,
Şi dorm fără grijă sěrac și avut,
Orfaniĭ n'au pernă și n'au aşternut.
4. Şi plâng frăţioriĭ și cer sě se culce,

Sě-1̀ mângăe somnul c'o linişte dulce;
Copila se roagă la poarte bătênd, Dar' câniĭ o latră ṣi fuge plângênd.
5. Atuncĭ părăsita aduce-şi aminte,

Asilul se-'şı̆ caute prin jalnicǐ morminte,
Şi drept la mormîntul pǎrinților eř
Conduce pe fraţiĭ sermanir mituteĭ.
6. Aşa le grăesce cu voce uimitǎ: „Aicĭ doarme Tata sii Mama iubită; Şi noǐ lângă dênṣir aci sě durmim, Iar' mâne pe strade din nou sě cerşim."
7. Cu unul de-oparte, cu altul de altă,

Se culč̆ fetiṭa pe movila 'naltă. . .
Când zorile dalbe sosese rumenind, Pe trel recř cadavre se varsă jălind.

1. Î ceasul trist de noapte cînd apriga furtună Pe marea tulburată săltând din val în val, Se 'naltẵ, sě lățesce și vîjie şi tună

Sdrobindu-se de mal ;
2. Atuncĭ când spaima crudă fioř̌ suflă prin lume, Când tunetul se poartă vuind din loc în loc, Când marea fremêntată s'acopere de spume Și noriŭ ca talazurĭ arunc spume de foc;
3. Îm̆ place a sta singur pe-o stîncă dărîmatĭ, S'aud pe maluri vêntul cu groază şuerând, Sě ved pe 'ntinsul negru furtuna 'ntărîtatǎ Şi cerul fulgerând.
4. Căcĭ inima mea astfel de jale e muncită Şi plânge cu durere, la tine când gândesc, 0 ! maică, inger dulce! o! maica mea iubitǎ! Tu ce-ar̆ sburat din brațe-mĭ în leagănul ceresc!
5. Perdut în întunerec sub cerul fără stele, Lipsit de-a ta finṭă ce zace în mormînt, Eu vêd în norǐ, în valurǐ, icoana vieftiir mele

Şi gem cu-a noptiir vînt!
6. Ah! mult amar e ceasul când dorul ce jălesce, Cătând în vremĭ trecute un suvenir slăvit, Se 'mpedecă in sboru'í ssi cade, se lovesce De peatra mormîntală a celor ce-am iubit!
7. Cu-a sale pânž̌ umflate o mică luntrişoară Pe luciul viu a măreǐ de vînt seč îngâna, Şi sub un cer albastru, ca lebăda uşoarĭ, Aḍǐ lin sě legăna.
8. lar' vîntul crunt de-odată suflând cu vijelie Schimbă a mărel faţă în munṭ̆ îngrozitorr'; S'acum sermana luntre pe 'ntinderea pustie Sdrobită, se zăresce la fulger treč̌tor! !

La 1846, compune Alexandri aceasta poesie, pe insula Prinkipo, unde căutase alinare în nemângăiata sa durere pentru perderea Maiceř sale, pe care el o iubia atât de ferbinte.

## Sonet.

1. Dar nu'nțelegĭ, că e cu neputință O clipă sě mař gust din cele duse?...
E farmecul durerilor răpuse, Din preajmă 'mı̆ fugí, deșartă năzuinţă!
2. Astêmperră-te dor de vremĭ apuse, Prilej de nesfârr̦̦ită suferinţă!... S'a stins, cum nicǐ n'ar fi avut fiinţă, Frumosul vis, ce-atât de drag îmĭ fuse!
3. Uitare vin cu liniştea ta dulce, Zi gânduluř că’1 ceasul sě se culce: E noapte, stînge lampa amintiriu;
4. Lumina'ì bate'n criptă de morminte, Întunec'o, s'adorm de-aci 'nainte, C'am zis de mult adio fericiriǐ!

> Al. Vlahufă.

## Emmi.

1. Când glasul Provedinteĭ te-a rechiemat în cerurĭ Ca se mărescǐ podoaba cerescilor misterurĭ,
2. O! fiică a Moldoveǐ! o! suflet îngeresc! O! floare trecětoare pe plaiul pămêntese!
3. În oara de pe urmă a vieţuireĭ tale, În mijlocul acelor ce te plăngeau cu jale.
4. Tu blândă, radioasă, cu zimbetul sěnin, Primblând asupra lumeĭ un ochiu frumos si lin,
5. Aĭ ḑis: „Eu plec, adio, pe calea vecĭnicieĭ, "Dar vreu a fi cântată în limba armoniě̆."
6. S'atunci, pe pragul morţiř, la mine aĭ gândit, La mine, ce duc jale acelor ce-au murit!.. *)
7. O! dar, voiu spune lumeĭ cât fost-ai de frumoasă, Iubită iubitoare și dulce ssi duioaš̌!

[^9]8. Ce inimă 'ngerească bătea in sinul teu! Cum alinaĭ cu'n zimbet amarul cel maǐ greu!
9. Cum dulcea ta privire era încântătoare Ca'n viforile ierneǐ o ḑi de dulce soare,
10. Şi lumea va 'nțelege că tu spre cerul sfînt De mult eraĭ menitǎ sě sborĭ de pe pămînt!
11. O! soartă, lege crudă! o! tainǎ 'ngrozitoare! De ce lumina pere? de ce copilul moare?
12. De ce in omenire aşa multe jălirr, Ş'aşa de trecêtoare, de scurte fericirǐ?
13. De ce sě cadă crinul în zarea dimineţiì? De ce se moară Emmi in floarea tinereţiĭ?
14. Lipsia Dumned̦eu oare de îngerĭ lucitori?? Lipsia cerul de raḍe, de stele și de flori??
15. Nu! însă tu, drag înger aveaĭ nalta menire S'arĕţĭ că trista moarte e pas la nemurire.
16. Că'n oara de pe urmă un suflet înḍeit Privesce fără spaimă l'al vieţiĭ asfinţit,
17. Și că o frunte albă păstrează, ca în vieată, Frumseţa-ír răpitoare chiar sub a morţiì ghiaţă...
18. O! fiică a Moldoveǐ! trecut-ař ca un vis, Si raiul nemurireř în sinu-ĭ te-a închis;
19. Dar câte florĭ frumoase rěsar pe-a noastră cale, Ne amintesc de tine si ne cuprind de jale!
20. SSi câte păserele cu dulce glasul lor Șoptesc de blânda Emmi şi ne pětrund de dor!
V. Alexandri.

Emmi, fica principeluĭ Moldoveĭ Ghica, când zăcea pe patul morţiǐ (1846), a dorit sě fie „cântată în limba armonieǐ". Spre acest scop fu învitat junele poet Alexandri. Inainte de a sosi el la palat, copila muri și 'n durerea lus̆ amară i-a compus aceasta elegie duioasă.

## O fată tiněră pe patul morții.

1. Ca robul ce cântă amar în robie, Cu lanțul de braţe, un aier duios, Ca rîul ce geme de rea vijelie, Pe patu-mĭ de moarte eu cânt dureros.
2. Un crin se usucă şi'n laturi s'abate Când d̦iua e rece și cerul în norí, Când soarele-l arde, când vêntul îl bate, Când grindina cade torente pe florı́;
3. Aşa făr' de veste pe d̦ilele mele O soarte amară amar a bǎtut, Si astfel, ca crinul de viscole rele, Pe patu-mĭ de moarte de-odat'am cǎḑut.
4. Abia 'n primăvară cu d̦ilele mele Plăpândă ca roua abia am ajuns; Atuncea când cântă prin florǐ filomele, O crudă durere adânc m'a pătruns.
5. Amară e moartea când omul e june, Şi d̦iua-ı̆ frumoasă, și traiul e lin, Când pasěrea cântă, când florile spune *) Că viata e dulce și n'are suspin!
6. Sč moară bătrînul ce fruntea înclină, Ce plânge trecutul de anǐ obosit, Sĕ moară și robul ce'n lanţurǐ suspină, Sě moară tot omul cu suflet sdrobit!
7. Iar' eu, ca o floare ce nasce când ploauă, Cresceam pe cunună sě am desmerdărĭ, Si mic amorul cu buze de rouă Cu inimă dulce îmĭ da sărutărĭ,
8. Ca frunza ce cade pe toamnă când ninge Suflată de vônturǐ aicĭ pe pămênt, Ah! juna mea viafăa acum se stînge Şi aniř meř tinerĭ apun în mormînt.
D. Bolintinean.
*) Licenţă poeticǐ în favorul rimeč.

A mele visuri...

1. A mele visurl risipite, Ce'mĭ umplu inima de jale, Le věd în frunzele pălite Si'n pustiirea de pe vale!
2. De-apururǐ sta-vor troenite Sub vremea, ce s'aşterne 'n pale, A mele visuri risipite, Ce'mŭ umplu inima de jale!
3. Copac, când zile fericite Iţ̌ vor întoarce iar din cale Podoaba ramurilor tale, In noapte-or sta mar̆ adâncite A mele visurĭ rîsîpite!

Al. Vlahuṭă.
Ucigașul fără voie.

1. Ó temniţă adâncă îmĭ e locuinţa:

Prin dese, prin negre zăbrele de fer
$O$ raḑă perdută îmĭ spune fiinṭa
Ceresculu⿺̆ soare, sěninuluĭ cer.
2. Şi frigul mě 'ngheaţă; e umed pămîntul:

De zidurí, de lanţurĭ eu sunt ocolit:
Aičr suferinţa aşteaptă mormîntul,
Căcĭ legile lumeí aşa a voit.
3. Adus, ca o crudă, sělbatică fiară, L'a temniţeǐ poartă nădejdea am lăsat, Şi simț chinuire atât mař amară
Cu cât a mea soartă eu n'am meritat.
4. O noapte fatală! o noapte cumplità !

Pe patu-mǐ de trudă durmiam obosit, Era despre d̦iuă; soţia-mǐ iubită Şedea lângă mine... un vis, un vis cumplit!
5. Věḑuiŭ - în bătrîne pădurǐ depărtate

Părea că mě aflu; eram călětor;
Dar calea perdusem; pe ramuri uscate
Cânta cucuveaua cu glas cobitor.
6. Copaciĭ în preajmă-m̌̌ părea, că'nviază:

Din toatǎ tulpina un gemet ieşa:
Flămândă, cumplită, vedeam că-mr urmează O ceată turbată de lupĭ, ce urla.
7. Si eu fugeam iute, fugeam cu grăbire, Dar locul sub mine de sânge 'nchegat, Silințele-mĭ zădarnicĭ, punea 'mpotrivire; D'o rece sudoare eram înundat.
8. Sufla un vênt iute, și luna îngrozită În spaţiurı̆ vecĭnicǐ trecea alergând, Cu stînsele-í raḍe, cu fața-ǐ pălitǎ Intinse pustiurĭ abia luminând.
9. Apoĭ deodată in norǐ se ascunse, Si lipsa eř dete cumplitul semnal; In spaima nespusă, ce atuncĭ mě petrunse, Vĕḑuiu trecênd moartea pe palidu-ĭ cal.
10. Schelet d'altă lume, cu forme cumplite, Rînjind, cătră mine privia neclintit: În mâna-ǐ uscată, în unghiǐ ascuţite Ținea o femee .... din capu-ĭ sdrobit,
11. Muşca câte-odată, muşca cu turbare, Şi creerǐ şi oase din gură-ĭ cǎdea:
Uĭmit rěmăsesem: la orǐ ce mișcare Părea că ea rupe dịn inima mea.
12. Dar ceata de hiare o věḍ. . . mě sosesce.... Ferbintea-r suflare acum o simţiiu...
Mě plec, cat, şi mâna-mí grea peatră 'ntâlnesce, Curaj desnădejdea îmr dă, sii . . . isbiiu.
13. Un țipět s'aude . . . eŭ saiŭ în picioare, Din somnu-mr de groază atuncr desteptat.
Soţia-mr lipsită d'a vieţir suflare
Zăcea . . . capu-r tiněr ora sfarămat!
14. D'atuncǐ ḑile multe şi noptǐ osândite

Pe fruntea-mĭ trecurǎ! eŭ nič̌ am simțit
A lor osebire ; vedeniř cumplite
Sii fipětu-acela în vecř m'a 'nsaţit.
15. Rěsună el seara, 'l aud dimineata, Precum în minutul prin crimă 'nsemnat;
Şi eŭ trăesc încă! trăesc, căč vieaţa, Amarǎ pedeapsă, în dar mi s'a dat.
16. Aicǐ aṣtept vremea şi d̦iua doritǎ; Sě vęḍ dacǎ dreptul ceresc impěrat Privesce la fapta-mř ce este cumplită, Sau numar la cuget ce este curat.

Gr. Alexandrescu.

## La icoană.

Noaptea s'a lăsat pe vale şi cătunu'ǐ adormit.
In bordeiŭ sărac, la vatră, suflet trist si chinuit,
Fără somn, tîněra mamă copilaşu'ṣĭ ține 'n poală,
Şi plângênd, îl netezeşte pe obrajiĭ arṣ̆ de boală.
De cu sară mititelul încetase sě mař tipe:
Se ducea, vĕzênd cu ochiř, viața'ĩ fărîmită'n clipe, Peste ochiř marĭ şi tulburǐ, cad pleoapele-obosite,
Somnu-'l birue, - adoarme. Suflărǐ repedǐ, ca gonite De al morțiĭ frig, din urmă, trec maĭ slabe, maĭ curmate... Ea tresare; - cum le-ascultă, șir de fulgeri 'ĭ străbate Întunericul din suflet. - Pe păreţĭ, în besna rece, Fâlfâind ca o aripă, para foculuĭ se trece. -

Iat'o scoborînd la vale, galbenă şi istovită, Cu odoru'ĩ strîns la sînu'ĭ; cu privirea aţîntită Spre biserica cu Sfânta, ea 'şǐ sileşte 'ncetu'ĩ pas. De treĭ nopţĭ ṣi douě zile bate drum făr' de popas; S'ar fi ocolit pămêntul făr' a se simṭi truditǎ:
Ea credea profund, orbeşte... Mare şi ne 'nchipuită E credinţa, ce 'ntr'un suflet înoptat şi trist încape !...

- Nu sě poate făcătoarea de minunǐ sě nu mi-'ll scape, Iş̆ zicea mereu în gându'ǐ, -. inimă de peatrǎ fie, Ş'âncă s'ar sdrobi de milă. - Toată jalea mea pustic Mř-oiŭ preface-o 'n rugăciune la picioarcle Prea-Sfinteŕ; Ș'în cucernică 'nchinare, şi plângênd sta-voru 'nainte-ĭ, Pân-ce l'oiŭ vedea, din somnu'r, ochiř marř blând deschizêndu'șI Zîmbitor cătând spre mine, și mânuţele tinzêndu-'sǐ.... Eu atâta am pe lume, - pe când ceru-r plin de ângerǐ! -

Blândă, cu Isus in brațě, din argint, Fecioara cată Cu iubire spre spăsita mamă, jos îngenunchiată: Par'c'ascultă şi 'nţelege...
„O îndură-te, - priveşte'l,
„Şi din ochiĭ tě̌ c'o rază de vieată încălzeşte'l!
${ }_{n}$ Căcl tu știř ce farmec dulce'ǐ sě-ţí lipeştǐ pruncul de pept, ${ }_{n}$ Ațintit sě-ṭr steie-asupră'ĩ, si prin somn ochiul deștept, ${ }_{n}$ Si cum inima-ţĭ tresare, c'un scâncit când el te chiamă ${ }_{n}$ Sě-l acoperí cu iubirea şi cu paza ta de mamă. „Vezi'l, tânjîtor, cum doarme 'n frumsețea-ĭ ângerească! „Cum putere-ar fără dânsul mama luĭ să maĭ trăiască?.. . ${ }_{n} \mathrm{Te}$ îndură - din văpaia viețĕ̌ tale dă’ĭ viață, „Sé'mĭ cuprindǎ iar grumazul cu micuțele luĭ brațẹ. „Ca si mine strîngĭ la peptu'țĭ lumea'ntreagă’n fiul tĕu . . „O de-aĭ sti cu ce'ntunerec copere sufletul meŭ ${ }_{n}$ Ochiu'ĭ stîns - şi ce pustie 'mi-ar fi viaţa fără dênsul, nN'aĭ putea să stař, o clipă, rece, ascultându'mř plânsul!" . .

Dar de-o-dată-'ṣ̆ rupse vorba - limba'ĭ amuțise'n gură Spre copil 'și-'ntoarse iute lacoma'ř căutătură
Era mort. - Immărmurită, stătu drept, cu pruncu'n brațé, Cu ochiŭ groaznic de mânie, ea privĭ icoana'n faţă . . . - $_{n}$ Cum? Tu n'ar̆ simţit, Prea-Sfânto, milă de cumplita-mĭ jale?
${ }_{n} \mathrm{Eu}$, sărmana, plâng, cerṣindu'ţĭ raza îndurăreĭ tale, $n$ Şi tu, rece şi cu pumniĭ încleştațĭ mi'l daĭ vederiî?
${ }_{n}$ Astfel înţelege cerul lacrima - limba dureriĭ? ${ }_{n} \mathrm{~S}^{\prime} \mathrm{a}$ sfârṣ̣it orǐ-ce nădejde!... Si privirea ta de lemn „Ațintită stete-asupra'mĭ, fâră ca sémĭ dea un semn „C'a mea rugă’í ascultată si durerea mea'ǐ crezutǎ!....
„Ia'ţí şi lutul... ca şi dênsul împetritǎ eştĩ şi mută ! "... Și - c'un hohot lung - cadavrul îl aruncă'n faţa Stinteĭ, Care, huruind greoaie, la pǎmênt căzu 'nainte-ì. Şi durerea i se sparse 'n cruntǎ desnǎdăjduire, De mânie'r scapăr' ochiř, - ea strîgă în aiurire:

- ${ }_{n} \mathrm{O}$, de sigur, n'ă̌ fost mamă, si de porţǐ un prunc la sîn, „E-o minciună!... Ce smintitả's uneř scânduř̌ sé mě'nchin!
Şi isbind icoana'n fată cu piciorul, - $n^{\theta-0}$ minciunǎ" -
Mař rǎeni 'ntr'un rîs sělbatic, si porni... Era nebună. -


## Ruinele Têrgoviștei.

O zidurǐ întristate, o monument slăvit!
In ce mărire naltǎ și voĭ aṭi strălucit, Pe când un soare dulce ssi mult mař fericit Îșị̆ reverrsa lumina p'acest pămînt robit!
Dar în sfîrṣit Saturn, cum i s'a dat de sus, În negura uĭtăreĭ îndată v'a supus...
Ce jale vě cuprinde! Cum totul v'aŭ perit!
Sub osândirea soarteĭ de tot ațị înegrit;
Din slava strămoşascǎ nimic nu v'a rěmas;
Orí unde nu se vede nicǐ urma unuĭ pas,
Si'n vreme ce odată oř̌-care muritor
Privia la voĭ cu rîvnă, cu ochiŭ aţintitor,
Acum de spaimă multă se trage înapoř
Indată ce privirea ñ cade drept pe voĭ...
Dar încă zidurǐ triste, aveţĭ un ce plăcut,
Când ochiul vě privesce în liniştit minut:
De jale îl pătrundeţĭ, de milă îl uimiţĭ!
Vor încă în ființă drept pildă ne slujiţĭ
Cum cele mar̆ slăvite şi cu temeiŭ de fer
A omenireĭ fapte, din faţa lumcĭ per,
Cum totul se repune cu arme îndĕrăt
Pe aripile vremeĭ de nu sě mař arăt, Cum omul, cât sě fie în toate sěvêrşit, Pe negândite cade saŭ pere în sfîrşit...
Eŭ unul, în credinf̧ă, mař mult mě mulţămesc
A voastră děrâmare pe gândurĭ sě privesc,
Decât zidire 'naltă, decât palat frumos, Cu strălucire multă, dar fără de folos, Şi'ntocmař cum păstorul ce umblă pre câmpiĭ La adăpost alcargă, când vede vijelǐ̌, Aşa şi eŭ acuma, în viscol de durerĭ, La vol̆, spre uşurinţă, cu triste viŭ păreř.
Nicí muselor cântare, nicǐ milă voiŭ din cer.
O patriă a plânge cu multă jale cer!
La voĭ, la voř nădejde eŭ am de ajutor.
Voř sunteţř, de cuvinte sii de ideř isvor.
Când sgomotul de d̦iuă înceatã peste tot,
Când noaptea atmosfera întunecă de tot,

Când omul de necazurĭ, de trude ostenit, În liniṣtirea nopteř se află adormit Eu nicǐ atuncǐ de gândurǐ odihnă neavênd, La vor fără sfieală viŭ singur lăcrimând, Şi de vederea voastră cea tristă 'nsufleţat,
A voastră neagră soartă descoper ne'ncetat.
Me creḍ lângă mormîntul mărireĭ strěmoṣescĭ
Ṣi simṭ o tânguire de lucrurĭ omenescǐ,
Si mi se pare încă, c'aud un jalnic glas
Dicênd aceste vorbe: „Ce vaĭ! aŭ maĭ rěmas
„Când cea maĭ tare slavă ca umbra a trecut,
„Când duhul cel mai slobod cu dînsa a căḑut?

Acest trist glas, ruine! pre mine m'a pǎtruns Si a huli vieata în stare m'a adus.

Decĭ primiţĭ, ruine! pân'voiŭ vedé pămînt, Sě viŭ spre mângăere, sě plâng p'acest mormînt, Unde tiranul încă un pas n'a cutezat,
Căcĭ la vederea voastră se simte spǎimîntat!
V. Cârlova.

## Sonet.

1. S'a stins viaţa falniceĭ Veneţir, N'auḑĭ cântărı̆, nu veḑǐ luminy de balurǐ; Pe scărĭ de marmură, prin vechĭ portalurĭ Pătrunde luna, înălbind părcțiǐ.
2. Okeanos se plânge pe canalurí, El numa 'n vecir e'n floarea tinerețir,
Mireser dulč̌ i-ar da suflarea viețií,
Isbesce 'n zidurǐ vechǐ, sunând din valurǐ.
3. Ca ' n țintirim tăcere e'n cetate.

Preot remas din a vechimeř ḑile
San Mare sinistru miczul noptii bate
4. Cu glas adânc, cu graiul de Sibile,

Rostesce lin in clipe cadentate:
nNu'nvie mortir - e 'nzadar, copile!"
M. Eminescu.

In aceasta $\mathrm{SCl}_{\text {leta }}$ poesie (Sonet), ne presentă poetul falnica Veneţic ode odinioară într'un moment de decădinţã. Ne presentà $\mathbf{u}^{1^{\mathfrak{1}}} \mathbf{t a b}_{\mathrm{l}_{0 u}}$ măret în colorile cele maĭ viri.

Pare car vedem falnica Veneţie din evul de mijloc. Un mare, nem ${ }^{\text {ses }}{ }^{\text {Surat }}$ oraș în tăcere adêncă, tăcere de mormînt. Veneţia cea puternică, unde ferbea odată viaţa, e moartă. Tăcerea adâncă e 'ntreruptă numă̆ de plângerile oceanuluř, care isbesce în zidurile vechĭ ale palatelor mute. E miezul nopțiĭ când palaturile de marmură stau ca vrăjite sulb lumina luneǐ; iar' canalurile, ce sunt în loc de uliţir, TOu dău nicǐ un semn de viaţă, nicĭ o mişcare_ De-od ată tăcerea adêncă e întreruptă de sinistrul dangăt al clopotuluĭ, San-Marco bate miezul nopţii"). Ş'acest glas de „preot din a vechimeř d̦ile"

Rostesce lin in clipe cadențate :
${ }_{n} \mathrm{Nu}$ 'nvie morţir - e 'nzadar, copile!"
Acest glas sinistru, care rostesce groaznica sentință a morţiil asupra Veneţiel̆, resunând cu jale în mijlocul uneĭ tă cerĭ de ţintirim se lăţesce prin canalurǐ, pătrunde în palate, dă grozav aspect tablouluĭ şi ne face sě simțim fiorǐ, sě ni-se ridice pěrul. Cu atâta pătrundere esprimǎ poetul tánguirile sale duioase asupra unuĭ trecut falnic, dar' perdut pentru totdeuna, căcǐ: ${ }_{n} \mathrm{Nu}$ 'nvie morţií e 'nzadar, copile!"

Acest glas tânguios îl aflăm și în celelalte poesiî (p. 56-76). Poetul adeca, în durerea sa amară, plânge cu jale perderea Maiceř sale ( Pe malul mărě̌"), a Mi reseĭ (Steluţa), Sau a Suroreĭ sale, ş. a. Dar' durerea ce-l muncesce n'o esprimă cu putere vehementă, ci cu mulcomitã linişte ©̂ntr'un ton dulce, mângăios. Căcǐ furtuna,

[^10]ce rumpe şi strivesce totul, a trecut si durerea poetuluĭ s'a maĭ alinat, împăcîndu-se încâtva cu nemiloasa soarte. Astfel în tânguirile sale duioase, află și o rază de mângăere pentru rana sa sufletească. Așa d. e. Cârlova în plângerile sale duioase asupra gloriosuluĭ trecut, ce-l află inmormêntat în "Ruinele Tîgovişteǐ" - ḑice:

Deč̌ primiți, ruine! păn’ voiu vedé pămênt, Sẽ viu spre mângŭere, sě plâng p'acest mormînt, Unde tiranul încǎ un pas n'a cutezat, Căcĭ la vederea voastră se simte spăimântat.

Sau Alexandri, în "Glas din Stele", punênd în rostul gingaşê̌ copile, răpită dela sinul Mameĭ, - cuvintele :

Ah! fericirea mea e mare
Căcı̆ am acum spre adorare, Un Dumnezeu în cerul sfânt Si altul pe pămênt!

Precum vedem dar' aceste poesiĭ, nu sgudue, nu inalṭă inimile ca oda, ci le íncinge de-o adêncă durere și duioşie, mângăindu-se une-orĭ pe sine poetul în meditaţiile sale tânguioase.

Asemenea poesiĭ se numesc elegiĭ (din grecesce: clegos $=$ cântec tânguios, de jăluire).

Elegia decǐ e o poesie, prin care poetul esprimă plângerile sale duioase, între marginile uneì linişte pătrunḍêtoare, asupra unor calamităţĭ sau nenorocirǐ fatale ce au rănit adânc sufletul luĭ.

Acost gen poetic, e cultivat el deosebit succes în literatura noastră. Maĭ ales prin: Alexandri, Eminescu, Bolintinean, Alexandrescu, Cârlova, ş. a. De asemenea in literatura poporalà. Poate ṣi din motivul, că tonul clegiac, corespunde maĭ nimerit posomorîtuluŭ nostru trecut istoric.

## 2. Lira didactică.

a) Epigrama.

Poesiile tractate păn' aci (Cântecul, Oda, Immul şi Elegia), toate-'șĭ au subiectul din lăuntrul sufletesc al poetuluǐ. Adeca: indemnul la toate purcede din viaţa sufletească a poetuluĭ. Şi în toate mař ales sentimentul poetuluǐ a dat tonul poesiě̌, a dominat cuprinsul lor. Din acest motiv, aceste poesiĭ se şi numesc: lirice sentimentale.

Dar' lăuntrul nostru sufletesc, nu conţine numaĭ sentimente, ci și gândirí, ideı de tot felul, din carǐ isvorese altcum și sentimentele. Aceste de-asemenea pot fi esprimate in poesie. D. e.

Amicie
Viclenie,
Resplătire
Nălucire.

Toțị sunt rĕĭ ṣi lumea-ĭ sacǎ
Nu 'ncetezí a tot striga,
Vedr cu tine de te 'mpacă
Şi cu toţy te-'í împăca.

1. De simţì vre-o bucurie la nime sě n'o spuř, Ci cu lăcat de-aramă in sufletu-ţı̆ s'o 'ncuĭ; Căcř fără de păsare, de nu cu pismuire, Privesce reaua lume înalta-ţir fericire.
2. De simṭĭ vre-o durere tu iarǎ sě n'o spuĭ, Ci tot aşa puternic, in suflet s'o incuř; Căcǐ fără de 'ndurare, de nu cu mulţàmire Privesce reaua lume a ta nefericire.
I. Negruzzi.

Toti-'f̣í par că-s nătărě̌̆, dar nu-ǐ lucru de mirare Căcř galbine-1 par toate celur cu gălbinare.
A. Crisoverghi.

Din modestie, se vede, Tot d̦icl cǎ nu şstiǐ nimic; Tu o dicĭ făr' a o crede, Eu o cred fãră s'o dic.

Bălăcescu.

În iad, maĭ dǎună-ḍ̆̌, câțị-va rěposaţĭ,
Carı̆ în viaţă treceau de învétaţí,
Dăduseră jalbă, arătând că cer
Sě se pedepsască jupânul Volter, *)
Pentru câte rele de dînṣiĭ vorbea, Atuncĭ când trăia.
„Domnilor, strigă Voltaire mănios, Jalba ce aţi dat este de prisos;
Ce pedeapsã-mĭ vreţĩ? ce rĕu îmi doriţĩ?
Eu ve socoteam destul mulțumițị,
Când în Bucurescĭ, după cum v'am spus,
Doř vrăjmaṣı̆ ar̆ mě̆. ști-ț1̆ cum m'au tradus. ${ }^{4}$
Gr. Alexandrescu. Guralivul.

1. Ceĭ ce au gura prea mare, Nu da mult pe-a lor cuvinte. Cel ce-'șị laud' a luĭ fapte, Nu -l crede; sě ştiĭ, că minte.
2. Gâsca sbiară, de se 'nalţă Numa-un cot dela pămênt; Vulturul însě 'n tăcere Sboară păn' la cerul sfânt. P. Dulfu. *
Că nu-ș̌̆ păzesce slujba luř, Natura-ĭ vinovată; 'Ş-ar bate capul, bietul om, Dar n'are ce sě-ṣi bată. A. C. Cuza.

Unuil profesor de botanicá.
De-acesta nu ve puteţí plânge
Că n'are fond sau că-Ǐ e lene,
Că toată d̦iua bate câmpiř
Si capu-r plin de buruene.
*) Voltaire, un renumit scriitor francez (1694-1778).

La mine . .
La mine idea-ĭ săracă
Si forma e mică,
Dar altiir scriu sute de versury
Şi nu spun nimică.
A. C. Cuza.

Poet perdut în visurǐ, iubind fără speranṭă, Te pleacă umilit,
Căcǐ: cântul teu de flacărĭ cu inima-̌̆ de ghiaftŭ
Nu poate fi unit!

## Mama.

Erau treĭ sěrmaniǐ: doĭ copiĭ şi o mamă, Şi pâne!... un singur codru într'o mahramă, Mama-l frînse 'n două ṣi dete pe rînd La fieşte-care câte-o părticea.

- „Mamǎ! atuncǐ copiř d̦iseră plângênd:


Urmașilor meǐ Văcărescǐ
Las voaue moştenire, Crescerea limbeř românescr Şi-a patrieĭ iubire!*) Văcărescu. *
Sě-ťr dau gândurile mele, Dorul meu se ti-l dau tie, Crede-me, că toată clipa Ti-ar părea o vecĭnicie.
*
De-as pune ' n foc scrisoarea ta, Nu-1 vorbă de 'ndoială Şi el, de-aşa rěceală, Ca mine-ar îngheta. Lucrefin Suciu. *
În moarte nu totǐ murim Cum în traiu nu toṭ̌ trăim; De vreţi morṭl sě nu muriṭy Cătaţı viř ca sé trăiṭ̂.
*) Testamentul poetuluĭ I. Văcărescu „Urmaşilor sor Văcărescí".

Cel ce pentru lege, pentru tară moare, Îş̆ privesce moartea ca o sěrbătoare.
D. Bolintinean.

Epigrame. Asěmănând poesioarele aceste (p. 80-82) cu poesiile lirice sentimentale, aflăm că se deosebesc de acele în maĭ multe privinţe. Întâĭ că acestea nu esprimă sentimentelc poetuluĭ, ci părerea sau judecata luı̆ asupra unor lucrurǐ din viaţă. Așa d. e "Când simṭǐ vre-o bucurie..." de Negruzzi ş. a., esprimă un sfat bun; iar altele esprimă câte-o persiflare sau sbiciuire, faţă de unele scăderi orì patimi uricioase. De altă parte apoř, în ce privesce predarea, sunt scurte, spre încheere cu o grabnică întorsětură a cugetăriì de obiceiu sbiciuitoare. Asemenea poesiŭ se numesc: epigrame.

Epigrama decĭ e o poesie, prin care se esprimă vre-o ideă sau judecată, cât se poate pe scurt şi adese-oř̆ în mod sbiciuitor.

Intre epigramele înşirate mar̆ sus, unele sunt de cuprins scrios, altele glumețe și sativice. Cele dintâir le-au cultivat mar̆ ales Greciĭ, iar' cele din urmă Romaniř. Din aceasta causă unir̆ le şi numesc după numele acestor popoare: grecesct sau romane, după cum sunt serioase orí satirice.

Greciǐ au cultivat întâia-dată epigramele. Eĭ adecă običnuiau a face anumite inscripţir pe obiectele inchinate Zeilor lor. Carǐ inscripţĭ, din causa îngustimeǐ spaţiuluĭ, trebuiau se fie scurte, dar cuprinḍẹtoare. Dela acest obiceiu, au romas en timpul epigramele.

Epigramele de cuprins serios, carì in linia primă ne dau vre-o invětaratură sau sfat bun pentru viafă, se numesc și gnome (din grecesce $=$ invẹṭătură).

Intre epigrame se pot socoti şi multele proverbe române, în deosebř cele rimate, dovada cea mar̆ vie despre adênca cuminntie a Românuluř.

## b) Poesia didacticà. Glossa.

1. Vremea trece, vremea vine Toate-s vechĭ si noue toate; Ce e rěu şi ce e bine Tu te 'ntreabă şi socoate. Nu spera şi nu ă̆ teamă: Ce e val, ca valul trece; De te 'ndeamnă, de te chiamă, Tu remầ la toate rece.
2. Multe trec pe dinainte, In auz ne sună multe; Cine ține toate minte Si ar sta sě le asculte? Tu aşează-te de-o parte Regăsindu-te pe tine, Când cu sgomote deşarte Vremea trece, vremea vine.
3. Nič̂ încline a eř limbă Recea cumpěn' a gândirǐ̆ In spre clipa ce se schimbă Pentru masca fericirǐ̆, Ce din moartea eř sě nasce Şi o clipă ţine poate: Pentru cine o cunoasce, Toate-s vechǐ şi nouĕ toate.
4. Privitor ca la teatru Tu în lume sě te 'nchipuí: Joace unul şi pe patru, Totuş̌ tu gâci-veř chipu-1̆. Si de plânge, de se ceartă, Tu în colţ petrecil în tine Şi 'nţelegr în a lor artă, Ce e rěu şi ce e bine.
5. Viitorul şi trecutul Sunt a filer două fețe, Vede 'n capět începutul Cine ştie sě le 'nveţe. Tot ce-a fost orǐ o sě fie In present le-avem pe toate, Dar' de-a lor zădărnicie Te întreabă şi socoate.
6. Căcř aceloras mijloace Se supun câte există, Si de miř de anı̆ încoace Lumea-ĭ veselă şi tristă; Alte măştĭ, acceaşǐ piesă Alte gurǐ, acceașĭ gamă, Amăgit atât de-adesě Nu spera şi mu ă̆ teamă.
7. Nu spera când veḍǐ mizerǐ̀ La isbândă făcênd punte, Te-or întrece nătărăií
De aǐ fi cu stea în frunte. Teamă n'aì; căta-vor iarăş̣̣̆ Între dînṣiŭ sě se plece, Nu te prinde lor tovarăş: Ce e val, ca valul trece.
8. Cu un cântec de sirenă Lumea 'ntinde luciir mreje; Ca se schimbe-actori 'n scenă, Te momesce în virteje.
Tu pe alăturǐ te strecoară; Nu băga nicĭ chĭar de samă, Din cărarea ta afară De te 'ndeamnă, de te chiamă.
9. De te-ating, sě ferř în lăturr, De hulesc, sě tacl din gură.
Ce mař vrě̌ cu a tale sfaturŕ, Dacă ştiř a lor měsură! Dică toţĭ ce vor seč d̦ică, Treacă'n lume cinco trece: Ca se nu'ndrăgescǐ nimică, Tu remấa la toate rece.
10. Tu remă la toate rece, De te'ndeamnă, de te chiamă;
Ce e val, ca valul trece,
Nu spera şi nu ă̆ teamă.
Te intreabă si socoate,
Ce e rěu şi ce e bine;
Toate-s vechǔ şi noue toate:
Vremea trece, vremea vine.
M. Eminescu.

## Invéţătură.

1. În lumea asta lungă, mare 'Şr are fie-care loc, Si tot aşa pe lume are Ori-cine partea-1 de noroc.
2. Dar' pentru ca sě afli locul Unde maĭ bine poţĭ sě şeḍĭ, Si pentru ca sě poțǐ norocul Cu mâna ta sě-l înfrînezĭ
3. Sě ştiř că tu întây̆ de toate Eştǐ marele dușmanul teu, Că rěu uşor sě facǐ se poate, Că binele e foarte greu.
4. Sě nu te'mbeţĩ nicǐcum de tine

Dar' crede in puterea ta.
Şi chiar când e sě facř un bine
Tu eștĭ dator a cerceta;
5. Cǎci des un bun fapt cu bun nume

In rěu 'șĭ are umbra luĭ,
Cum multe rele-în astă lume
Sunt începutul bineluŭ.
6. Diua de aḍǐ în stǎpânire

O ar, ṣi harnic sě muncesč, Şi deşi mâne-e nălucire *)

Dar pentru mâne sě-mǐ trăescǐ.
7. Aşa făcênd, pe lumea mare

Găsescir adeverratu-ţíloc
Și poţr sě dicič că stař cǎlare
Pe ne'nfrînatul de noroc.
I. Neniţscu.

Rěspuns la o cronicả rimatã.

1. Aşǎr; - spre bolţile tărieĭ, Cu jind, la ce sě maĭ cătăm, Când toţ̌̌, sub fundul pǎlăricĭ, Câte-un crâmpeiŭ de cer purtăm?
*) Înţelege: secretul viitoruluř.
2. Tu ḑicĭ: crămpeile's la fel.... Pe osebitele cărărı̆ Toṭĭ ne'ndreptăm cătră un țěl, Uniĭ pe jos - alţiir cǎlărĭ.
3. E drept, că’n cele patru scândurĭ, Prostia cea maĭ guralivă, Si capul cel maĭ dat la gândurĭ, Vor amuți de o potrivă.
4. Dar' păn’ atuncř, unul îş̣̣ strînge, Sub bolta luǐ, şirag de stele, Altu'șǐ mânjeṣte, orǐ îṣ̆̌ frînge Parteañ de cer în bucăţele.
5. Unir în fel de fel de chipurĭ, Frămêntă tainele vieţii: Rěstoarn'a mărilor nisipurí, Străbat și scotocesc planețǐ.
6. Întreabă fundurǐ de prăpăstiř, S'ale Eghipetuluĭ mumiř, Şi'n oasele fosili de bestir Cat'rostul şi urzeala lumiř.
7. Iar' alţĭ, zilele'şı̆ petrec In al orgiilor věrtej: Un traiŭ nesăbuit şi sec, Intins pe patimí, ca un vrej!
8. C'o idioată nesimţire Ị̦̣ĭ rîd de tot ce-i demn și sfânt, Le toacă gura în neştire, Se bat cu morile de vênt:
9. Şi pe când tu'ntr'o sferă mică, Ca vař de lume, te strecorǐ, Eĭ strălucesc, și se ridică, De goř ce sunt și de uşorí.
10. Nimic nu pune frîu acestor Neruşinaţì terfichǐ limbuţ̌̆, Şi, pentru ochiul lor de chestor, Lumea e goală de virtuţ̧̆ !...
11. Prostiǐ le par ştiinţǐ şi arte, Nebunr poețiĭ, de legat:
Sbârnăe toţĭ, din dible sparte, Un cântec vechiu ș̣i nesărat!...
12. Eǐ singurĭ se pricep la toate, Ě̌ filosofǐ, eí cântăreţĭ, Prin eĭ sě mișc'a lumeĭ roate, Cu roiul spornic de vieṭí!
13. Şi numar pentru dinnşi-anume Urzit'a Dumned̦eu pămêntul, Cu toate câte sunt pe lume: Si numar lor li'í dat cuvêntul!
14. Acum, respunde de socoţi Că ceru-ĭ hărăzit de-a-valma, De o potrivă pentru toţĭ, Oř li-s'a měsurat cu palma...

$$
*^{*} *
$$

15. De e, să̆ пи e cer, me'ntrebĭ?

- Ar fi nedrept sě-f̧ı̆ spun că nu-ǐ;

Dar' fie-care 'n deosebr
Menită-'ṣr are partea luñ:
16. Măreţ pluti-va prin-tre veacuř̀ Maestrul dulce, Eminescu, Iar' jos, cu-al luř bagaj de fleacurí, Toncescu fi-va tot Toncescu!...
17. Cǎç̌, cum sě cred char sta alătury Cu scumpele mărgăritare, Gunoiul, ce cu scârbǎ-'l măturì In intunerec si uǐtare!
18. Furlandisindu-se 'n saloane, Cu mintea stearpă şi 'n doř perĭ Se facă curte la cucoane Sunt meşterĭ fanţŭ-cavaleř̆!
19. Dar' cum socoţí că toţ̆ smintiţir Si trîntoriĭ de cafenele, Infumuraţ̌̆ şi plin de vițií, Sě aŭb'acelaṣ̆ cer şi stele,
20. Cu cer ce luptă, sil'șǐ adună In fagurì sfintele gândirı̆, Și-'şĭ dau vieața pe-o cunună Din mâna drepteĭ Nemurirǐ?

$$
{ }^{*} *
$$

21. Politicĭ, oratorĭ de stradă, Stupizĭ, ce se socot isteţr, Făţarnicǐ patrioțĭ-grămadă, De vorbe goale precupețí,
22. Şi literaţǐ de porunceală Rěsară 'n cale-'tĭ, cât de deṣĭ, Tu tine înse socoteală, Că-'s mulțĭ chemaţă-puținı̆ aleşi.

Al. Vlahufă.

## Epigonil.

Când privesc ḍilele de-aur a scripturelor române, Mě cufund ca într'o mare de visărǐ dulcǐ și senine, Şi în jur par că-mǐ colindă dulcĭ şi mândre primăverı̆; Saŭ věd nopṭĭ ce 'ntind de-asupră-mĭ oceancle de stele, Dile cu treǐ sorǐ în frunte, verḍǐ dumbrăvĭ cu filomele, Cu isvoare-ale gândiriĭ şi cu rîurr de cântǎrĭ.

Věd poețĭ, ce-aŭ scris o limbă ca un fagure de miere, Cichindeal, gură de aur, Mumuleanu, glas cu durere. Prale firea cea întoarsă, Daniil cel trist și mic, Văcărescu cântând dulce a iubireǐ primăvară, Cantemir croind la planurǐ din cuţite şi paharě, Beldiman vestind în stihurr de rěsboiul inimic.

Lira de argint Sihleanu; - Donicí cuib de inţelepciune, Care, cum rar se întêmplă, ca se mediteze pune Urechile ce-s prea lungǐ orǐ coarnele dela cerb -Unde-ǐ boul luř cu minte, unde-ǐ vulpea diplomată? S'aŭ dus toṭí şi s'aŭ dus toate pe o cale ne'nturnată, S'a dus Panu, fiul Pepeleč, cel isteţ ca un proverb.

Eliad zidea din visurı şi din basme seculare Delta biblicelor sfinte, profeţiilor amare, Adevěr scăldat în mite, sfinx pătruns de-înţeles, Munte cu capul de peatră, de furtune detunată, Stă și aḍi in faţa lumiř, o enigmă ne 'splicată, Şi veghiază o stâncă arsă dintre norí de eres.

Boliac cântă iobagiul ş'a luĭ lanţurǐ de aramă; L'ale ţerriì flamuř̆ negre Cârlova oştirea chiamă, In present vrăjesce umbre dintr'al seculelor plan; Si ca Byron, treaz de vêntul cel sělbatic al dureriĭ, Palid stînge-Alexandrescu sfânta candel'a sperăreí, Descifrând eternitatea din ruina unuĭ an.

Pe-un pat alb ca un linţoliu zace lebăda murindă, Zace palida virgină cu lungı́ gene, voce blândă, Vieata-ĭ fu o primă-vară, moartea o părere de rěŭ; Ear poetul eǐ cel tiněr o privia cu îmbătare, Si din liră curgeau note și din ochĭ lacrămĭ amare Şi astfel Bolintineanu începu cântecul sěŭ.

Muręsan scutură lanţul cu-a luĭ voce ruginită, Rumpe coarde de aramǎ cu o mână amorţită, Chiamă piatra sě învie ca și miticul poet, Smulge munţilor durerea, braḑilor destinul spune Si, bogat în sěrǎciă-í, ca un astru el apune, Preot deşteptăriĭ noastre, semnelor vremiĭ profet.

Iar Negruzzi şterge colbul de pe cronice bětrâne, Căč̌ pe mucedele paginǐ stau domniile române, Scrise de mâna cea veche a învětaţilor mirení; Moac pana în coloarea unor vremì de mult trecute, Zugrăvesce din noŭ iarăş̆ pânzele posomorîte Ce-arătaŭ faptele crunte unor domnǐ tiranǐ, viclenĭ.

Ş’acel Rege al poesiex̆, več̌nic tiněr şi ferice, Ce din frunḑe îṭi doinesce, ce eu fluerul îțǐ dice, Co cu basmul povestesce - vesclul Alexandri, Ce 'nșirând mărgăritare pe a stelě̌ blândă raḑă Acum seculir străbate, o minune luminoasă, Acum rîde printre lacrimir, când o cântă pe Dridri;

Saŭ visând o umbră dulce cu de-argint aripe albe, Cu doí ochř ca douě basme mistice, adênce, dalbe, Cu zimbirea de virgină, cu glasul blând, duios, încet, El ĩ pune pe a eǐ frunte mândru diadem de stele, O aşeaḑă 'n tron de aur, sě domniască lumǐ rebele Si iubind'o fără marginı̆ scrie: „visul de poet" ${ }^{4}$.

Saŭ visând cu doina tristă a voiniculuĭ de munte Visul apelor adênce şi a stâncelor cărunte, Visul selbelor bětrâne de pe umeriĭ de deal, El deşteaptă 'n sinul nostru dorul țěreǐ ceĭ străbune, El revoacă 'n dulč icoane a istorieĭ minune, Vremea luĭ Stefan cel Mare, zimbru sombru și regal.

Iară noĭ? nơ̆ epigoniř ?... Simțirǐ reč̌, harfe sdrobite, Micĭ de d̦ile, marǐ de patimí; inimĭ bêtrâne - urîte, Măscǐ rîḍênde puse bine pe un caracter inimic; Dumneḑeul nostru: umbra, patria noastră: o frază, In noĭ totul e spoială, totu-ĭ lustru fără bază;
Voĭ credeaţĩ în scrisul vostru, noĭ nu credem în nimic.
Şi de-aceea spusa voastră era sfîntă si frumoasă, Căcí de minţ̌ era gândită, căcĭ din inimĭ era scoasă, Inimr marĭ, tinere încă, de şi voí sunteţĭ bětrânĭ.
S'a intors maşina lumiĭ: cu voĭ viitorul trece;
Noĭ suntem iarăç̧̆ trecutul, fără inimĭ, trist și rece; Noř, în noĭ n'avem nimica, totu-ĭ calp, totu-ĭ strěin!

Voř, perduţir in gândurǐ sfinte, convorbeațĭ cu idealurí, Noì cârpim cerul cu stele, noï mânjim marea cu valurĭ, Căč̌ al nostru-ĭ sur şi rece, marea noastră-e de îngheṭ. Voir urmaṭí cu repejune cugetările regine, Când plutind pe aripì sfinte printre stelele senine, Pe-a lor urme luminoase vor asemenea mergeţi.

Noĭ? Privirea scrutătoare ce nimica nu visează, Ce tablourile minte, ce simţirea simulează, Privim recǐ la lumea asta - vč numim visionarr. O convenţie e totul, ce-ĭ aḑǐ drept mâne-ř minciună. Ațǐ luptat luptă deşeartă, aţǐ vênat tintă nebună, Aţĭ visat dile de aur pe-astǎ lume de amar.

Rěmâneţĭ dară cu bine, sfinte firľ visionare,
Ce fãceaţĭ valul să cânte, ce puneaţĭ steaua sě sboare,
Ce creaţí o altǎ lume pe-astă lume de noroiŭ;
Noǐ reducem tot la praful aḍy în nor̆, mâne în ruină;
Proştř și geniř, mic și mare, sunet, suflet și lumină, -
Toate-s praf... lumea-ĭ cum este și ca dînsa suntem noř. M. Eminescu.

Poesia didactică. „Glossa" de Eminescu, precum vedem, conţine o mulţime de învěţăturĭ cu privire la deșertăciunile lumescĭ, în legătură cu tot atâtea sfaturi intelepte, pentru încunjurarea acelora. În aceasta privinţă samănă cu epigramele. Se deosebesce într'atâta, că'n aceasta aflăm un şir întreg de ideĭ tractate maĭ pe larg şi amănuntit. Altcum scopul final ș'acesteia e sẽ invețe. Tot aşa „Învěţătura" de Neniţescu, precum 'i-arată şi titlul.

Asemenea poesiĭ, carǐ tractează maĭ pe larg invețăturt morale, sau și lucruri de științä ( ${ }_{n}$ Respuns la o cronică rimată" și "Epigoniĭ.") cu scop de-a 'nvěţa, se numesc poesit didactice.

## c) Satira.

## Criticilor mel.

1. Multe florĭ sunt, dar' pựine Rod în lume o se poarte: Toate bat la poarta vieţer, Dar' se scutur multe moarte.
2. E uşor a scrie veŗ̧urĭ,

Când nimic nu ař a spune, Inşirând cuvinte goale Ce din coadă au sě sune.
3. Dar' când inima-'tĭ frămîntă Dorurǐ viǐ și patimř multe, S'a lor glasurí a ta minte Stă pe toate sč le-asculte:
4. Ca si florǐ în poarta vieteĭ, Bat la porţile gândiriř, Toate cer întrare 'n lume, Cer veşmintele vorbiriŭ.
5. Pentru-a tale proprir patimr, Pentru propria-'tí viaţa Unde aĭ judecătoriř, Ne'nduratair ochǐ de ghiatãa
6. Ah! atuncea ti-se pare, Ca pe cap îți cade cerul: Unde veř găsi cuvêntul Ce exprimă adevěrul?
7. Criticǐ vor̆, cu florǐ deșerte, Care roade n'aţ̌̌ adus: E uşor a scrie versuri, Când nimic nu al̆ de spus.

## Odă cảtră Bahluiu.*)

1. Adeseorǐ departe de a lumeř triste valurí Cu pasurí regulate eu měsur al teu pod, Bahluiu! locaş de broaşte! rîu tainic, fără malurí, Ce dormǐ, chiar ca un paşă, pe patul těu de glod.
2. ${ }_{n}$ Trecut-au, dic atuncea, a tale negre unde ${ }_{n} \mathrm{Ca}$ gloria, ca viaţa, ca visul de noroc!

- Ba , n'au trecut, stăpâne! trist nasul îmǐ rěspunde, ${ }_{n}$ Eu le simțesc prea bine căcǐ me cârnesc din loc."

3. Când luna se ivesce pe-a munţilor gol umĕr, Când paşir meř, ca gândul, prin aburĭ rătăcesc, Imĭ plac acele imnurĭ de broaşte fără numěr Ce , chiar ca oare care, in chor orăcăesc.
4. Atunce in credinţă a mea inimă saltă Ca la un glas prietin iubit și assteptat, Căcĭ gingaşele broaște sunt dulč̌ poeţĭ de baltă Precum mulţĭ poeţí gingaşĭ sunt broaşte de uscat.
V. Alecsandri.

## Inimi de carne, inimi de fier.

1. M'am întrebat în tot-deuna, Creḑênd că-ĭ un mister ; Cum este inima 'ntocmită, De carne sau de fier?
2. Sii mi-am rèspuns că e de carne La cel nenorocit;
Dar' la bogaţir noştri de-astăḑı
De fier - dar ruginit.
3. Maĭ e apori un soiu de oamenř Bătuṭí de-un orb noroc:
Aceia - Dumnezeu sě-1̌ ierte, N'au inimă de loc.

## Elenuţa în cetate.

"Dă-mǐ Doamne ce n’am visat, "Sě me mir de ce mi-aǐ dat!" Prov. romanesc.

1. Se cunoasce 'ndată, Ce-r crescut la sat, Muiere sau fată, Fecior au bărbat.
2. O caricatură, De care te mirŕ, Nu schimbă 'n natură Ale eì păşirǐ.
3. Dela mic la mare Ea merge treptat, Nefăcênd cruţare Cu nime din stat?
4. Astfel Elenuṭă Tu-mǐ adeverescĩ, Că-ă̆ fost cam prostutŭ, Precum ş'astăḍĭ eştǐ!
j. De trup scurtă-groasă, Cu per bursucat, Sparir turma frumoasă Când întră prin sat.
5. Haina nu te prinde, Căcǐ o ier pe dos, Faţa mi-te vinde
Cã-ař spoit'o gros.
6. De ieşi la primblare, Te 'npedecr mereu, Căscând gura mare, La tot paşul texu!
7. Ar însè dreptate, Nevéḍênd la sat, Cum vedr în cetate, Lucrurl de mirat!
8. De mergĭ în saloane, Pe la adunărĭ, Numaí la icoane Afli desfătărí.
9. Când aĭ fi cu minte, Sě nu scapĭ de loc Din gură-ți cuvinte, Că-s bătă de joc!
10. A vorbi cu cale

Şi la timpul seu,
Fără de greṣale, E lucru cam greu.
12. Te 'ncercaṣ̆̌ odată

Sě 'nveţĭ a juca;
Elenă, ca fată
De vreĭ a 'nvĕta!
13. Jocul este arte, Care cere aní, Ca şi altă carte, Şi nu-l ieĭ cu banĭ!
14. Te věḑuĭ la mese, Căutând cam rěu,
Cǎ nu-s mâncălǔ drese
După gustul těu!
15. Ce sě fač̌, Ileană, Soartea n'a voit, Sě rěmâi füranǎ, Cum te-air pomenit!
16. Te strîng in corsetă, De sufli cam greu, Te deprind cocheta, Si mult ị̂ĭ stǎ rěu!
17. Te duc în teatru, Ce nu maĭ vĕḑuṣì; Iț̣ spun doǐ, treĭ, patru, Şi ce pricepușì?
18. Teatrul e scoală De om cultivat, Iar' ție-ţĭ e boală, Căcĭ n'aĭ învětat!
19. Aşa e Ileană, Un dram de noroc Pe orĭ-ce ţărană Domnesce de loc!
20. Dar', vaĭ de domnie, Când n'o stiri purta, Mar̆ bine 'n prostic; De cât doamň̌-aşa!

Satira. În poesia „Criticilor meǐ" Eminescu sbiciue pěcatul acelora, carǐ nu ştiu decât sé critice, se defaime lucrările altora, fár' a fi eî în stare sě producã ceva maĩ bun. Pe acestia î̃ asamănă cu florile descrete, ce n'aduc rodurĭ. Acest ton îţ̧ẹpător îl găsim şi în „Oda cătră Bahluǐ" de Alexandri şi în „Inimǐ de carne, inimĭ de fier" de Carol Scrob.

Tot așa poetul Mureșan în „Elenuța", sbiciue pěcatul maimutăarièt, ce s'a încuibat în timpul din urmă și in societatea română. Spre acest scop alege figura uneì țărance, care favorită de noroc, îṣ̣ 'schimbă portul, obiceǐurile, manierele, ş. a. Dar' ce folos, că la tot pasul se tradează, că sub podoabele eĭ împrumutate, se ascunde cea mă̆ grosolană lipsă de cultură. De aceea esclamă poetul: „Vaĭ de domnie, când n’o știǐ purta!"

Poesiile de asemenea cuprins se numesc satire.
Sativa decǐ, precum se vede şi din aceste, sbiciue pěcate comune, pěcatele uneĭ societăţ̌̆, sau și numaĭ persoane singuratice, când se numesce şi pascuil. Cu alte cuvinte, satira zugrăvesce slăbiciunile sau scăderile oamenilor, întovărǎasindu-le de observărǐ glumeţe, ironice, une-orĭ pline de resbunare. Face adeca ridicule scăderile și uricioasele patimǐ omenescǐ, cu scop de ale îndrepta. Din acest motiv satira se cultivă maĭ ales, când moravurile bune sunt în decădinţă.

La noì satira poporala e de mare inseémnătate. Țěranul român are obiceiul, că în formă de anecdote, sbiciue in mod tare poznaş̣, când pe unul când pe altul dintre popoarele cu carǐ el vine în atingere. D. e.

## Jidanii la bảtãlie.

(Anecdotǎ poporală)
De demult, demult, odată, de pe când de-abia se știe,
Se sculară toţ̌̆ jidaniĭ sě se bată ' $n$ bătălic.

- „Cum? Şi Neamţ şi Turc şi Ruşiŭ, „Toṭi se scoală și se bat ${ }_{n}$ Numaĭ noǐ sě stăm ca proştií, „Gură-cască? Nu-ǐ păcat? „Cum? Noĭ, doară, n'avem arme? „N'avem oamenř mulţĭ, voinicǐ?!
„Numerraţĭ, priviţ̌̆ voř singurí Câţi sînteţ̣ de fată aicǐ! „Uit'te - Ițic, Haím, Naftule, „Peisih, Bercu cel buzat, ${ }_{n}$ Si cu Nuhăm cel din vale Si cu Sulem cel bogat, Şi maǐ pune-apoř pe ceilalṭí Şi pe Şmil care a murit... „N'avem oamenì sě ne batem „Sě ne batem strălucit?!... „Sě plecăm atunce dară „Sě ne batem! Sě plecǎm, „Că sîntem voinič̆, acuma „Tuturor, sec le-arětăm!" *
${ }_{n}$ Se plecǎm" rěspund cu totii, "haidem" zic într'un curînt, ${ }_{n}$ S'arătăm, acuma lumeř, ce voinicí jidaniĭ sunt.
"Sč plecăm" răcneşte unul, ṣi când vorba nu sfirrşeşte Scoate-o ceapă roşă, mare, dă eu pumnul silo turteşte, Si cum mirosul de ceapă se lăţeşte 'n depărtare
Toţi s'aprind si zic sě mergem, „haidem" strigă 'n gura mare. ${ }^{n}$ Har, sec mergem sě ne batem", zic cu toṭi într'un curênt, ${ }_{n}$ S'arǎtăm, acuma lumeĭ, ce voinicy jidaniř sunt".

Pleacă, decř, cu toţir cârduri
Prin câmpiile vecine,
Cǎcı̌ voiaŭ doar sě se bată
Numaĭ nu ştiau cu cine. *
Au plecat. S'aŭ dus, s'aŭ dus
Când în jos şi când în sus
Si s'aŭ dus, s'aŭ dus mereŭ
Pănă când, nu știŭ nicĭ eŭ;
Căcĭ precum ziceau chiar eĭ:
${ }_{\text {„ Poṭĭ a merge orǐ cât vreĭ; }}$
„Că pe drum dacă pășeșț
${ }_{n}$ Parcǎț̦i cere sě plăteşti?!.
Şi s'aŭ dus, s'aŭ dus intr'una,
Iutř cumplit în fuga mare
C'aŭ făcut în zece dịle Maĭ o poştă 'n depărtare! *
Tot s'aŭ dus. Aşa mergeaŭ:
Păn şi câmpiĭ se temeaŭ
In spre dânṣii când priveaŭ:
Mi-ĭ vedeaŭ colo 'nşiraţĭ
Cu ciorapr albř încăltaţ̧r
Cu halaturı îmbrăcaţ̌̆
Pe cocenr *) incălecaţr
De păreaŭ curat soldaţí.
Iar cel mare căpitan, ce visa numaĭ rěsboiŭ,
Iute, aprig si 'nfocat,
Mergea iute 'ncălecat
Pe un codoiŭ
De măturoiŭ.

## *

Aşa oastea 'n drum călare
Făcea ropot, tropot mare;
Că mergeaŭ doar nu glumeaŭ
Şi papuciĭ tîrîiaŭ
Prafũ 'n cale mi-l stîrneaŭ
De nicĭ drumu nu-l zăriaŭ.

[^11]Si mergeaŭ și toțǐ cântaŭ, Văı̆ şi dealurǐ rĕsunaŭ;
Şi cântaŭ în fol̆ de ceapă
Nimene sě nu-ĭ priceapă;
Şi cântaŭ așa cântare,
Cum n'auzĭ 'n lumea mare
Şi cum n'a mař fost din veac;
Căcí cânta de foc şi-aman
Cel maĭ mare căpitan Dintr'o vrejă *) de dovleac.
lar aşa precum cântau
Si din arme răsunau,
Căcí precum crau soldațì
Erau straşnic înarmaţǐ:
Insuşı Dariu Imperrat
De cumva i'ar fi zărit,
Cu -așa arme ce aveau dânșiŭ,
Remânea pe loc trăsnit.
Tợĭ aveau legat la gît
Câte-un foarfice-ascuțit:
Pe vrăjmas când l'ar vedea
Iute 'n foarfice să-l iea
Şi sě-l tae mărunţel
Precum taĭ la pătrunjel. *
Aste arme erau însă
Pentru lupta de pe loc,
Pentru mare depărtare
Maí aveau ṣi puştí de soc.
Puştř de soc
Ce nu iau foc
Nicǐ trosnese
Si nicy lovese
Numar puşte se numesc.
Căcĭ ziceau eǐ:
Socu-i soc,
„Este drept că nu iea foc,
${ }^{n}$ Dar de-1̆ puşcă ce mar vreĭ ?
"Nu loveşte?... Treaba eř!"
$*$
*) Vrejă $=$ curpen (piceorul frunzeĭ).

Aşa straşnic înarmaţĩ, toțĩ voiniciř, toţǐ cântând Străbătură văĭ ṣi dealurĭ ṣi câmpiǐ pe rînd, pe rînd, Pân' ce-ajunseră 'ntr'o seară undeva prin depărtare
De vězură dintr'o datã alb ceva şi lat ṣi mare.
Iar din dată ce vězură
Lucru-aşa de alb și lat
Ce gândiră, ce crezură
„Apă-ĭ, apă!" au şi strigat.

Și zicênd că este apă, dintr'o dată toțí s'opriřă
Și pe câmp cu toțĭ acolo peste noapte poposiră.
Se culcară toțǐ acolo, toţ̌i ostașiĭ jos de rînd
Si-adormiră 'n fericire socotind cu toțĭ în gînd:
„Ce voinicĭ mař suntem! Uit'te! ${ }_{\text {„Zeu, }}$, jidanií sunt voinicí!
„Unde suntem noй acuma, „Unde suntem noĭ aicǐ!...
"Cine-ar fi crezut vr'odată ${ }_{n}$ Că pe-aicǐ o sě venim?!
${ }_{n} \mathrm{Am}$ trecut si Lembric poate,
${ }_{n}$ Poate ṣi de Rusalim?!
${ }_{n} \mathrm{Ce}$ gândeştǐ? De când tot mergem
„E, he, heĭ!!... La urma urmeǐ
${ }_{n}$ Am ajuns, socot, acuma
„Tocmař păn la coada lumeǐ".
Iar a doua zi când ziua şi-arătă cosita-ǐ dalbă
Ce vězură? - un lan de hriṣcă, înflorit cu floare albǎ. ${ }_{n} \mathrm{Nu}$ e apă, este hrişcă ${ }^{4}$, strigă toṭĭ de rînd acum
Şi pornesc cu toțiř iarăşı̆ maĭ departe iar la drum.
Tot se duc, se duc într'una pân ce-odată la 'nsărat Iar zăresc ceva 'nainte, lung, întins şi alb şi lat.
${ }_{n} \mathrm{Nu}$ e apă nicí aceasta
„Ştim noĭ, lasă, c'am vězut!
${ }_{n} H a \check{~}$ 'nainte făr de grijă
„N'avem vreme de pierdut.
${ }_{n}$ Este hriṣcă, hrişcă, hrişcă !" strigă dînşiř laolaltă
Când deodată 'n jumătate oastea cade, bof, în baltă,

$$
\begin{aligned}
& \text { "Vaĭ! Ghivalt, ghivalt! E apă } \\
& { }^{\text {NNu e hrişcă! Pozna mare !... * }}
\end{aligned}
$$

Strigă, fug şi dau în laturĭ, cum apucă, fiştecare.

După multă socoteală, după ce s'au maĭ primblat Uzi la haine păn la picle drumul iarăşĭ au luat.
„Haĭ să mergem! Haí 'nainte!
„Ne-am udat puțin aicǐ,
„Dar sě mergem, haĭ sě mergem, „Căcĭ suntem voinicĭ, voinicǐ!
Au plecat. Dar, hop, deodată, cum treceau pe-o ezetură Dela moara de devale, iată-aud o lătrătură.

- „N'auzĭ bade? Latrǎ-un câine
„Fugĭ degrabă! Mergĭ de-l leagă
„Că se tem voiniciĭ noștri,
„Că se teme oastea 'ntreagă!!...
- „Dacă-ĭ câne, zice omul,
${ }$ „Las sě latre: de ce l-am?
„S'apoĭ ce maĭ lătrătură
${ }_{n}$ A făcut și el un ham!
- „A farcut un ham, vezĭ bine,
${ }_{n}$ Dar maĭ ce voeștĭ sĕ facă ? !...
„Şi de ce sě facă hamuř̌?!
${ }^{n} \mathrm{Zi}-1$ í mar̆ bine, zi-ĭ sě tacă.
- Apoř el nu vrea jupâne...
- „Dacă nu, atuncea noì
„Nu mař mergem mar departe!
${ }_{n}$ Noĭ ne 'ntoarcem inapoĭ.
„ Da , ne 'ntoarcem, zic cu totiri,
„Sě tocmim vr'o doř românı̆
„ Ca sě meargà cu oştimea
"Şi s'o apere de cînû".
Th. D. Speranṭă.
Povestea vorbii.
(Anecdotar).
Un tigan furase două gâsce grase
Şi sč le ascunḑă 'n desagĭ le băgase, Gândind întru sine ce minciunǐ se d̦ică De-l va 'ntâlni în cale vre-un românicǎ. Merse dar' cât merse îl ṣi 'ntâlni în grabă Un Român c'o bâtă şi stând îl întreabă,

Dicênd: spune ce aĭ în desagi tigane?
El respunse: icha am nişte ciocane!

- Dar' dincolo ce aĭ? - el întâĭ minţise

Şi greșindu-ǐ gura - altă gâscă, dise.*)

Alt țigan odată a intrat sě fure
Când iată stăpânul în mânř c'o sěcure.
Ce cauțĭ țigane - îĭ d̦ise - 'n grădină?

- M'a aruncat vêntul, nu sunt eu de vină.
- Te-a aruncat vêntul? asta nu te scapă,

Dar' ce-ț̣ cată ghiara înfiptă în ceapă?

- M'apucaiŭ de dînsa sě nu me ia vêntul.
- De giaba țigane, nu 'ți-aǐ găsit sfântul,

Dacǎ e aṣa dar' de ce-'ţĭ umpluṣ̆ traista?

- Apoĭ românico, veḑı̆ asta e asta!

Anton Pann.
Dintre scriitoriî românĭ, cu culegerea satireĭ poporale, s'a îndeletnicit maĭ ales: Anton Pann şi Th. Speranţă; iar' satira artistică s'a cultivat prin: I. Negruzzi (veḑǐ „Copiĭ de pe natură"), M. Eminescu și Gr. Alexandrescu.

## Poesiile lirice in general.

Reprivire. Asămănând poesiile din urmă (epigrama, poessia did. şi satira), cu poesiile livice sentimentale (cântecul, oda, elegia), aflăm, fără îndoială, mare deosebire între ele. Cele din urmă (cântecul, oda ṣi elegia) esprimă în linia primă sentimentele poetuluĭ, din care causă se ș, numesc: livice sentimentale. Celelalte însă (epigrama, poesia did. și satira), esprimă în linia primă idea, porrevea sau judecata poetuluĭ asupra unor lucrurǐ din viaţă, sau în cestiunǐ de ştiinţă. Şi fie-care o esprimă în mod deosebit. Epigrăma d. e. cât se poate pe scurt, cu întorsěturǐ grabnice, suprinḑetoare; poesia didactică des-

[^12]făşură ideile în mod amănunţit; iar' satira sbiciuind scăderile, făcêndu-le de rîs, adeseorǐ în chip de pedeapsă. Scopul acestora e sě învețe, din care causă se numesc didactice.

Am rătǎci însě, dacă am crede că poesiile didactice conţin esclusiv numaĭ ideť şi sentimente nu. Sau că cele lirice sentimentale conţin numaĭ sentimente. Nicĭ odată. Ideile şi sentimentele obvin amestecat, dar' când unele, când altele dintre ele sunt în prevalentă, adecă dau tonul poesieĭ şi hotăresc timbrul eĭ. Astfel socotim o poesie de cutare gen poetic, după cum esprimă în linia primă ideĭ orǐ sentimente.

În chipul acesta grupăm poesiile lirice, după conținutul lor, în următoarele clase sau genuri poetice:

## 1. Lira sentimentală:

a) Cântecul ;
b) Oda;
c) Imnul şi
d) Elegia.
2. Lira didactică:

a) Epigrama;
b) Poesia didactică şi
c) Satira.

Dr. Vasile Bologa, profesor.

## Planul de invě̌tămênt

al scoalet civile de fete impreunate cu internat a ,Asociatiuniü transilvane pentru literatura română sic cultura poporului român", stabilit (in virrtutca $\S$-lui 6 din statutul de organisare al scoalei), in conformitate cu ordinul innaltuluǐ ministeriu reg. ung. de culte și instructiunc publică dto 11 August 1887 Nr. 29000, de comitetal asociatiuniz in sedinta dela 6 Noemvric 189 r.

## Clasificarea şi gruparea obiectelor de invěțămênt obligate.

## 1. Religiunea și morala.

Scoalele civile conform $\S$-luĭ 67 din legea pentru instrucțiunea poporală sunt institute de inveětămênt interconfesionale. - In astfel de scoale, conform $\S$-luî 57 din aceaṣì lege, avênd autoritățile confesionale a se îngrigí de predarea religiuneĭ ṣi moraleĭ, clasificarea şi gruparea acestur̆ obiect de învětămênt compete respectivelor autorităţ̧ confesionale.

## 2. Limba maternă.

Scopul: Cunoascerea temeinicǎ a gramaticeǐ și desvoltarea puterilor sufletescǐ ale elevelor, încât acestea sč scie vorbí şi scrie frumos ṣi corect românesce.

Cunoascerea literatureǐ în liniamentele principale, întroducênd elevele in spiritul vietiii românesč prin cetirea ş̣i tractarea productelor literare mar alese.

## Clasa I.

(4 oare pe sěptčmână.)
Cetirea logică şi estetică, cu deosebită privire la pronuntarea corectă.

Predarea liberă a celor cetite şi exerciṭii in esplicarea conținutuluĭ cetit.

Repeţirea cunoscintelor gramaticale câştigate î clasele elementare şi completarea acelora pe basa pieselor acomodate pentru cetire, remânênd între marginile ḑicerer simple.

Partea formală a limbeř materne cu privire la sintactică, la formarea cuvintelor şi la ortografiă.

Părţile principale și secundare ale d̦icereř.
Părţile variabile ale vorbireĭ.
Memorisarea şi declamarea de poesiǐ și bucățǐ istorice din proză, alese cu deosebire din istoria și viaţa poporuluĭ nostru cu scop de a-se deprinde predarea estetică şi logică.

Teme scripturistice (cât maĭ des, dar numaĭ în clasă), decopierí, analisărĭ gramaticale, scrisul dupǎ dictat şi, spre sfârșitul anuluī, estrase din unele descrierǐ și poveṣtĭ mař micĭ bine esplicate.

Cu privire la temele scripturistice, din toate limbile ce se propon in clasa aceasta și în celelalte, sunt de observat următoarele regule:

1. Temele de lucrat sč corespundă totdeuna deprinderilor gramaticale respective stilistice, în care decurge învętămêntul pe acel timp.
2. Ca ocupațiuň̆ de casă nu se pot da, decât teme bine pregătite în clasă și numař odată pe lună.
3. Nu e permis a ingrămădi elevele en ocupațiuň̌ de casă; ele sunt a se deprinde in lucrărř stilistice, insě numaĭ in proportie cu celelalte ocupațimí ale lor.
4. Temele scripturistice, inaintate și corese odată, nu se mař pot purisa.
5. La ocupațiunile scripturistice sě se considere mař ales punctualitatea, curăṭenia și gustul estetic.

## Clasa II.

(3 oare pe sčptěmână.)
Cetirea logică și estetică. Predarea liberă și esplicarea (din partea elevelor) conţinutulur cetit.

Repeţirea părţilor variabile ale vorbireĭ şi continuarea eu cele nevariabile pe basa pieselor cetite în proză ṣi poesie, alese cu deosebire din literatura română, din viatai şi istoria poporuluĭ român, şi din mitologia grecă și romană.

Partea formală a limbeř materne intemeiată pe sintacticà. ણicerile desvoltate, compuse, contrase, eliptice si periodul. Interpuncţiunile. Continuarea ṣi încheerea instrucţieĭ despre formarea cuvintelor si despre ortografiă.

Memorisarea și declamarea de poesiř narative și descriptive pentru deprindere în predarea estetică.

Teme scripturistice, (numař în clasă) la douě séptěmânĭ odată: descrierǐ mař micǐ, naraţiuň̆, analisăř̀ şi serisul după dictat.

## Clasa III.

(3 oare pe sěptěmână.)
Cetirea ca ṣi în clasele precedente cu cerinţe maĭ urcate; predarea şi esplicarea conținutuluı̆ celor cetite.

Analisa gramaticală.
Stilul. Calitățile stiluluř pe basa lecturer̆ acomodate spre acest scop, cu deosebită privire la idiomele limbeř materne.

Proza și poesia.
Din proză: deosebitele genurĭ. Cât pentru poeticǎ e de observat, că în clasa aceasta precum şi în cl. IV, aceea nu e de a se preda în mod sistematic, ci se presentă elevelor numaĭ cele maĩ obicĭnuite genurĭ poetice la ocasiunĭ potrivite.

Drept piese de cetire servesc cele mař alese producte poetice şi din proză din operele autorilor românı̆, din viaţa și istoria poporului român.

Memorisărĭ și declamăř̌ ca în aniĭ precedenţ̌.
Exerciţii stilistice (numař în clasă) tot la douě sěptěmânr: naraţiuní, descrierı̆, resumărı̆, esplicărı̆ ṣi prelucrărı̆ de poesir in proză, monologurı̆, dialogurı etc. Formularea diferitelor scrisorĭ obicǐnuite în viața practică: epistole, suplicĭ, contuř̆, cuitanţe, etc. Aceste însě, au sě se facă în forma obicĭnuitǎ în viata practică și nu în caiete pentru excrciţiile de clasă.

## Clasa IV.

> (3 oare pe sěptěmână).

Genurile poetice, încât numar se poate pe basa lectureĭ.
În urma acesteia apoĭ sě se arete pe scurt elevelor viaţa și operele autorilor maĭ însemnaţǐ din istoria literăturer române, fă-cêndu-se în urmă o reprivire pe scurt asupra desvoltăriĭ literaturií.

Pentru deprindere în predare sec se memoriseze şi declameze cele mai frumoase dintre poesiile cetite.

Tot la douě sěptčmâň̆ câte o temă scripturistică, perondându-se în clasă și acasă.

## 3. Limba maghiară. Clasa $I$. <br> (4 oare pe sěptěmână).

Exercițiĭ de cetire și de analisă gramaticală eu deosebită privire la topica limber̆ maghiare. Exerciţir de traducere din limba română în cea maghiară şi vice-versa. Exerciţiri în reproducerea celor cetite cu graiul și în scris. Memorisare de poesiř maĭ uşoare.

## Clasa II.

(3 oare pe sčptěmánă).
Constructiunì simple şi amplificate cu arătarea formelor gramaticale și a regulelor necesare pentru priceperea acelora.

Traducerea construcţiunilor astfel formate din limba maternă in cea maghiară și din aceasta în cea maternă, cu graiu viu şi in scris.
-Punerea în rênd şi învěțarea teoretică a cunoscinţelor gramaticale câştigate pe calea aceasta.

Declamăř̌ și reproducerea cuprinsuluĭ pieselor cetite.

## Clasa III.

(3 oare pe sěptěmână).
Continuarea cu construcțiunile amplificate și compuse pănă la compunerea sistematică a întregeř gramaticǐ, înţelegêndu-se aci şi sintactica limber.

Traducerea construcțiunilor făcute pentru exercițií și a pieselor maì uşoare din limba maghiară în limba maternă, și din aceasta în cea maghiară, cu graiu viu şi în scris.

Poesiĭ mař ușoare de memorisat.
Reproducerea cuprinsuluĭ pieselor cetite.

## Clasa IV.

(3 oare pe sěptěmână).
Traducere gradată a pieselor mar grele din limba maternă în cea maghiară cu graiu viu sii în scris.

Concipierí simple, s. e. compunerea epistolelor.
Spre însuşirea vorbiriǐ și deprinderea în ea, memorisarea şi declamarea pocsiilor și ocupaţiunilor în proză.

Reproducere liberă a cuprinsului.
Prescurtare din istoria literatureì maghiare.

## 4. Aritmetica și Geometria.

Scopul: Siguranta și desteritatea în executarea operaţiunilor şi deprinderea în doslegarea problemelor, care obvin in viaţa de toate dilele.

Întelegerea celor mař însemnate noţiunı̆ si adevěrurí fundamentale geometrice pe basia intuirel.

La propunerea aritmeticeĭ nu se ia în consideraţiune numar̆ folosul eř pentru viafa de toate ḑilele și pentru propunerea celorlalte obiecte de învětămênt, ci și împregiurarea, că ea contribue în mod însemnat la formarea judecǎţir elevelor. De aceea se va pune pond mare pe calculul mental ssi pe deslegarea logică a problemelor. In genere se cere, ca prin învextarea aritmeticeĭ eleva sě nu câştige numar̆ o pregătire folositoare, ci ca sě se dedee totodatǎ la o lucrare ințeleaptă, graduată, sirguincioasă și perseverantă, ca astfel învěțarea acestuĭ obiect sě aibă o înriurire binefăcětoare asupra întregeǐ sale desvoltărǐ spirituale.

La alegerea problemelor sě se aibă în vedere studiile propuse în clasa respectivă; partea cea maĭ mare a problemelor sě fie scoase însě din viața de toate ḑilele și din economia de casà.

Cele maĭ însemnate cunoscințe geometrice le câştigǎ elevele în clasele inferioare in oarele de desemn; cunoscinṭele acestea se completcază în clasele superioare. Aicǐ nu poate fi vorba de propunerea sistematică a geometriě̆, ci numaĭ de câṣtigarea celor maĭ însemnate cunoscințe geometrice pe basa intuircĭ. De acestea avem neapěrată trebuință atât la resolvirea problemelor din fizică şi din geografia matematică, cât ṣi la calcularea suprafeţelor şi a volumurilor din viața de toate d̦ilele.

## Clasa I.

(3 oare pe séptěmână).
Cele patru operaţiunĭ fundamentale cu numerr întregı̆, de o numire şi de maǐ multe numirr. Proportiunea si regula de treĩ simplă. Cunoascerea mésurilor metrice şi a banilor din patriă.

Probleme de resolvat mental, la tablă şi în caiete.

## Clasa II.

(3 oare pe sěptěmánă)
Repeţirea celor propuse în clasa I.
Divisibilitatea numerilor, mčsura comună mar mare, pluralitatea comună mar̆ mică. Fracţiunile. Cele patru operaţiunř cu fracpiunǐ decimale. Regula de trei compusă. Computarea timpuluŕ.

Probleme de resolvat mental, la tablă sii în caĭete.

## Clasa III.

## (3 oare pe sěptěmână).

Calcularea cu fracţiunǐ vulgare pe lângă repeţirea celor învčţate deja. Aplicarea fracţiunilor la regula de trer simplă şi compusă.

Cunoscințele din planimetrie, câştigate in mod intuitiv cu ajutorul desemnuluĭ în cl. I. şi II., se împrospetează şi se completează deasemenea in $\bmod$ intuitiv.

Probleme de resolvat mental, la tablă și în caĭete.

## Clasa IV.

( 3 oare pe sěptěmână).
Repețirea fracţiunilor prin resolvirea unor teme. Procentele, interesele, rabatul, agio, calcularea câstiguluĭ şi a perdereř în procente. Raportul şi proporţiunea. Divisiunca proporṭională, regula catenară şi regula amestecăriĭ. Cele maĭ însemnate měsurí şi monete din străinătate; raportul dintre acelea si dintre monetele și měsurile noastre.

Cunoscințele cele maĭ necesare despre congruența și aseměnarea corpurilor.

Aflarea suprafeţii patratuluĭ, triunghiuluĩ, paralelogramuluî, trapezuluĭ, poligonuluǐ regulat ṣi neregulat, ṣi a cerculuĭ. Měsura volumurilor corpurilor mař simple geometrice.

Probleme de resolvat mental, la tablă şi în caĭete.

## 5. Sciințele naturale.

Scopul: Cunoascerea celor mai însemnate forme ale viețiĭ organice (plante, animale), precum şi ale mineralelor și compositiunilor din minerale mai folositoare, pe basa intuireì.

Cunoascerea condiţiunilor necesare pentru susţinerea organismulur și a sănětăṭiǐ.

Cunoascerea fenomenelor chemice și fisicale, precum și a legilor natureĭ, pe basa intuireĭ ṣi a esperimentelor.

Deşí la educaţiunea fetelor nu se pot lua în considerare sciinţele naturale în accea-șř měsură ca în scólele de bǎeţĭ, din punct de vedere al cultureĭ generale este cu toate acestea de lipsă sě li se dee şi băetelor ocasiune a cunoasce formele mar însemnate ale vief̧ir organice precum ṣi mineralele si composiţiunile din minerale (stâncĭ) folositoare, nu mar puţin legile, carř se aratǎ la cele maî însemnate fenomene naturale şi la puterile naturale, carl stau în serviciul omuluy. l'rin aceasta scoala de fete urmăresce scopul, ca eleva sě invețe a căuta esenţa lucrurilor și legătura dintre causă ṣi dintre efect, ca se nu cadă jertfă fantasieǐ şi de alteum viuă, în casurile când se află în faţa fenomenelor naturale simple ṣi uşor de înţeles.

## a) Istoria naturalá.

La propunerea istoriě̆ naturale atenţiunea elevelor sě se indrepte mǎ̆ cu seamǎ asupra acelor obiecte, carĭ sunt maĭ potrivite a deştepta interesul, parte prin aceea că se găsesc în patria noastră, parte însě pentru-că sunt împreunate cu un deosebit folos, sall că sunt stricăcioase, sau apoĭ pentru-că sunt representanţiǐ caracteristicí ař unor familii naturale insemnate si astfel prea potrivite a desvolta facultatea intuiriri.

Predarea se începe cu descrierea unor animale, plante sau minerale, (carĭ au a fi înfăţişate în natură sau prin preparate umplute sau în papier-maché sau în preparate de spirt sau cel puţin în icoane bune); ea (predarea) deprinde pe eleve a sciir descrie esact animalele etc. şi a le sciǐ aseměna pe basa însuṣirilor lor caracteristice și fără folosirea manualuluĭ.

## Clasa 1.

> (2 oare pe sěptěmână).

În lunile de toamnă ṣi de earnă: descrierea formeĭ corpului şi a moduluĭ de vieţuire a animalelor vertebrate, carĭ represintă singuraticele clase. La alegerea materialului sě se considere cu deosebire animalele domestice.

In lunile de primăvară si vară: descrierea şi intuirea unor plante şi în legătură cu aceasta cunoascerea formeř şi a organelor plantelor precum și a terminologiei respective.

## Clasa II.

(2 oare pe sěptěmână).
In lunile de toamnă şi de earnă: descrierea unor animale cu note mař caracteristice din tipul moluscelor, atropodelor, vermilor, celenteratelor, protozoclor. Dintre animalele nevertebrate se vor considera numař acelea, carǐ sunt folositoare sau stricăcioase pentru om. Gruparea animalelor tractate în clasa aceasta și în cea premergĕtoare. Intuirea poamelor de toamnă din patriă.

În lunile de primăvară şi de vară: descrierea unor plante. Se consideră mai cu seamă arborii mă̌ comunı şi plantele întrebuinţate din cercul industrie1̆, al economiě̌, al grădinărituluй şi în deosebı̆ din cercul economicĭ de casă. Gruparea plantelor învěfate in clasa aceasta şi în cea premergĕtoare.
b) Chemia, mineralogia ssi grologia.

## Clasa III.

(2 oare pe sěptěmână).
Noţiunile fundamentale din chemiă. Mânecând dela obiectele obicǐnuite în viaţa de toate d̦ilele (aer, apă, cărbune, sare etc.), cunoascerea și aplicarea elementelor cu combinațiunile lor chemice. Se pune deosebit pond pe părțile din cercul economieĭ de casă. (Ardere, încǎld̦ire, iluminare, putred̦ire, fermentațiune, coacere, conservarea bucatelor, legumelor, poamelor și a cărnurilor, potașa, soda, clorul, materiile colorante, parfumurile, săpunul, spălarea, sticla sị porcelanul).

In legătură cu aceste cele maĭ însemnate minerale şi composițiunĭ din minerale precum si cunoascerea pe scurt a formaţiunií pămêntulư.

## c) Fisica. Clasa IV.

( 2 oare pe sě̌ptěmână).
Insuşirile generale și stările propriĭ de agregațiune ale corpurilor. Greutatea, căderea corpurilor, presiunea corpurilor licuide, vase comunicătoare. Presiunea aerului (barometrul). Influința căldurir (termometrul). Temperatura aeruluı̆ atmosferic, curentul de aer, circulaţiunea apeĭ pe pămênt; evaporarea, nouriĭ, ploaia, zăpada, isvorul, rîul, marea. Reflexiunea şi refractiunea lumineĭ; lumina ṣi umbra. Aparate optice si fotografia. Producerea şi prosunetulur. Fenomene magnetice și electrice.

## d) Igicna. <br> Clasa IV.

(2 oare pe sĕptěmână).
Noţiunea sănětatṭir şi a boaleì. Diferiţii factorǐ, carǐ au înrûurire asupra sănětǎţir. Mişcarea ṣi simţirea. Pielea (Epiderma). Simţurile. Respiraţiunea. Circulaţiunea sângeluř. Materiile nutritoare şi nutrirea. Otrăvirea. Ajutor grabnic în casurile, când viaţa e primejduită. Boale lipicioase şi epidemice. Inveninarea rănilor. Ingrigirea de bolnavi. Regule referitoare la scutirea, îngrijirea şi desvoltarea unor părţ̌ ale organismuluh̆. Principiile mar̆ însemnate ale creșterir fisice.
c) Economia de casă.

Scopul: Cunoascerea însemnătăţii higienice, economice și sociale a economieř private de casă, precum ṣi cunoascerea ocupapaţiunilor necesare în economia de casă.

## Clasa III.

( 2 oare pe sěptěmână).
Rolul și chemarea femeicĭ în conducerea economicĭ de casă. Valoarea bunurilor din economia de casă. Venitul. Spese necesare și de prisos. Importanța economisăriĭ, urmările luxuluh̆. Folosirea cu scop a timpuluĭ, banilor şi a bunurilor. Budgetul. Conducerea jurnalului în economia de casă.

Arangiarea, ţinerea în ordine şi curățenia locuinţeč. Îngrijirea, repararea şi folosirea mobileler şi a vestmintelor ; gust și modă.

Timpul şi modul de procurare a obiectelor economice şi a victualiilor; materiale stricate și falsificate. Piaţa.

Cunoscinţe fundamentale din teoria preparăreĭ bucatelor. Conservarea victualiilor. Bucătăria, camera de bucate, podul şi pivniţa.

Împărțirea lucruluǐ în economia de casă; membrǐ̆ familieî, lucrătoriî si servitoriì.

Despre cultura (ținerea) animalelor de casă folositoare, despre grădinărit şi despre valorarea productelor economice.

Influinţa conducerer economier de casă asupra vieţer morale şi a stăreĭ sociale a familiel̆. Sânţenia vetrer̆ familiare.

## 6. Geografia.

Scopul propunerer geografieř este: ca elevele sč-ş̌ câştige cunoscinţe cât de temeinice despre desvoltarea orisontală și verticală a pămêntuluř, precum şi despre fenomenele principale, ce se observă la pămênt; sĕ cunoască popoarele mă̌ însemnate, statele, locuinţele și modul de traiu al acestora; sě înțeleagă raportul, în carc se află pămêntul cu soarcle, luna şi stelcle.

## Clasa I.

(2 oare pe sčptěmână).
Orisonul. Esplicarea regiunilor lumeĭ, mişcarea aparentǎ a soareluĭ, respective rotațiunea pămêntulur. Rosa de vênt. Globul pămêntuluî. Impărţirea uscatuluĭ ṣi a apeĭ pe suprafaţa pămêntuluĭ. Cele 5 continente si 5 oceanurí.

Noţiunile geografice fundamentale (peninsulă, insulă, grupă de insule, strimtoare de pămênt și de mare, rîu, munte etc.).

Ecuator și cercurile paralele. Emisfera nordică ssi sudică. Meridianul, emisfera ostică și vestică. Cele 5 cercurĭ paralele principale; cunoascerea zonelor cu privire la di și noapte, la anotimpuri, plante, animale și locuitory.

Planiglobul drept charta pămêntulŭ̆. Explicarea semnelor de pe chartă.
(Pănă aci învéfămêntul se face fără manual, numaĭ cu ajutorul globuluĭ în mod intuitiv. De aci încolo elevele se vor folosi de chartă).

Geografia țěrilor coroancǐ S-tuluǐ Stefan și a celorlalte țěrǐ ale Europeř, cu deosebită privire la referinţele fisice.

## Clasa $\Pi$.

(2 oare pe sěptěmână).
Geografia Asieй, Africě̆, Americeĭ şi Australieĭ, în acelaş mod ca Europa în clasa I.

## Clasa III.

( 1 oară pe sěptěmână).
In legătură cu invexţămêntul istoriě̆: repeţirea şi amplificarea cunoscinţelor geografice câştigate pănă aci.

## Clasa IV.

(2 oare pe sěptěmână).
În legătură cu fisica gengrafia matematică: Forma pămêntuluī şi doveḑile poporale referitoare la aceasta. Mişcarea aparentă dilnică a bolter cerescǐ şi esplicarea acesteia. Mişcarea aparentă anuală a soarelur. Calcularea timpuluř. Rotațiunea ṣi revoluţiunea pămêntuluř. Schimbarea mărimer dilelor. Anotimpurile. Zonele pămêntuluř. Rotaţiunea luneř în jurul pămêntuluř. Schimbările luneř. Ìntunecime de soare şi de lună. Pămêntul în sistemul solar. Ceilalṭi membrii ar sistemulur solar. Stele fixe. Constelaţiunr.

## 7. Istoria.

Scopul: a face cunoscută istoria patricĭ si cea universală, ca elevele sě câştige cunoscinṭe temeinice din ea si sě se sciă orienta într'ênsa.

Sě vor lua în considerare cu deosebire relaţiunile familiare, sociale și culturale, carǐ au domnit în deosebitele epoce în clasele înalte ṣi in cele de jos ale societãţii omenescǐ.

In fine prin înfăţişarea desvoltăriĭ morale ṣi intelectuale a poporuluǐ român şi a altor popoare, în deosebǐ a celor conlocuitoare, precum ṣi prin înfățişarea persoanelor istorice de ambele sexe, se va țintí la desvoltarea caracteruluĭ și simţuluĭ național al elevelor.

## Clasa II.

## (2 oare pe secptecmână).

Introducerea in istoric. Timpurile preistorice. Rassele de oamenř şi rolul lor în istorie.

Din istoria Grecilor: timpul croic și miturile grecilor; legislatoriř Lycurg şi Solon; rěsboaiele persice; epoca luı̆ Pericles ṣi resboiul pelopenes; decădinṭa Grecieĭ şi imperiul macedonian.

Din istoria Romanilor: timpul eroic; fundarea Romeı̆ și regii ; luptele dintre plebeĭ şi patriciĭ în primiĭ doй secolĭ aĭ republiceí; cum a devenit Roma domnitoarea lumeí; resboaiele civile; triumviratele şi căderea republiceĭ; epoca luǐ August (Pannonia, Dacia) şi caracterisarea imperiuluĭ roman. Creştinismul şi Constantin cel mare; căderea imperiuluř roman de vest.

Din istoria evuluı̆ mediŭ: migraţiunea popoarelor și statele înfiinţate de acelea; imperiul lư̆ Carol cel mare şi împărţ̧irea luŭ; chalifatul și cultura Arabilor.

## Clasa III.

(2 oare pe sěptěmână).
Luptele dintre papí sii împěraťí; expediţiunile cruciate; resboiul de 100 anı̆ între Francia şi Anglia, Ioana D’Arc; Habsburgir la finea evuluĭ mediŭ; orasele italiene și renascerea.

Trecere la evul nou: eliberarea Spanieř; căderea Constantinopolulư̌. Invenţiunr şi descoperiř. Reformaţiunea. Imperiul Habsburgilor, Carol V. Resboiul de 30 anĭ. Epoca lui Ludovic XIV ṣi supremaţia Francier. Revoluţiunea engleză. Prusia şi Frideric II. Rusia şi Petru cel mare. Revoluţiunea din America de nord. Revoluţiunea franceză, Napoleon. Formarea imperiulŭ̆ german ṣi a regatulur Italia.

## Clasa IV.

(3 oare pe sĕptĕmánă).
Istoria pragmatică a Ungaricí cu privire numaĭ la evenimentele şi epocele maí însemnate și la momentele cardinale ale constituțicǐ patrieĭ.

## 8. Lucrul de mână femeesc.

Scopul: Cunoascerea lucrurilor de mână femeescĭ, care se pot folosí în cconomia de casă sau şi ca isroare de venit, şi însușirea îndemânărilor necesare pentru esecutarea acestora, aměsurat cu aptitudinile individuale ale elevelor.

Exercițiuluĭ î premerg explicărilc nccesare, ca elevele sě câștige independenţă la pregătirea lucrărilor. Sě se facă cunoscut elevelor materialul de lucru, procurarea și întrebuințarea aceluia din punctul de vedere al cruțăriĭ și al practicitățiǐ. În scopul desvoltăriř gustuluǐ şi a simţuluĭ estetic sě se stǎrue pe lângă desemnul cu stil şi pe lângă armonia colorilor.

## Clasa I.

(2 oare pe sěptěmână).
Treĭ modele impletite, treĭ croşetate; treĭ dantele împletite, treǐ croşetate, toate în bucățí mich̆. O bonetă ṣi un zăbunel croşetat.

Elementele filatuluĭ. Pentru a se învěţa marcarea ciorapilor sẻ se coasă în crucĭ câteva litere pe un cuadrat de 15 cm . împletit neted.

Pe o bucată de pânză tivită, de aceea-şi mărime ( 15 cm. ), sě se coase câteva litere în crucĭ, pentru a se învěţa marcarea albiturilor. Sě se coasă pe pânză cu arniciŭ în crucǐ sau puncte de Viena un serviet pentru tavă, sau alt obiect folositor.

## Clasa II.

> (2 oare pe sčptecmână).

Treř modele mař grele împletite şi treĭ croşetate și tot atâtea dantele in bucăţí mict.

O păreche de ciorapr pentru copiĩ. O punguliṭă croṣetatã. Un fund de perinǎ filat şi cusut.

Cârpirea şi întregirea (teserea) ciorapilor saŭ hainelor albe şi colorate.

Elementele brodărieǐ pe o bucată de pânză (d. e. pe un cuadrat de 20 cm .) O batistă brodată împrejur si cu găurele.

Lucrare uşoară în ajur puncte simple și mař grele, brodariă pe tül aplicată la obiecte practice de casă.

## Clasa III.

(3 oare pe sčptěmână).
Deprinderea împletirii şi a crosetăriǐ combinate d. e. la o plapomă mică, croşetată și cusută în crucǐ și alte puncte de ornament împrejmuită cu dantelă împletită. O păreche de mănuṣĭ împletite. O batistă cu numele brodat. Luarea měsurcĭ necesare la pregătirea albiturilor, combinând teoria practică.

Pregătirea desemnelor pentru croit. O cămaşa de fată împodobită cu broderiă albă; un camisol, amêndouč cusute cu mâna.

## Clasa IV.

(3 oare pe sĕptĕmână).
Croitul și cusutul albiturilor (teoriă și deprindere). O cămaşă de băiat croită și cusută. $O$ față mică de masă, prosop sau alt lucru pe pânză cu ajur și altă brodăriă de artă, cu ciucurĭ înodațĭ. Cârpirea cu artă (întregirea, teserea). Teoria ṣi deprinderea croitului rochiilor. Pregătirea cărţǐ pentru croire. Croirea şi cusutul uneĭ rochiř. Indrumăř̆ cu privire la copiarea ṣi la imitarea desemnelor modelelor şi a diferitelor lucrărĭ de mână, ce se găsese în ḑiarele de modă.

## 9. Caligrafia și desemnul.

Scopul: Înţelegerea noțiunilor şi a axiomelor geometrice fundamentale, pe basa intuirer conduse în mod metodic si a desemnuluĭ.

Cunoascerea decorațiunilor după stilul lor și oare-care desteritate în desemnarea acelora în scopul deşteptării şii cultivării simţuluĭ frumosuluĭ, al curățenieĭ, ordineǐ și a simțuluĭ pentru colorǐ.

Deprinderea scrisuluĭ frumos.

## Clasa $I$.

> (3 oare pe sěptecmână).

2 oare pe sěptěmână scrierea curentă cu litere micǐ şi marí.
1 oară pe sěptěmână měsurarea, împărţirea şi compunerea liniilor drepte cu ajutoriul recuisitelor pentru desemn si cu mână liberă în scopul de a deprinde fixarea distanţeĭ. In legătură cunoascerea instrumentelor necesare la desemn. Elementele desemnuluĭ geometric ornamental, pe basa modelelor de desemn cu recuisite, pe urmă cu mână liberă.

## Clasa II.

(4 oare pe sĕptěmână).
Geometria descriptivă. Situaţiunea şi měsurarea punctelor, a liniilor şi a unghiurilor. Cele maĭ simple figurǐ plane, precum: triunghiul, patruunghiul si poligonul, apoй formarea cerculuй ṣi proprietățile principale ale aceluia. Congruența şi aseměnarea triunghiurilor şi a poligoanelor.

Desemnarea celor mař simple ornamente plane.
1 oară pe séptěmână exercițií caligrafice în scoală.

## Clasa III.

(3 oare pe sěptěmână).
Geometria descriptivă. Planul. Posiția planuluĭ. Unghiul, unghiul de suprafaţă. Determinarea proprietaților principale a celor maĭ simple corpurĭ, precum: colona, piramida, cilindrul, conul, sfera.

Descmnul liber. Desemnarea ornamentelor plane simple în diferite stilurǐ pe basa tabelelor de desemn, urmate de esplicarea ins ěetătoriuluй.

1 oară pe sěptěmână exerciṭii caligrafice, în scoală ṣi acasă.
Clasa IV.

## (2 oare pe sĕptěmână).

Desemnarea din perspectivă a linicĩ drepte, a suprafețeĭ plane şi a corpurilor simple încornurate.

Cunoascerea armonieĭ colorilor, desemnarea sii colorarea ornamentelor plane. Explicarea practică a umbririĭ. Desemnarea în conturĭ a ornamentelor de ghips în relief, maĭ pe urmă cu umbrirea recerută.

## 10. Gimnastica.

Scopul: A aduce vivacitate în activitatea corpuluĭ, a desvolta in genere puterea şi a mijlocí intǎrirea membrelor relativ maĭ slabe ale corpuluĭ.

Câstigarea desteritanţir și desvoltarea elasticitaţțǐ corpulŭ̆, precum şi mijlocirea desvoltărer membrelor corpuluĭ in forme frumoase și în proporţiun armonice.

## Clasa I.

(2 oare pe sčptčmână).
Formarea de rêndurí in front și în flancǎ. Luarea distanțel̆. Desfăşurarea în șiruř̌ de câte 2 si de câte 4 . Întoarceř̆ pe loc. Formare de cerc; mers in cerc, în unghiu si contra-mers.

Posițiĭ la pășire și posițií crucișe in diferite combinaţiunĭ. Exercițiĭ simple cu braţele în tact de 2 și 4 pătrare: exercițiĩ libere compuse numaĭ în direcţiune unilaterală ṣi in tact lin. Plecarea și învêrtirea trunchiuluǐ după comandă. Mersul natural lin, apăsat și târîtor. Exercițǐ de sărit: cu balansare, într'un picior, pe loc și înainte.

Sărirea simplă de pe loc și cu aieptare, împreunată cu exercițiĭ cu brațele și cu picioarele. Deprinderĭ la chingĭ. Pe grinda oscilantă: umblărǐ cu picioarele întinse și cu ridicarea genunchilor înainte, în laturĭ și îndĕrět. La sfoara de învêrtit sărire singuratică și părechĭ de părechĭ.

## Clasa II.

(2 oare pe sĕptecmână).
Pe lângă repețirea materialuluř din clasa I.: evoluțiuň̌ şi contramarşurǐ în şirurĭ de câte 4. Marşurǐ serpentine ṣi în felul melculǔ̆. Rotire.

Exercițiile libere continuate cu bastoane, în iuţeală mijlociă. Exercițǐ libere compuse. Plecarea trunchiuluĭ pe lângă conlucrarea braţelor. Mars cu cântărǐ și mers în tact de $3 / 4$. Sărirì cu schimbarea picioarelor şi în șirurĭ compacte.

Sărirǐ din loc cu întorsătură, cu avênt preste podiul de sărit. La chingĭ : ridicarea odată ; balansare scurtă înainte și înapoĭ. Pe scara orisontală: acăţare în latuř şi îndărět pe sul ṣi pe fuscele. Pe scara piezişă: exerciţĭ de pendenţă. Uiţare în laturi, înainte si înapoř. Pe grinda oscilantă: mers în tact, umblare împreunată cu exerciţǐ cu braţele, trecerea pe lângă olaltă. La sfoara de înverrtit: sărire preste ea şi pe sub ea în grupe de câte 3 ṣi 4.

Saltare în loc ca săritură duplă.
Joc de pilă cu corfa de pilă.

## Clasa III.

(1 oară pe sčptečmână).
Pe lângă repeţirea materialuluř din clasa I. și II.:
Intoarcerĭ în rêndurĭ duple. Formarea de sirurǐ de 2, 3, 4 în decursul marșuluĭ precum si repăşirea în rêndul simplu, întoarcerǐ şi evoluţiunĭ.

Exerciţǐ libere în tot felul de combinaţiunı̆ cu deprinderí de umblat ş̧i de sărit. Exerciţii cu bastoane. Săritură de năgał

ṣi târítoare. Mersurĭ balansate și legănate cu cântărĭ. Mersurĭ în tact şi cu paṣĭ naturalĭ.

Sărire și alergare (fuga) preste podiul de sărit. Săritură simplă cu deosebită atențiune la ținuta corpulŭ̆. La chingĭ: balansare scurtă cu ridicare. Uițare si rotire în pendență. Acățare pe scara orisontală cu uitare înainte şi în laturĭ. Schimbarea pendenței. Pe scara pieziṣă: exerciţiĭ în posițiă pendentă și acătare în sus şi în jos. Pe grinda oscilantă: umblărǐ în tact, umblare oscilantă simplă pe grinda aşezată pieziş. Sărirĭ pe grindă ṣi jos. La sfoara de invêrtit fugire pe sub ea cu spatele înainte; sărire preste sfoară. La paralele: deprinderĭ în schimbarea posițiilor corpuluĭ înainte, inděrět, la stânga sii la dreapta; ridicarea în sus și jos.

## Clasa IV.

(1 oară pe sěptěmână).
Materialul claseĭ III. în estindere mař mare și în combinațiunǐ maĭ grele. Indrumărĭ pentru viață ca resultate ale instrucțiuneǐ din gimnasticǎ.

## 11. Musica vocală. <br> Clasa I.

(2 oare pe sěptěmànă).
Exercițiĭ în producerea de tonurǐ; scalele dure și moĭ. Cântece mař simple în 2 sil 3 vocí.

## Clasa II.

(1 oarǎ pe sěptěmână).
Cântece mă̌ mărişoare. Cântare homofonă în 3 și 4 vocĭ.

## Clas a III.

( 1 oară pe sčptčmână).
Exerciţir în cântece în 2,3 și 4 vocĭ în cântare polifonă.

## Clasa IV.

> (1 oarǎ pe sěptecmână).

Excreif̧ǐ în cântarea scalelor dure şi moř şi în nimerirea to nurilor. Cunoascerea sistemuluĭ notelor si a semnelor musicale. Cântărǐ polifone în 3 şi 4 vocĭ.

## 12. Limba și literatura germână. (Object relativ obligat).

Scopul: Învçţarea limbiĭ in měsura, ca cleva sě ințeleagă vorbirea purtată asupra objectelor ce cad în cadrul cerculuĭ eǐ de ideĭ și sě scie vorbí sì scrie gramatical-corect despre acele objecte.

## Clasa I.

(2 oare pe sěptěmână).
Cetire cu voce înaltă ṣi la înțeles. Scriere pe tablă, maĭ târḍiu ṣi în caĭete, în scop de a-ş̆ însuṣi elementele scrieriǐ corecte. Exerciṭii în vorbire.

Piese maĭ micǐ de cetire în prosă si în poesie. Cuprinsul celor cetite elevele îl reproduc pe scurt cu cuvintele propriĭ. Memorisarea câtor-va poesiř mař micǐ.

## Clasa II.

(2 oare pe sěptěmână).
Cetire, pronunțare curată și accentuare corectă. Din gramatică părțile vorbirǐ̆ pe basa unor d̦icerĭ. Piese de cetire în poesie și prosă corěspunḍĕtoare graduluĭ de cunoscințe câștigate din gramatică precum și înaintării elevelor; piesele sě fie astfel alese încât de o parte se poată servi drept exemple gramaticale, ear de altă parte sě fiă înșile preţioase.

Exerciṭĭ corespunḍĕtoare pe tablă, și tot la douě séptěmânì în caǐete în școală. Memorisarea și declamarea unuĭ numěr oarecare de poesiĭ mař micĭ.

## Clasa LI.

( 2 oare pe sěptčmână).
Dicerea simplă, desvoltată și contrasă, soiurile dicerilor secundare, periodul. Espresiuni propriĭ germâne (proverbe etc). Modele în prosă și poesiă din cartea de cetire. Elaborarea de teme în scris pe tablă şi tot la douě sěptěmânǐ in caǐcte în şcoală.

Memorisarea și declamarea unuĭ numěr mař mic de pocsiĭ.

## Clasa IV.

(2 oare pe sěptěmână).
Repeţirea celor învětate în anir premergětorǐ din gramatică și sintaxă, deprinderea ṣi îmbogățirea continuă a acestora.

Cetirea unor piese în prosă și poesiă alese din cartea de cetire şi din operile poeţilor evuluy nou ar literaturĭ̆ germâne, avêndu-se
in vedere soiurile de producte literare tractate in oarele din limba maternă ṣi stăruind la cunoascerea formelor poetice. Pe basa acestora sě se arete elevelor pe scurt viața și operele persoanelor maĭ însemnate din istoria literaturĭ germâne.

## 13. Limba francesă.

(Obiect extraordinar).
Tiinta: Nizuința, ca eleva sě înțeleagă limba francesă, obicĭnuită in viaţa de toate ḑilele, şi sě scie respunde franţozesce la întrebările ce i-se adresează.

## Clasa I și a II.

(Câte 2 oare pe secptěmână).
Chemarea principală a învěțămêntuluĭ în clasele acestea e a deprinde cu îngrigire pronunțarea cu ajutorul unor cuvinte și a unor d̦icerǐ maĭ micǐ, şi a învěța elementele părțiĭ formale a limbiĭ (inţelegêndu-se aicĭ formele principale alc verbelor regulate ṣi ale verbelor „avoir" și „être".

Se cetesc apoř, îndată ce e posibil, piese scurte din vre-o carte oare-care de cetire elementară, și anume, întru-cât permit cunoscințele câştigate prin deprindere, franţozesce.

Deodată se pregătesc cât de des lucrărǐ în scris, pe tablă, maí târḍiu și în caiete.

Se învață de rost piese mař mič̆, pe care le declamează când clasa întreagă când eleve singuratice.

Se cere, ca elevele sě înveţe din temeiu și sě păstreze în memoriă cuvintele şi formele de vorbire mar̆ necesare.

## Clasa III.

## (2 oare pe sěptěmînă).

Repeţirea celor învčțate în clasele premergětoare. Dicerea simplă şi compusă. Partea formală pe basa unor dicerĭ: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbele regulate, si părticelele vorbiriŭ.

Complexul formelor verbelor „avoir" si nêtre".
Piese de cetire potrivite din cartea de cetire si desvoltarea lor gramaticală. Sě se pună mare pond pe cetirea corectă ṣi cu voce înaltǎ și pe deprinderea în vorbire.

Deprinderǐ în scris pe tablă și tot la douě sěptěmânĭ în că̆ete în ș̣coală.

Memorisarea unŭ̆ numěr vare-care de poesiĭ maĭ micĭ.

## Clasa IV.

(2 oare pe sěptěmână).
Terminarea părţiǐ formale cu verbele iregulare și însușirile alcătuiriĭ diceriĭ franceze cu ocasiunea tractăriĭ pieselor de cetire.

Piese de cetire maĭ marĭ din cartea de cetire; desvoltarea lor gramaticală şi cu privire la conținut, cât se poate în limba franceză.

Deprinderĭ continue in vorbire și în scriere, ca î clasa premergětoare.

Memorisarea ṣi declamarea unor piese mă̌ mič̆ în prosă şi poesiă.

Deprinderǐ scripturistice în caiete în scoală, cel puțin la câte 2 sěptěmâň̌, şi odată pe lună acasǎ.

## Planul general de oare.



## Scirǐ școlare.

## 1. Pernosalul școaleĭ și al internatuluĭ.

## A. Personalul scoblei.

1. Directorul:

Ioan Crişianu, doctor în filosofiă dela universitatea din Lipsca, profesor î Seminariul „Andreian", secretar II. al Asociaţiuniir transilvane ssi director provisor, a propus limba germână în clasa III. ṣi IV.

> 2. İnvěțătorǐ̆:

Eugenia Trif, absolventă a preparandieĭ superioare din Budapesta, cu esamen de cualificaţiune pentru școalele civile, învěţătoare ordinară definitivă, a propus aritmetica in clasa I.-IV, chemia ṣi economia de casă îu clasa III., higiena în clasa IV., istoria naturală în clasa I. şi II., fisica în clasa IV. şi musica vocală în clasa I-IV.

Vasile Bologa, doctor în filosofiă dela universitatea din Budapesta, cu esamen de cualificaţiune pentru școalele civile, învêtător ordinar definitiv, a propus limba română in clasa I.-IV., limba maghiara în clasa III. și IV. și limba germână în clasa I. și II.

Ioan Popovici, absolvent de gimnasiu si de teologiă, cu esamen de cualificațiune pentru sscoalele poporale și pentru cele civile, a propus limba maghiara în clasa I. și II., geografia în clasa I.-IV., istoria universală în clasa II. şi III., ṣi istoria Ungarieĭ în clasa IV.

Elisa Nasta, absolventă a şcoaleǐ de industriă din Cluş, cu esamenul de cualificaţiune respectiv, învéţătoare suplentă, a propus lucrul de mână în cl. I.-IV., desemnul în cl. I.-IV. şi caligrafia în cl. I.-IV.

## 3. Catecheţií:

Prea Onor. Domn asesor consistorial Zacharie Boin a propus religiunea elevelor gr. or. din toate clasele.

On. Părinte Nicolae Toganu, preot și cooperator la parochia gr.-cat. din Sibiiu, a propus religinea elevelor gr. cat. din toate clasele.

## 4. Instructorií:

Elena Petraşcu, directoara internatului, a propus limba franceză ca studiu neobligat elevelor în toate classele.

Sabina Brote, a instruat în musica instrumentală 12 eleve.

Victoria de Heldenberg, a instruat în musica instrumentală 13 eleve.

Fuliu Schaeffer, absolvent al conservatoriuluǐ din Lipsca și compositor, a instruat 11 eleve.

Matilda Mangesius, învětătoare la şcoala evangelică luth. de fete, a instruat în gimnastică elevele din cl. I., II., III. și IV.

## Personalul internatului:

a) Directorul școaleĭ este totodată și al internatuluĭ.
b) Directoara internatuluй Elena Petraşcu.
c) Medic de casǎ Dr. H. Süssmann, fisicul comitatuluǐ Sibiiuluĭ.
d) Ajutoare: o guvernantǎ şi o bonă.
2. Materialul din obiectele de învěțămênt pertractat in anul școlar 1891/92.

Clasa I.

1. Religiunea şi morala, conform dispositiunilor făcute de autorităţile confesionale.
2. Limba română, 4 oare pe sęptĕmână: Cetirca logică sị estetică. Reproducerea materialuluř cetit cu cuvêntul şi îl scris
și apoĭ contragerea luĭ. Memorisarea de fabule și legende. Din etimologic cuvintele variabile cu deosebită privire la ortografie; din sintaxă parrţile principale şi secundare ale proposițieĭ. Pe fie-care lună douě teme în clasă.
3. Limba maghiară, 4 oare pe sěptěmână: Cetirea logică cu considerare la pronunțarea şi accentuarea cuvintelor. Exerciṭiĭ gramaticale la tablă, pe basa proposiţiilor felurite. Numele posesive și verbul $\pi^{\mathrm{a}}$ avé ${ }^{4}$. Conjugarea verbelor predicative in indicativul present. Memorisarea de poesiĭ maĭ micĭ. Pe fie-care lună o temă în clasă.
4. Avitmetica, 3 oare pe sěptěmână: Cele patru operațiunĭ fundamentale cu numerĭ întregĭ de o numire și de maĭ multe numirĭ. Proporțiunea și regula de treı̆ simplă. Cunoscințe din měsurile metrice; baniĭ.
5. Istoria naturală, 2 oare pe sěptĕmână: Zoologia: vertebratele, mar̆ ales cele domestice, care representă singuratece clase. Botanica: tractarea unor plante din punct de vedere economic și cu privire la acele părţĭ, carǐ ocură în viața de toate d̦ilele.
6. Geografia, 2 oare pe sěptěmână: Noțiunile geografice fundamentale, ca pregătire. Geografia Ungarieĭ și a Europeĭ cu deosebită considerare a raporturilor fisice.
7. Lucrul de mână, 3 oare pe sěptěmână: Impletire de ciorapĭ, modele împletite şi croşetate, chindisirǐ simple.
8. Desemn, 2 oare pe sěptěmână: Liniǐ oable şi curbe, figurĭ cu linir̆ oable și curbe după natură și după modele grafice.
9. Caligrafia, 2 oare pe sěptěmână: Scriere cu litere latine si germane.
10. Musica vocală, 2 oare pe sěptěmână: Scale dure, exerciţii unisono şi în 2 vocĭ. Cântece simple în 2 vocĭ.
11. Gimnastica, 2 oare: Exerciţiĭ libere, eu altere ṣi la aparate. Jocuř gimnastice.

## Clasa II.

1. Religiunea si morala, conform disposiṭiunilor făcute de autoritățile confesionale.
2. Limba română, 3 oare: Pe basa lecturiĭ din etimologie cuvintele neflexibile şi din sintaxă proposiţia simplă pură şi aug. mentată, proposiția compusă, contrasă, eliptică și periodul. For-
marea cuvintelor, ortografia. Cetire logică şi estetică, eserciţiĭ de stil, recităř̆ de poesiì. Pe fie-care lună 2 teme în clasă sau acasă.
3. Limba maghiară, 3 oare: Cetire cu pronunțare curată şi accentuare corectă. Traducerǐ și exercițiĭ la tablă pentru deprinderea în ortografie. Conjugarea verbelor regulate in toate modurile și timpurile. Piese de cetire în prosă și versurǐ cu memorisare ṣi recitare. O temă în școală pe fie-care lună.
4. Aritmetica, 3 oare: Repețirea celor propuse în clasa I. Divisibilitatea numerilor, měsura comună maĭ mare, pluralitatea comună maĭ mică. Fracțiunile. Cele patru operațiunĭ cu fracțiunĭ vulgare și decimale. Regula de treĭ compusă. Computarea timpulur̆.
5. Istoria naturală, 2 oare: Zoologia: descrierea unor animale cu note mař caracteristice din tipul moluscelor, artropodelor, vermilor, echinodermelor, celenteratelor, protozoelor și gruparea lor. Caracterisarea în trăsuř̆ generale a tipuluĭ vertebratelor. Botanica: tractată din punct de vedere economic și cu referință la acele părțĭ, carǐ ocur în viaţa de toate dilele. Gruparea plantelor învěțate în clasa aceasta și în cea premergĕtoare.
6. Istoria universalc̆, 2 oare: Istoria popoarelor antice, îndeosebĭ istoria Grecilor și a Romanilor. Caracterisarea imigrațiuniĭ popoarelor și formarea instituțiunilor medievale.
7. Geografia, 2 oare: Geografia fisicală și politică a Europeĭ, a Asiě̌ ṣi a Africeĭ.
8. Lucrul de mână, 3 oare: Împletire ṣi croşetare după modele maĭ complicate, chindisire ṣi filatură.
9. Desemn, 2 oare: Figurǐ cu linir oable şi curbe. Ornamente simple sii plante fără umbră.
10. Caligrafie, 2 oare: Scriere cu litere latine ssi germane.
11. Musica vorală, 1 oară: Scale dure și mor̆, exerciţĭ mă̆ complicate unisono și în 2 voč̌, cântece în 2 si 3 voč.
12. Gimnastica, 1 oară: Exerciţií libere, cu altere și la aparate. Jocurı̆ gimnastice.

## Clas a III.

1. Religiunea şi morala, conform disposiţiunilor făcute de autorităţile confesionale.
2. Limba română, 3 oare: Analisărı̆ sintactice. Noţiunĭ despre stil. Prosa şi poesia. Descrierca și naraţiunea eu felurile lor. Actele oficiale mař obicinuite în viaţị practică. Recităř̌ din marterialul tractat. Câte douě teme în clasă pe fie-care lună.
3. Limba maghiară, 3 oare: Cetire logică și estetică. Repețirea verbelor. Conjugarea verbelor neregulate. Verbe factitive ṣi potențiale. Exercițií la tablă. Din sintacsă felurile d̦icerilor. Piese în prosă și verşurı̆ din cartea de cetire cu traducerea şi reproducerea lor cu graiul şi în scris. O temă în clasă pe toată luna.
4. Aritmetica, 2 oare: Repețirea celor percurse în clasa II. Regula de treĭ simplă și compusă pe basa proporțiunilor ṣi a conclusiunilor. Aplicarea fracțiunilor la resolvirea temelor ce cad în resortul acestor regule. Geometria: elementele geometrieĭ pe basa celor învěţate prin desemn.
5. Gengrafia, 1 oară: Completarea cunoscințelor din geografia fisicală. Geografia Europeǐ ca repetiție, apoĭ geografia celorlalte continente.
6. Istoria universală, 2 oare: Din istoria Grecilor: Epoca luĭ Pericles şi Alexandru cel mare. Din istoria Romanilor: fundarea republice1̆, crescerea puterǐ̆ Romě̆, resboaele civile și caracterisarea, dividarea şi căderea imperiuluĭ roman. Migrațiunea popoarelor și formarea statelor nouĕ. Caracteristica instituțiunilor medievale. Invențiunile, descoperirile și reformaţiunea.
7. Chemia, mineralogia şi geologia, 1 oară: Noṭiunile fundamentale din chemia anorganică şi organică. Din chemia anorganică : aerul, apa, elementele și composițiunile chemice, cristalisarea metaloidelor şi uncle combinațiuni a acestora pe cum e chlor, brom, iod, fluor, sulfurul, phosforul, cuarţul, accid carbonic şi carbon oxid. Accidele. Metalele. Apoi din chemia organică: hidratele de carbon, fermentaţiunea, accidele organice, grăsimile, oleiurile volatile şi rẹsinile, basele organice, materiile colorante si materiile de proteină. Repeţirea celor învectate din mineralogiă și în legătură o scurtă schiţare a desvoltăriĭ pămêntuluĭ.
8. Economia de casă, 2 oare: Rolul şi chemarea femeer̆ în conducerea economič̌ de casǎ. Valoarea averilor din economia de casă. Venitele, spesele necesare şi de prisos. Procurarea şi conservarea lucrurilor necesare în familie. Despre locuintă, îmbrăcăminte, nutremênt şi administrarea speselor. Piafa. Teoria preparărir bucatelor. Tinerea animalelor de casă folositoare. Grădinăritul. Datorinţele morale ale stăpâneǐ de casă.
9. Lucrul de mână, 2 oare: Broderie albă și colorată şi cusǎtură de albiturǐ.
10. Desemn, 2 oare: Ornamente mar complicate si plante fără și cu umbră.
11. Caligrafie, 2 óre: Scrierea cu litere latine și germane.
12. Musica vocală, 1 oară: Exerciţii de cântece cu 2 și 3 vocí; exerciţĭ în nimerirea tonurilor.

## Clasa IV.

1. Religiunea şi morala, conform disposiţiunilor făcute de autoritățile confesionale.
2. Limba română, 3 oare: Genurile poctice pe basa piesclor alese din autorǐ. Date despre viaţa şi activitatea scriitorilor mař însemnaţí din literatura română, cu dcosebită atențiune la literatura poporală. Câte douě teme pe fie-care lună, una lucrată în clasă, alta acasă.
3. Limba magiară, 3 oare: Din cartea de cetire piese alese, reproducerea liberă a cuprinsuluř. Repeţirea celor tractate în gramatică în clasele precedente. Din istoria literaturiĭ: poeţiĭ mar̆ însemnaţĭ pe basa poesiilor cetite, maǐ ales din Toldi de Arany János. Recitărǐ din materialul tractat. Douě teme pe lună, acasă şi în şcoală.
4. Aritmetica, 2 oare: Repeţirea celor învětate în clasele premergětoare. Procentul. Calcularea interesuluĭ, a capitaluluĭ ṣi a timpuluĭ. Rabatul, agiul, calcularea în procente a câṣtiguluĭ şi a perderilor. Calcularea cu monete. Divisiunea proporţională şi regula asocierii. Regula catenară şi regula amestecăriĭ.
5. Geometria, 1 oară : Elementele geometriey̆. Aflarea suprafef̧iir pătratuluy̆, triunghiuluĭ, paralelogramuluй, trapezuluĭ, multunghiuluĭ regulat și neregulat și a cerculuí. Měsura volumelor corpurilor geometrice mař simple.
6. Fisica, 2 oare : Elementele fisiceĭ. Căldura, noţiunı̆ din mechanică, din magnetism, electricitate, acustică și optică.
7. Igiena, 2 oare: Noţiunı̆ de anatomic și fisiologie. Alimentele. Mişcarea. Simţurile şi igiena lor. Locuinţa, haincle, aerul, clima. Otrăvirea, asfixia, leşinarea, epilepsia, arṣiĭ, înghetațií, rǎniții.
8. Geografia, 1 oară: Geografia matematică şi fisică. Repeţirea pe scurt a geografiě celor 5 continente din punct de vedepe fisic.
9. Istoria patriě̌, 3 oare: Epocele principale din desvoltarca istorieĭ regatuluĭ ungar. In liniamente generale și pe basă istorică cunoscinţe din constituţia patrieĭ.
10. Lucrul de mână, 2 oare: Brodăria albă și colorată. $\mathrm{Cu}-$ sǐtură de albiturĭ, suplica ṣi înodatul.
11. Desemn, 2 oare: Peisage, figurǐ animalice şi omenesci cu umbră.
12. Musica vocală, 1 oară: Exerciții în 2 şi 3 rocĭ. Cântece în 3 și 4 rocĭ.

Limba germână a fost propusă tuturor elevelor in câte 2 oare pe sěptěmână în toate claselc.

La limba francesă, fiind obiect facultativ, au participat 25 eleve, carǐ despărțite în 4 cursurǐ au luat câte 2 lecțiì pe sĕptěmână, făcênd exerciţiĭ în cetire, gramatică, ortografie, in traducere ṣi în stil.

La instructia în pianoforte au participat 36 eleve.
Din limba română, maghiară, germână și francesǎ au avut elevele interne și câte două oare de conversație sub conducerea directoareĭ, a invětătoarelor și a guvernanteř.

Ordinarul claseĭ I. a fost Ioan Popovicĭ.

$$
\begin{array}{llllll}
n & n & \text { II. } & n & n & \text { Elisa Nasta. } \\
n & n & \text { III. } n & n & \text { Dr. V.Bologa. } \\
n & n & \text { IV. } & n & n & \text { Eugenia Trif. }
\end{array}
$$

$\qquad$
3. Conspectul elevelor înmatriculate în anul școl. 1891/2.

## Clasa I.

1. Elena Callini, Gudea. *)
2. Maria Cherestes, Dej.*)
3. Maria Cloaje, Boita.
4. Teodora Colbasi, Sibiiu.
5. Victoria Crişiamu, Diomal. *)
6. Maria Ghibu, Pianul de sus.
7. Veturia Ivan, Sibiu. ")
8. Paraschiva Luca, Turnişor.
9. Eugenia Lupean, Sibiiu.
10. Lucreţin Mişcuţa, Gyula. *)
11. Sabina Paşca, Sŭlciva de jos. *)
12. Emilicu Petrut, Sepreus. *)
13. Alexandrina Popescu, Toplita. *)
14. Silvia Secosan, Toracul-mare. *)
*) Internă.

## Clasa II.

1. Zenovia Achim, Nocrich.
2. Octavia Bariṭiu, Năsěud.*)
3. Ana Bratilescu, Boița.
4. Lucreffia Bunea, Sibiiu. *)
5. Hortensia Cosma, Sibiiu.
6. Lucreţia Calefariu, Sělişte. *)
7. Sidonia Criyianu, Reghin, ${ }^{*}$ )
8. Florica Goian, Sadova (Bucovina). *)
9. Ecaterina Goian, Banilla mold. (Bucovina). ${ }^{*}$ ) ${ }^{* *}$ )
10. Aurora Lado, Rostoṣnea. *)
11. Alexandrina Moga, Sibiiu.
12. Lucreţia Moisil, Năsěud *)
13. Leontina Opriş, Armenǐ.
14. Silvia Opriş, Armenǐ.
15. Elena Pavlovič̌, Oravița. *)
16. Mărioara Popescu, Sibiiu.
17. Veronica Petruṭ, Tăunǐ. *)
18. Elisabeta Popovicǐ, Aciliú.
19. Ecaterina Poruṭ, Almaşul-mare. *)
20. Elena Reou, Sibiiu.
21. Aurelia Reou, Sibiiu.
22. Maria Selescȟ̆, Barinescǐ (Bucovina). *)
23. Constanţa Serb, Kétegyháza. *)

## Clasa III.

1. Florica Abrudan, Kétegyháza. *)
2. Elisabeta Berinde, Seini *)
3. Ecaterina Cimponeriǔ, Sibiiu.
4. Valeria Degan, Viţel.*)
5. Mărioara Erdeli, Oradea-marc. *)
6. Virginia Gall, Săcuicu. *)
7. Mărioara Iancovič̌, Satul-noŭ. *)
8. Tereza Jurca, Revăşel.
9. Maria Micu, Sebeşl-inferior. *)
10. Elena Mateiŭ, Sibiiu. ${ }^{* *}$ )
*) Internă.
**) Repâşit.
11. Lucreţia Mureşan, Sibiiu.*)
12. Hlorica Pavlovič̌, Pâncota. *)
13. Mileva Pavlovič, Oravița. *)
14. Cornelia Petri, Năsěud. *)
15. Rosa Pocol, Lozna-mare. *)
16. Augusta Stanca, Ticvaniŭ-mare. *)
17. Lucreţicu Stanca, Vurpěr.*)
18. Minodora Tiulescu-V (̆siu, Crăciunescĭ. *)

## Clasa IV.

1. Ana Bohăṭel, Cluş. *)
2. Adriana Corlrean, Siclău. *)
3. Minerva Cosma, Sibiiu.
4. Valeria Colbasi, Sibiiu.
5. Constanța Horvath, Deva. **)
6. Polixena Mesaros, Turda. *)
7. Elena Mica, Someş-Odorheiŭ. *)
8. Aurelia Moga, Sibiiu.
9. Cornelia Paşca, Sălciva de jos. *)
10. Paraschiva Roşca, Turnişor.
11. Eugenia Täbăcariŭ, Sibiiŭ.
12. Silvia Tămas, Somcuta-mare. *)
13. Irina Zěhan, Dicio-St.-Martin.

## Extraordinare:

14. Veturia Crişianu, Sinitea. *)
15. Eugenia Mateiŭ, Sibiiu. **)
16. Iustina Mircea, Cohalm. *)
17. Eugenia Moga, Sibiiu.
18. Aurora Pavlovicí, Pâncota. *)
19. Otilia Todea, Albac. *)

## 4. Conspectul elevelor din internat.

1. Florica Abrudan, Kétegyháza.
2. Octavia Bariţiu, Năsěud.
3. Elisabeta Berinde, Seini.

[^13]4. Ana Bohățel, Cluj.
5. Lucreţia Bunea, Sibiiu.
6. Lucreția Calefariu, Sělişte.
7. Elena Callini, Gudea.
8. Maria Cheresteş, Dej.
9. Sidonia Crișianu, Reghin.
10. Veturia Crişianu, Sinitea.
11. Victoria Criṣianu, Diomal.
12. Adriana Codrean, Şiclău.
13. Maria Comşa, Caţa.
14. Veturia Dărăban, Feketetó.
15. Valeria Degan, Vițel.
16. Mărioara Erdeli, Oradea-mare.
17. Virginia Gall, Săcuieu.
18. Ecaterina Goian, Banila-mold. (Bucovina).
19. Florica Goian, Sadova (Bucovina).
20. Emilia Iacobescu, Vereşmort.
21. Mărioara Iancovicǐ, Satul-nou.
22. Veturia Ivan, Sibiiu.
23. Aurora Lado, Rostoşnea.
24. Polixena Mesaroş, Turda.
25. Elena Mica, Someş-Odorheiu.
26. Maria Micu, Sebeşul-inferior.
27. Iustina Mircea, Cohalm.
28. Lucreţia Mişcuţa, Ghula.
29. Lucreţia Moisil, Năsěud.
30. Lucreţia Mureşan, Sibiiu.
31. Veturia Mureşan, Sibiiu.
32. Sabina Paşca, Sălciva de jos.
33. Cornclia Paşca, Sălciva de jos.
34. Elena Pavlovici, Oraviṭa.
35. Florica Pavlovicĭ, Pâncota.
36. Mileva Pavlovicǐ, Oraviţa.
37. Aurora Pavlovicǐ, Pâncota.
38. Cornelia Petri, Năsěud.
39. Emilia Petruţ, Şepreuş.
40. Veronica Petruṭ, Tăunĭ.
41. Rosa Pocol, Lozna-mare.
42. Elena Pop, Cluj.
43. Alexandrina Popescu, Topliţa.
44. Ecaterina Poruț, Almaṣul-mare.
45. Silvia Secosan, Toracul-mic.
46. Maria Seleschi, Barinescǐ (Bucovina).
47. Constanța Serb, Kétegyháza.
48. Augusta Stanca, Ticvaniu-mare.
49. Lucreția Stanca, Vurpěr.
50. Silvia Tămaș, Somcuta-mare.
51. Minodora Tiulescu-Văsiu, Crăciunescĭ.
52. Otilia Todea, Albac.
53. Irina Zěhan, Dicio-St.-Martin.

Nota: Elevele, al căror nume s'a tipărit cu litere cursive, au frecuentat şcoala elementară a „Reuniuneı̌ femeilor române din Sibiiu."

## 5. Mijloace de învěțămênt.

## A. Biblioteca colegiuluǐ învěțătoresc.

Biblioteca colegiulur̆ învêțătorese s'a înmulțit în decursul acestuĭ an școlar cu 106 opuř̌ și anume:
a) Cumperrate:

1. S. Isopescul, Manual de istoria universală. Cernăuţĭ 1887.
2. Baló-Miklós, Csillagászati földrajz. Budapest 1891.
3. Heller A., Physikai földrajz. Budapest 1890.
4. Dr. K. Just, Praxis der Erziehungsschule. Altenburg 1890.
5. I. Gavanescul, Elemente de psichologie. Iaş̆̌ 1891.
6. M. Gaster, Chrestomatia română, 2 vol. Bucurescř 1891.
7. I. Slavicǐ, Istoria universalà, 2 vol. Bucurescř 1891.
8. I. Gherea, Studir critice, 2 vol. Bucurescǐ 1890/91.
9. T. Ionescu, Curs elementar din istoria omenirii, 3 vol. Bucuresci.
10. I. Manliu, Poetica română. Bucurescǐ 1890.
11. I. Manliu, Stil şi composițiunı̆ p. I. şi II., ed. V. şi VI., 2 vol. Bucuresč 1890.
12. I. Manliu, Antologia română. Bucurescǐ 1891.
13. I. Manliu, Chrostomatia româuă. Bucuresč̆ 1891.
14. I. Creangă, Scrierile lŭ̆. Bucurescĭ 1891.
15. Odobescu, Carte de cetire. Bucuresč 1891.
16. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. 11-V. Iaşı̆ 1889-1892.
17. Dr. Simonyi J., Földraj̧z, a polg. leányisk. I. és II. oszt. számára. Budapest 1891-1892.
18. Kozma Gy., Világtörténelem a polg. leányisk. számára. Budapest 1891.
19. Jausz G., Deutsches Lesebuch für Volks- u. Bürgerschulen, 4 vol. Budapest.
b) Dăruite:
a) de Academia romană din Bucuresč:

20-27. Analele Societățiǐ academice române. Seria I tom. IV-XI. 10 vol.

28-46. Analele Academieǐ române. Seria II. tom. I-XIII. 23 volume.
47. Observațiunĭ meteorologice făcute la Iaṣǐ de P. Poni. Bucuresci 1882.
48. Observațiunı̆ meteorologice făcute la Brăila de St . Hepites. Bucurescĭ 1882 .
49. Observaţiunì meteorologice fãcute la Ferestrěu de $P$. S. Aurelian. Bucurescĭ 1882.
50. Analele Academieí rom. Indice alfabetic. Bucurescĭ 1890.

ธั1-52. Laurian-Massim. Dicționarul limbeř române cu Glossariu, 3 vol. Bucurescĭ 1873-1876.
53. I. G. Sbiera, Codicele Voroneţean. Cernăuṭ̂̆ 1885.
54. I. Bianu, Psaltirea Scheiană. Bucurescĭ 1889.
55. Gr. G. Tocilescu, Dacia înainte de Romanĭ. Bucuresci 1880.
56. Tit Liviu, Istoria romană trad. de N. Barbu. Bucuresč 1884.
57. Pravila biscricească numită cea mică (Govora). Bucurescĭ 1884.
58. G. Bariţiu, Catechismul calvinescu. Sibiiu 1879.

59-60. Obedenaru-Bianu, Texte Macedo-române. Bucurescř 1891, 2 esemplare.
61. E. Sevastos, Nunta la Românı̆. Bucurescĭ 1889.
62. S. Fl. Marian, Nunta la Românǐ. Bucurescǐ 1890.
63. Operele luĭ C. Corn. Tacit, trad. de G. I. Muntean. Sibiiu 1871.
64. Operele luĭ Iuliu Caesar, trad. de Copacinean-Caian. Bucurescǐ 1877.
65. Dione Cassiu, Istoria romană, trad. de A. Demetrescu. Bucurescǐ 1878.
66. Dem. Cantemir, Descrierea Moldaviĕ̆. Bucurescĭ 1875.
67. Dem. Cantemir, Evenimentele Cantacuzenilor ssi Brancovenilor. Bucurescǐ 1878.
68. Dem. Cantemir, Istoria imperiuluй otoman, 2 vol. $\mathrm{Bu}-$ curescì 1876/78.
69. Dem. Cantemir, Vita Constantini Cantemyrii. Bucurescl 1883.
70. Dem. Cantemir, Istoria ieroglifică. Bucurescĭ 1883.
71. Filippicele luı̆ Cicero, trad. de Laurian. Bucurescĭ 1877.
72. Psaltirea luĭ Coresi, publicată de B. P. Haşḍeu. Bucurescĩ 1881.
73. Psaltirea în verşurǐ a Metropolitulŭ̆ Dosofteiu, publicată de I. Bianu. Bucurescǐ 1887.
74. Hurmuzachi, Fragmente zur Geschichte der Rumänen, j vol. Bucurescì 1878-1886.
75. B. P. Haşdeu, Etymologicum magnum Romaniae, tom. I. şi fasc. IV. din tom II. Bucurescir 1887.

> ß) de dd. autoř̌:
76. G. Meitani, Studiř asupra constituṭiuneǐ Românilor, 4 vol. Bucurescĭ 1891.
77. M. Voileanu, Codicele Mateiu Voileanu. Sibiiu 1891.
78. A. Vlaicu, Curs practic de Aritmeticǎ. Braşov 1892.
79. G. Bariţiu, Părţr alese din istoria Transilvanieř tom. III. Sibiiu 1891.
80. V. A. Urechiă, Schiţo de sigilografie românească, $\mathrm{Bu}-$ curesci 1891.
81. V. A. Urechiă, Istoria scoalelor dela 1800-1864. Bucuresci 1892
82. V. A. Urechiă, Istoria Românilor (1774-1792), 2 vol. Bucuroser 1891/92.
83. A. Vlaicu şi C. Panţu, Întroducere în sciinţele comerciale. Braşov 1892.
84. Oprişa P. „Costin Miron". Budapesta 1892.
$\gamma$ ) de $D l$ Dr. A. Șulut Cărpinişanu:
85. G. Barițiu, Dicționariu unguresc-românesc. Braşov 1869.
86. M. Strajan, Manual de Gramatica limbeĭ române. Bucurescil 1884.
87. T. Cipariu, Elemente de limba română.
88. T. Maiorescu, Logica (ed. II.) Bucurescĭ 1887.
89. M. D. Nisard, L'histoire de la litterature française. Paris 1885.
90. M. Eminescu, Poesiĭ. Bucurescĭ 1884.
91. La Fontaine, Fables. Paris 1880.
92. W. Shakespeare, Regele Richard III. Bucurescǐ 1884.
93. D. Bolintinean, Elena, roman. Bucurescř 1887.
94. I. Turghenew, Clara Milici. Sibiiu 1890.

> ס) diverş̌̌:

95-98. Gaál és Hellmár, Magyarország története. Pozsony 1892. Donată de editorul C. Stampfel.
99. Ueber Land und Meer, tom. II. din 1875.
100. Die Gartenlaube. 1884.
101. L'illustration. 1882.

102-105. Diferite programe scolare.
Cu finea anuluĭ scolar 1891/92 biblioteca colegiulŭ̌ învectă torese constǎ din 340 opurǐ.

Fǒ̆ periodice a primit colegiul invěţ̆̆toresc:
106. „Transilvania ${ }^{\text {a }}$, foaia Asociaţiunč̆, gratuit.

## B. Biblioteca elevelor.

Biblioteca elevelor s'a înmulţit cu următoarele cărţ̧̌:
a) Cumperrate:

1. "Legende române ${ }^{u}$ de V. A. Urechiă.
2. "Poveşti" de Ioan Creangă.
b) Dăruite:
3. "Toldi" naraţiune poetică de I. Arany sị
4. "Carte de cetire maghiară" de Dr. I. Criṣianu ṣi N. Put noky, - dăruite de autorı̆.
5. „Magyar olvasó könyv" de Révi Ferencz partea I şi II, dăruite de Dr. V. Bologa.
6. „Cele trě̆ fecioare negre" (trad.), dăruită de G. Bariţiu.
7. „Fables" La Fontaine.
8. ${ }^{2}$ Fables ${ }^{\text {" }}$ Florian.
9. ${ }_{n}$ Conversations-Taschenbuch" de I. Grüner. (El. Petrașcu
10. ${ }_{n}$ Die Gartenlaube " Ilustr. Familienblatt (1853).
11. "Cuvinte sulletesci" de Carmen-Sylva (3, esempl.), dăruite de G. Bariţiu.
12. „Istoria română" de Gr. Tocilescu, partea I şi II, în 5 esempl., partea III ssi IV, în 4 esemplare, dăruite de G. Bariṭiu.
13. "Poesiǐ" de M. Eminescu.
14. "Lesebuch" für Bürgerschulen de A. Lüben ${ }_{\text {"LI. }} \begin{aligned} & \text { Dăruite de } \\ & \text { El. Petrașcu }\end{aligned}$
IV, V și VI.
15. ${ }_{n}$ Almanach" (I), de Societ. literară ${ }_{n}$ România-Jună" din Viena, dăruit de Dr. V. Bologa.
16. „Două drame familiare", dăruite de G. Barițiu.
17. „Manual de Stilistică" de M. Străjan, transpusă din biblioteca corpului didactic.
18. „Georgiu Lazar" de P. Poenar, transpusă din biblioteca corpului didactic.
19. „Povestea vorbei" de Ant. Pan, transpusă din biblioteca corpului didactic.
20. „Poveşti poporale" de Dr. I. a lui G. Sbiera, transpuš̌ din biblioteca corpului didactic.
21. „Biserica-Curtea de Arges" de Gr. Tocilescu, transpusă din biblioteca corpului didactic.
22. „Istoria Românilor" . . de N. Bălcescu, transpusă din biblioteca corpului didactic.
23. "Basme-Oratiii" de I. Fundescu.
24. "Emigranţir la Brasilia" do Riurean.
25. "Pǎdureanca" de I. Slavici.
26. "Bunica" Dr. Urban Iarnic,
27. "Sgârcitul", Molière.
28. „Jucăriĭ do copiĭ" de P. Ispireseu.
29. "O sută de aň̌" de I. Slavici,
30. "Sfântul Nicolae" de Matilda Poni.
31. "Spice de aur" de I. P. Lazar.

Dăruite de
Dr. A. Su-
lutiu-Căr-
piniṣan.
32. „Cine ce face luĭ îṣ̆ face" (comedie într'un act, pentru tinerimea scolară) in 10 esemplare dâruită de Dr. V. Bologa.

Biblioteca elevelor constă la sfîrşitul anuluř scolastic din 143 opuri in 152 volume.

Direcțiunea îṣi împlinesce o datoric din cele mar̆ plăcute aducând cele maĭ viĭ mulțămirǐ tuturor p. t. bincfăcětorǐ și onorabilelor societățí, carĭ au binevoit a contribui la înmulțirea bibliotecilor.

Colecțiunea mijloacelor pentru înve九țămêntul geografieǐ ṣi al istorieĩ s'a îmmulţit cu:

1. Felkl, Globul pămêntesc, cu orison ṣi meridian.
2. I. Langl, 40 icoane din istoria universală.

Colecțiunea mijloacelor pentru învětămêntul din Fisică s'a inmulțit cu:

1. Plan înclinat.
2. Pendula.
3. Maşina centrifugală.
4. Colecţiune de modele pentru fixarea punctuluĭ de greutate.
5. Balonul luı̆ Heron.
6. Model pentru pumpa de foc.
7. Un glob și o verigă cu lampă de spirt.
8. Roata lui Segner ca fântână săritoare.
9. Maşina pneumatică.
10. Maşină electrică.
11. Monochord.
12. Oglinḍi (convexe, concave).
13. Microscop.
14. Aparat de inductiune.
15. Bateriă cu 6 elemente.
16. Isolator.
17. Sirmă electrică.

## 6. Din cronica școaleĭ și a internatuluǐ.

Anul şcolastic s'a început la 1 Septembre. Agendele curente scolare și ale internatuluй s'au pertractat în 10 conferențe:

In decursul anuluĭ, și anume prin ordinul înaltuluĭ ministeriu reg. ung. de culte ṣi instrucțiune publică dto 28 Martie a. cur. Nr. 47954/1891, şcoala a dobândit dreptul de publicitate; ea a fost visitată de d. inspector scol. ces. reg. comitatens din loc, de asemenea a fost visitată și de preşedintele Asociaţiuneĭ d-nul G. Barițiu, ca delegat al comitetuluĭ Asociațiuneĭ.

La 11 Maiu au fost revaccinate 25 eleve din partea mediculuĭ de casă, d-nul Dr. H. Süssmann.

Starea sanitară a elevelor a fost în decursul anuluĭ deplin mulțamitoare. S'au și luat în privința aceasta, la propunerea mediculuĭ de casă, cele mař îngrigite měsuř̆: elevelor li s'a dat ocasiune sě facă preumblărǐ cât se poate de dese, sě facă gimnastică, se patineze etc.

Semestrul I. s'a încheiat cu finea luneĭ Ianuarie, ér al II. s’a început cu începutul luneĭ Februarie 1892.

In postul pascilor toate elevele s'au mǎrturisit și cuminecat prin catechețiĭ și parochiĭ respectivı̆ ă ambelor confesiunı̆ române.

Festivită fǐ, la care au participat elevele institutuluĭ, au fost onomasticile Maiestăților Lor Regeluř şi a Reginer̆, precum şi maialul institutuluĭ, care s'a sěrbat la 22 Maiu $v$. în pavilonul din Dumbravă favorisat de un timp foarte frumos, şi în fine d̦iua aniversăriir a 25 -a a încoronăriir (8 Iunie a. c.).

## 7. Examenele.

Examenele de primiro pentru elevele, carí au dovedit prin atestate formale cualificaţiunea ceruť in $\S 13$ din statutul de organixare al şcoalcr civile, s'au ţinut în 1 Septemvric, ér examenele dela sfìrșitul semestrulur̆ II. vor avé loc la 27 şi 28 Iunie st. n., sub președinta d-lǔ̆ președinte al Asociaţiuniĭ, asistând şi din partea altor autorităţ̣̆ şoolare representanṭi. Aceste examene se vor tiné după următorul program:

Liun în 27 Iunie $n$.
a) înainte de ameaḑŭ:

| dela | 8-9 | Religiunea cu toate elevele; |
| :---: | :---: | :---: |
| " | 9-101/2 | Limba română cu clasa IV.; |
| $\pi$ | $10^{1 / 3}-11^{1 / 3}$ | Istoria universală cu clasa II.; |
| \% | 111/3-12 | Istoria patrieĭ cu clasa IV.; |
|  | b) | după ameaḑĭ: |
| dela | $3-3$ / | Chemia cu clasa III.; |
| " | $33 / 4-41 / 2$ | Istoria naturală cu clasa I.; |
|  | $41 / 2-51 / 3$ | Limba francesă cu toate clasel |

Marțĭ in 28 Iunie $n$.
a) înainte de ameaḍi:
dela $8-83 / 4 \quad$ Limba germână cu clasa IV.;
n $83 / 4-91 / 2$ Aritmetica cu clasa II.;
n $91 / 2-10$ Geografia cu clasa III.;
10-11 Limba maghiară cu clasa III.;
$11-11 \frac{1}{2}$ Fisica cu clasa IV.;
$11^{1 / 2}-12$ Geografia cu clasa I.;
b) după ameaḍĭ:

| dela $3-4$ | Musica instrumentală; |
| :---: | :--- |
| $\eta$ | $4-5$ |
| $\eta$ | $5-6$ |$\quad$ Declamatiunı̌ și musica vocală ;

In 29 Iunie n . la oarele $11 \mathrm{a} . \mathrm{m}$. se va face inchecrea solemnă a anuluĭ şcolastic și se vor distribuí atestatele.

## 8. Condițiunĭ de primire în școală și internat.

Pentru primirea în şcoala civilă se cere atestat despre absolvarea claselor şcoaleı̆ elementare, sau atestat despre clasa corespunḍčtoare premergătoare dela o altă scoală de categoria scoaler civile. În lipsa unuĭ astfel de atestat primirea se face pe basa unuĭ examen de primire.

Didactrul e fixat cu 2 fl. v. a. pe lună, şi pentru elevele, ce întră pentru prima dată în accastă şcoală, o taxă de îmmatriculare de 2 fl . v. a.

Pentru elevele cursuluĭ complementar, prověquut în $\S .6$ din statut, didactrul este de 5 fl. pe lună, și la prima înscriere taxa amintită de inmatriculare.

Elevele, carǐ voiesc sě fie primite în internat, fie eleve ale şoaleř civile, sau ale şcoaleř elementare a reuniunií femeilor, au sĕ se insciinţeze de timpuriu, în tot casul înainte de începerea anuluĭ scolastic, prin părinţĭ sau tutorǐ la direcțiunea şcoaleĭ, pentru a se puté face disposițiunile necesare. Taxa internatuluĭ e de 200 f. v. a. pe an, plătitịi înainte in douě sau cel mult 4 rate.*) Cǎrțile trebuincioase, materialul de seris, de desemn, de lucru de mână, se ințelege, nu sunt cuprinse în taxa amintită, ci cheltuelile reclamate in această privinţă se poartă de părințị, întocmař precum tot de dînsiì se poartă cheltuelile pentru îmbrăcăminte și încăltăminte, pentru instrucțiune la musica instrumentaia şi în limba franceză.

Taxele pentru instrucțiunea în piano sunt de 2 categoriì:
a) dacă o elevă voesce sě iea oarele singură, se compută la 2 oare pe sěptěmână laxa de 9 fl. pe lună; dacă 2 eleve împreună iau instrucţiune în aceeaş̆ oară, taxa se compută la 2 oare pe sĕptěmână cu 6 fl. de elevà ; sau
b) dacă o elevă voesce sě iea oarele singură, se compută la 2 oare pe sěptěmână taxa de 6 fl. pe lună; dacă se îtrunesc 2 eleve în aceeaş̆̌ oară, taxa se compută la 2 oare pe sěptěmână cu j fl. pe lună de elevà.

Pentru instrucţiunea în limba franceză, câte 2 oare pe sěptěmână se compută pe lună câte 1 fl . de elevă.

Toate taxele se plătesc directiumiî scolare, care remunerează pe instructory.

Elevele din internat, afară de școală, au în fie-care di anumite oare de conversatiune in limba franceză, maghiară si germână. Pe lânğa aceea ele se prepară sisi-ṣi învaţă lectiunile sub conducerea şi cu ajutoriul directoarer si a guvernantelor.

Elevele, carř vor sec fie primite î internat, mař au sě aducǎ cu sine: o saltea, un covoras la pat, 2 perinr, 4 fefe de perinĭ, ${ }^{0}$ plapomă sau tol de coperit, 4 ciarṣafuri, (lintoluri, lepedee), 6
*) Pentru ajutorarea parrinţilor mar lipsiţí de mijloace, carř sunt hotărîṭí a.şi da fiicele în internat, institutul de credit ṣi de economiǐ "Albina", a creat 10 şi dl Dr. A. Maniu, notar public reg. în Oravitaa 4 stipendiř de câte 50 fl. pentru carr comitetul Asociaţiuneř va publica concurs cu terminul de 1-a August st. n.
ştergare, 6 servete, apoi: perie de dințĩ, săpun ssi 2 peptenĭ, care toate rěmân proprietatea eleveř. Afară de aceste schimburile de trup sau albiturile, câte $1 / 2$ duzină din fie-care, ciorapĭ colorațĭ vênet închis şi batiste (mărămĭ) câte 1 duzină și încăltçămintea trebuincioasă. Cât pentru toalete noue, părinţiĭ și tutoriǐ sunt consiliațĭ a nu face de aceste pentru copilcle lor, căcĭ pentru a obținè o uniformitate în îmbrăcăminte pentru toate internele, acele toalete cu prețurĭ moderate, se pot face aicĭ prin îngrijirea direcțiuniĭ internatulŭ̆. Strins de uniformă se țîn: o haină, douč șurțe, în forma uneì haine, o pălăriă de iérnă şi una de vară, cař̌ necondiționat au sě se facă aicǐ și carǐ preste tot vor costa cam $20-22$ fl. v. a.

Doritoriir de a avea "Statutul de organisare" precum si „Regulamentul intern" al scoaleǐ și ${ }^{\text {"Regulamentul }}$ pentru cursul complementar" le pot primí dela direcțiune pentru câte 20 cr. unul. Tot dela direcțiune se poate primí pentru 1 fl. și „Monografia" şcoalei, in care pe lângă istoricul institutuluĩ, se află descris edificiul şcoaleĭ și al internatuluĭ în toate aměnuntele luǐ.

Sibiiu, in Iuniu n. 1892.

## Direcțiunea

școaleĭ civile de fete cu internat.

-


[^0]:    *) Cuprinsul: Grăbiţǐ eu fiptele bune, carǐ impodobese viata precum florile cîmpul; cǎcǐ scurtă e viaţa, preeum "Scurtă-ĭ primăvara dragǎ".

[^1]:    *) Dosoftěu, metropolitul Moldover (1671), este cel dintãr seriitor român, care a incereat sě versifice în limba română. Dela el avem „Psaltirea in versurr", adecă psalmir proroculuĭ David întocmiṭ̌ în versurǐ, tipărită eu litere cirile la 1673, edată din nou de Academia română la 1887, eu esplicaţiunŭ din partea profesorulur I. Bianu.

[^2]:    *) Semnul - arată silabele accentuate, iar' sčmmul v silabele neac centuate.

[^3]:    *) Din colecţiunea autorulư.

[^4]:    *) Mama mașterǐ.

[^5]:    *) Paralelă intre betrâneță şi tinereță.

[^6]:    *) Lirice se numesc dela cuvêntul lira, numele unnǐ instrument musical, cu a cărǔ̆ acompaniare obicĭnuiau in vechime a cânta aceste pocsir.

[^7]:    *) Imnul caseř noastre domnitoare. Cánd s'a făcut traducerea (1854), Ma iestatea Sa Preagrațiosul nostru Monarch, nu cra incă incoronat de Rege al Ungarič̆. Aceasta a urmat, precum ştim, la 1867.

[^8]:    *) Alusiune la mireasa luy̌ reposaťi in primăvara vief̧ĭ, căreia 'i-a dedicat şi ${ }_{n}$ Stelufa".

[^9]:    *) Înţelege poctul moartea Maiceč și Mireseĭ sale.

[^10]:    *) Gherea, $-\mathrm{Cr}_{\text {ritice }}$

[^11]:    *) Cocean $=$ strujean.

[^12]:    *) Gura păcătosulǔ̆ adevĕrul grăesce. Prov. popor.

[^13]:    *) Internă.
    **) Repâşit.

