# X. <br> <br> PROGRAMA 

 <br> <br> PROGRAMA}

## scoled civile de fete, cil internat șị itrept de publiciciate,

a „Asocitituunii transilvane pentruı literaturara romànă și cultura poporiului romàn" din Sibiiu,

## pe annul scolar 1895/6

publicată de

Dr. VASILE BOLOGA, director.

Cuprinsul: 1. Importanṭa sciințelor naturale in raport cu educațiunea femeii, de Engenia Iorescu.
2. Sciri scolare, de directorul.

## SIBIIU,

Tipariul tipogratiei archidiecesane 1896.

## Importantata sciinteloror naturale în raport cu educactiunnea femeii.

Încetul cu încetul forța brută piere și sciința devine domnitórea lumii. Femeile încă trebue sĕ țină cont de acésta străformare. Secolul present al luminei cere și dela ele sě se ridice pe o tréptă mai înaltă, și sě se emancipe de robia nesciinței, de care în mare parte sunt apăsate; cere sĕ nu se mai considere sclave de casă spre a face tóte la poruncă, ci sě fie lumina casei, spre a purta jugul casnic (familiar) cu demnitate, conducênd pre ai sěi la lumina ceriului, ear nu la întunecimea infernului.

A trecut timpul, în care femeea era privită ca o simplă grijitóre de casă. Presentul pretinde dela dênsa mai mult, pretinde cultură sciințitifică pentru a inţelege causa și modul lucrurilor şi operațiunilor, cari sě desfășurǎ şi sě produc în împrejurul ei casnic, spre a nu lua refugíu la diplomaţii - lingușiri, cochetării și alte apucături josnice - pentru guvernarea sanctuarului familiar.

Aceste calităṭi de stăpâna casei ṣi-le póte insuṣi femeea în adevěrat înţeles nu prin apariţiuni josnice, prin supunere órbă, prin spoială de cultură falsă fără simbure, prin arte (musicŭ, joe ete.), ci numai prin studii sciinţifice, între care primul loe îl ocupă seiintele reale.

Lipsa cunóscerei sciintolor reale e causa că femeea se află în multo privinṭe pe trépta aceea, pe care era cu secoli înainte. O vedem acésta dacă comparăm educaţimea bărbaților cu a femeii. Istoria pedagogici ne arată, că la început pentru ambele sexe
era una. Luptele pentru asigurarea existenței individuale și familiare în měsură cu progresul făcut pe terenul civilisațiunii a împins încă de timpuriu pe bărbat la convingerea, că nu prin vênarea după lucruri, ce numai la aparență cucerese, ci prin câştigarea lucrurilor şi cunoscinţelor practice ajunge omul la bunăstare, la îndestulire şi fericire. - Aşa educațiunea la bărbați a început a fi condusă mai mult în direcția folosului practic decêt al plăcutului.

Nu a fost şi nu e aşa la femei, cum đ̧ice şi Spencer. Femeea a fost în stare totdema ca şi açi a sacrifica totul numai și numai ca sě-si ajungă scopul de a fi admirată pentru însuşirile ei exterióre. Din causa acésta desvóltă lux, prin ceea-ce sau că împinge întréga familie în miserie, sau contribue în mod direct la ruinarea fisică și morală a membrilor acestcia. O mamă luxósă în vanitatea ci în loc de a vorbi fetiței despre bunătatea, nobleța inimii și alte virtuți, îi dă instrucțiă din acea, că numai talia subțirică e fermecătóre, numai pelea albă, palidă sau trandafiriă e frumósă, numai pěrul roşu e moderì̀ s. a. Si multe sunt relele, care copiii le indurắ din causă că mama e damă cultă si cumósce tóte complimentele şi apucăturile de prin salónc. Astfel petrecênd apoi n'a avut timp sě grijéscă de nutremêntul şi celealalte cerinţe, cari nu sunt de mică importanţa la crescerea şi desvoltarea fisică a copilılıi. Și aşa o mulţime de casuri ne dovedesc, că în adevĕr sciințele reale sunt, cari ridică femeea la nivoul chemării sale. Din acestea invaţă femeca ca mamă cum sĕ créscă copiii, acestea sunt de lipsă mei soţii, care uměr la uměr are sĕ lucreze cu bărbatul ei pentru prosperarea familiei, acestea dau hămicia fomeii, ca sĕ se avênte la bunăstare, car bunăstarea este basa
societăţii şi în modul acesta influinţa femeii sě estinde chiar şi asupra națiunii. Numai dacă dênsa scie preţuí banii agonisiṭi de bărbat şi dacă sĕ va nisui ca prin conlucrarea ei capitalul sĕ créscă, numai atuncia va inṭelege prin ce muncă grea au câştigat strămoşii nostri acea ce am eredit dela ei. Astfel incepem a-i renera şi ca sĕ fim demni de ei nisuim asemenea lor cu energiă sě ne apěrăm cea ce ei prin sânge și viaţă au eluptat. Aşa ne vom deprinde a venera strămoṣii, a-i iubí cu obiceiurile lor bune și rele, mai presus de tóte însě ne vom iubi limba, în care este zugrăvită viața, adecă durerile, nĕcazurile, suferințele, bucuria, veselia și fericirea acelora, a căror descendenți cu mândriă ne privim.

În modul acesta femeea îşi atrage stima și iubirea copiilor, a soțului și a întregei societăți. Pănă când femeea, care numai prin frumsețe s'a obicinuit a atrage atențiunca publicului, prin ospețe risipitóre a câştiga adoratori și admiratori casei, fiind acestea tóte mijlóce trecătóre, pe o astfel de femee în curînd o vedem singură, pŭrăsită, disprețuită de toṭi, pănă ṣi de ai sei.

Rolul femeii dară, atât în societate, cât și in familie este förte important şi ca sč’sill indeplinéscă cu demnitate trebue pregătită de timpuriu. Pregătirea o primesce parte acasă dela mamă, urmând exemplul acesteia, parte în scólă, unde inmětând a judeca, scie distinge bincle de rěu şi pe lângă acésta sé provede şi cu cunoscinţele necesare, care le folosesce în activitatea ei do mai târdiu. Înţelegem aici nu scólele elementare, cari s'au doredit insuficiente ca sě ridice pe femee la trépta chomarrii sale, ci scólele civile, superióre, cari sunt facultanţile de fetițe menite a dereni odată mamele familiei, societăţii și intregei națiuni. Din programa scólelor civile vedem, că tóte împre-
jurările susnumite sunt luate în considerare și invěțătoriul consciu caută sě satisfacă atât în instrucțiune cât și în educațiume cerințelor necesare. Nu e aşa cu părinții: aceştia, cea mai mare parte, cu scopul acela își trimit fetele la scólă, ca sĕ învețe limbi și arte, mai mult musica. Nu sě întrébă, avé-va odată fetiţa lor lipsă de parlatul francez, cu care 'şi consumă timpul în scólă, ear păṣind în societate nefiind acolo usitată limba aceea, cum e şi la noi, o uită, și aşa tot profitul trudei şi něcazului sě reduce la mullŭ. Căci numai excepțiuni sunt casurile acelea, când limba o învaţă ca mai târdju cu ajutoriul aceleia sě străbată în domeniul productelor literare ale cutărei națiuni. - Ear în ce privesce musica, aceea nu sĕ cultivă mai departe decât numai pănă când simte presimnea grijilor familiare. Ce mai remâne pentru viaţă? - Nimic. Sě analisăm și partea reală a programului, în care se cuprind: istoria naturală, fisica, chemia, fisiologia, higiena şi economia.

Ce invětăm din istoria natmală? Se cumóscem animalele, plantele și mineralele, cari ne încunjură. cari sunt spre folosul sau dauna nóstră. Aceste cunoscințe sunt de mare însemnătate. Valórea lor cresce incă, dacă amintim, că, spre exemplu invěțătura despre organismul animalelor sunt elemente introductive pentru a puté cunósce mai târ(liu constructia corpului omenesc. Respirațiunea, circulațimea, digestiunca si secrețiunea alimentelor la animalele de ordin superior se identifică cu ale omului. Tóte cunoscințele acestea sunt indispensabil necesare unei mame, care trebue sé scie grijí întâi de sine şi de sănětatea sa şi apoi în mod raţional de desvoltarea şi crescerea fisică a copilului sěu.

Cunóscerea plantelor este de lipsă unci mame, unei soții, pentrucă dênsa e chemată a provedé pe
ai sĕi cu nutrimêntul trebuincios şi în modul acesta a veghia asupra sănătății tuturor membrilor familiei. Nu e de ajuns numai a sci numirea florilor împodobitóre a grădinilor, ci trebuc sĕ cunóscă in detail mai ales plantele, care sunt neîncungiurate în economia casei. Sě le cunóscă tóte însuşirile caracteristice, prin cari se deosebesc de alte plante în multe privințe analóge; sĕ scie totodată și composițiunea chemică pentru ca sĕ nu compună gressit carta bucatelor. Sĕ scie cumpăni proporția elementelor. Sĕ sciă, că o programă normală de bucate, trebue se conţină de $2-3$ ori mai mult allumin decât grăsime. Sĕ aibă cunoscințe positive, că albumin mult sĕ găsesce în muschi (carne), lapte şi óue, precum și făina de grâu şi în plantele postăióse preste tot, ş. a.

Vedem dară, că pe lângă cunoșcințele zoologice, botanice, sunt de mare împortanță cele chemice și mineralogice, pentru-că multe elemente ale nutrimêntului le primesce corpul omului tocmai din regnul mineralelor.

Mama trebue sĕ aibe cunoscințe despre acestea, ca sě evite diferitele morburi, cari distrug corpul fraged al copilnlui, san îl împedecă în aptitudinea sa.

Aşa vedem mulți pitici, cari nu din cause naturale au rěmas aşa, ci pentru-că mama nu s'a ìngrijit de suficienta hrană a corpului, vedem pe alți mititei suferind de morbul aşa numit podagră s'au rachitis, care provine de acolo, că osului nu 'i s'a oferit la timp calcitul suficient pentru-ca sĕ se întăréscă. Mai redem adescori câte unul cu durere de ochi, de urechi, morburi provenite din sângele stricat. Sângele sau că s'a sărăcit prin neîngrijirea nutrimêntului, sau că a provenit dela mamă sau doică, care parte din nescire, parte din neprecauţiune sau vanitate, 'și a uitat, că prin neîngrijirea de sine nimicesce tinera mlădiţă, care
o nutresce cu sângele sěu. Şi aşa multe şi nenuměrate sunt relele causate prin nescirea mamei, înzestrată altcum cu biografile tuturor literaților, cu anii tuturor resbóelor, etc.

Un ram al sciințelor reale de mare insemnătate pentru femee e fisica. Şi aici se tractéză, precum e sciut, legile naturei, cari ne înfățiṣéză decurgerea fenomenelor, proveniența și productele acestora, pe cari nisuim a le aplica întru folosul nostru. Aşa de exemplu e consult se cunóscǎ femeea expansiunea vaporilor, cea-ce este de lipsă la ferberea bucatelor, capilaritatea - nu e bine se așeḑe paturile copiilor lângă părete, - dilatațiunea - în vase reci apă ferbinte și vice-versă, după bucate calde beuturi reci, ş. a. - Apoi reflecsiunea luminei - îmbrăcămintca carna în haine închise, vara în haine deschise - conducerea luminei, sunetului, şi altele.

Din higienă incă tragem mare folos. Femeea de multe-ori jertfesce regulele higienice celor de modă. Acestora sě supune orbiş pănă când cele dintâi nu le ia nici în considerare. Aşa ni sě întêmplă adesea, că întrând în casa unei dame elegante duhórea de parfum mai că te dobóră la pămênt; dênsa se înțelege, nu o simte căci organul mirosului ei e deja timpit. Din vanitate mai comite si alte greșeli, d. e. alege de dormitor odaia cca mai întunecósă, mică şi umedă; de salon odaia cea mai spaṭiósă, vederósă. Tot vanitatea o aruncă și la alte fapte mai condamnabile cum e şi următoriul: $O$ copilă de 13 ani s'a desvoltat repede. Plumâna nu a putut se mimeze desvoltării acesteia nenaturale și aşa tetița a devenit morbósă, subțirică, palidă şi ínaltă. Slăbicimea o făcea se'şi țîmă capul şi corpul plecat. Mama în loc sé consulte medicii, vědêend că fetei cade greu drumul
pănă la scólă, a dat'o într'un internat, unde scia, că nu va avé sě facă mişcare multă. Acésta nu a fost de ajuns, ci 'i-a mai comandat și un corset de fer, care ii stringea tot corpul. Corsetul nu'l depunea nici nóptea culcîndu-se totdeuna numai pe saltea fără căpătâi. Urmările acestei cresterí numai au trebuință de comentar. - Cunoscute sunt apoi și mame de acelea, cari cu fel și fel de unsori ung obrazul și fetițelor celor mici. Şi ce e resultatul? Că în etatea cea mai frumosă, deja între 20-30 ani le veḍi cu zbârcele pe fată. Exemple nenumerate ne servesce Orientul, unde damele cea mai mare parte în etatea susnumită sunt deja vestejite. Si acesta e lucru natural, pen-tru-că sulimamul astupă porii și acestia nu-şi pot îndepliní funcţiunea lor. Dar nu ne alegem numai cu sbârcele, ci adese-ori şi cu morburi fórte urite, provenite de acolo, că în loc sĕ ne luăm câte-odată o higienă in mână, mai bucuros cetim omorurile, nebuniile cutărui erou din romane.

Si în fine sec mai resfoim și prin fisiologie. Spencer ne arată fórte bine cât de importantă este cunóscerea principiilor fisiologiei ca mịloc de a ajunge la viaṭă completă. Dice, că și între bărbați și între femei numai ca exceptiă găsim o pildă de sămătate puternică păstrată și la bătrîncţe; pănă când în ori-ce clipă întimpinăm bóle acute, bóle cronice, slăbicime generală, bătrinete prea timpuriă. Tóte acestea sunt periculóse şi unei fomei, care trebue sĕ dispună totdema de humor vesel, de construcţiune rêrtósă, ca nu în „au" şi „vai" sč-şi créscă copiii, sau cuprinsă de nerrositate şi iritaţime sč le dce acea-ce prin cuvinte dulci, voce blândl̆̆ poţi numai ajunge.

Economia de casĭ stă în strinsă legătură cu obiectele amintite. Cumoscinţele câştigate acolo sě prac-
tiséză în economia de casă, fără de care acésta nici nu ar puté fi.

Din cele đ̧ise putem afla întrucât şi în cercul familiar numai sciințele naturale ne pot da o cultură generală. Ba se vede lămurit, că nu se póte bucura de o cultură superióră acela, care nu este întrodus în vastul imperiu al sciinţelor naturale. Vom nisuí dar a satisface acestei pretenții întemeiate a timpului nostru. Si încă din mai multe puncte de vedere. Cunoscinţele reale eschid posibilitatea de a fi superstiţios, prin acestea învață femeea nu numai a se desfăta în desfăşurarea fenomenelor, ci caută a 'și-le explica, luând învěțăturile cuvenite, și a sci de exemplu din ce causă cresce pânea, - în altă direcţiă de misiunea importantă a insectelor, de unde primesce blana, cu care îi place a sě împodobí, de ce paserea din pălăria dênsei e tocmai sură, pentru ce sě decoréză salele s. a., ceea-ce trebue sĕ scie femeca, ca sě trécă de cultǎ, ear' prin cultură sĕ se înalțe și sĕ nu fie expusă la neplăceri, făcêndu-se de multe-ori ridiculă cu fiructele afectate ale semidoctismuhii.

Un exemplu hazliu nu-'l pot trece cu vederea, pentru ilustrarea acestui viṭin social respândit binişor si la noi. Faptul s'a petrecut cu o pretinsă literatǎ. Anume întrebată fiind de o fetiţă, ce e acea moleculŭ, ea a rĕspuns, că molecula e ceva ce plutesce prin aer. Mai târđ̧iu, după ce a aflat fetiţa înțelesul adevěrat al cuvêntului, alerga cu prictina ei prin o grădină şi striga după ea: Nu fugí aşa repede, sĕ nu dai cu capul de vre-o moleculă şi sě ți-l spargi!!

Învětarea şi oçparea cu sciințele naturale contribue mult şi la desvoltarea intelectuală a individulıi. Îl învaţă a intuí, a judeca, agerindu-sě în forța combinaţiunilor proprii. De altă parte se înfrână fantasia
sacă şi mai presus de tóte sé desvaţă de superficialitatea cea atât de dăunósă.

Harmonia, simetria, proporţia, composiţia colorilor și tot ceea-ce sě observă în natură are puterea de a nasce în inimile nóstre simțul cel mai plăcut, simţul aesthetic. Căci natura este mama tuturor artelor, a picturei, sculpturei, musicei şi poesiei.

Natura are putere şi asupra caracterului omului și mai presus de tóte îi desvóltă simţul religios, care numai atunci póte fi adevĕrat şi profund, când cunoscênd natura, creațiunile ei, fenomenele și tóte ce sě produc în jurul nostru și în nesfirșitul univers, admirăm şi glorificăm acea putere tainică, a cărei creatiune și noi suntem.

Aşadar, din studiile ce sĕ ocupă cu natura, cu realitatea primesce omul sciința, ce duce la perfecțiune. Prin urmare și femeea numai din acestea își póte câştiga cunoscințele recerute, pentru ca sě-şi îndeplinéscă cu demnitate misiunea sfântă de mamă, soţiă, membră a societăṭii și naţiunii.

Eugenia Iovescu.
$=$

## Sciri scolare.

## 1. Personalul scólei și al internatului.

## A. Personalul scolei. <br> 1. Directorul:

Vasile Bologn, doctor în filosofiă dela universitatea din Budapesta, cu examen de cualificațiune pentru scólele civile, învětător ordinar definitiv și director provisor, a propus limba română în clasa I-IV.; in cursul complementar: limba și literatura română, maghiară și pedagogia de casă.

## 2. Învěţătorii:

Eugenia Trif, absolventă a preparandii superióre de stat din Budapesta, cu examen de cualificaţiune pentru scólele civile, învěţătóre ordinară definitivă, a propus aritmetica în clasa I-IV., chemia şi economia de casă în clasa III., higiena în clasa IV., istoria naturală în clasa I și II., fisica în clasa IV.

Ioan Popovici, absolvent de gimmasiu sii teologiă, cu esamen de cualificaţiune pentru scólele poporale şi pentru cele civile, învȩtător ordinar definitiv, a propus limba maghiară în clasa I şi II., geografia în clasa I-IV., istoria universală în clasa II şi III., şi istoria Ungariei în clasa IV.; în cursul complementar: istoria universală eu geografia.

Ľugenia Iovescu, absolventă a preparandii superióre de stat din Budapesta, eu examen de cualificaţiume pentru scólele civile, învétătóre ordinară provisoriă, a propus limba maghiară în clasa III-IV., limba ger-
mană în clasa I-TV., desemmul in clasa I-III. și gimnastica în clasa I-IV.

Aglaida Bäcilla, absolventă a preparandiei ṣi scólei superióre industriale de stat din Szabadka, învěțătóre suplentă, a propus din 1 Septembre 1895 pănă în 31 Ianuarie 1896 , lucrul de mână în clasa I-IV., desemmul în clasa IV., caligrafia în clasa I-IV.; în cursul complementar: lucrul de mână.
(În 31 Ianuarie a. c. a fost dispensată dela postul seu în urma cererii sale, find necesitată de imprejurări familiare a primi postul de invéţătóre, ce i-s'a oferit atunci la scóla de fete militare din Oedenburg (Sopron).

Maria Cioban, cu examen de cualificațime pentru scólele civile, invętătóre suplentă a propus din 1 Februarie 1896, lucrul de mână în clasa I-IV, desemnul în clasa IV., caligrafia în clasa I-III, în cursul complementar: lucrul de mână cu desemnul corespunḍĕtor:

Vasilie Saftu, doctor în filosofiă dela universitatea din Lipsca, profesor la seminariul "Andreian", a propus limba germană în cursul complementar.

## 3. Catecheții:

Prea Onor. Domn asesor consistorial Zacharie Boiu a propus religiunea elevelor gr. or. din tóte clasele.

On. Părinte Nicolae Togan, preot si cooperator la parochia gr. cat. din Sibiiu, a propus religiunea elevelor gr. cat. din tóte clasele.

## 4. Instructorij:

George Dima, profesor seminarial, a propus musica vocală în tóte clasele.

Julius Schaeffer, absolvent al conservatorului din Lipsca şi compositor, a instruat în musica instrumentală 13 eleve.

Elena Petrascu, directóra internatului, a propus limba francesă ca studiu neobligat elevelor din tóte clasele.

Sabina Brote, a instruat in musica instrumentală 15 eleve.

Alexandrina Cuntan, absolventă a conservatorului din Lipsca, a instruat în musica instrumentală 14 eleve.

> Personalul internatului:
a) Directorul scólei este totodată şi al internatului.
b) Directóra internatului Elena Petrascu.
c) Medic de casă Dr. I. Beu.
d) Ajutóre: o guvernantă și dóue bone.

## 2. Materialul din obiectele de învěțămênt pertractat in anul scolar 1894/95.

a) În cursurile ordinare.

## Clasa I.

1. Religiunea si moralu, conform disposițiunilor făcute de autoritațtile confesionale.
2. Limbu romannč, 4 óre pe sęptermànă: cetirea logicã şi estetică. Reproducerea materialului cetit cu cuvèntul ṣi în scris și apoi contragerea lui. Memorisarea de fabule sil legende. Din etimologia cuvintele variabile cul deosebita privire la ortografiă; din sintaxa parţ̦ile principale şi secundare ale proposiţii. Pe fie-carè lună dóué teme ìn clasă.
3. Limba mayiurư̆, 4 óre pe sĕptermànã: Cetirea logică cu considerare la prounutarea și accentuarea cuvintelor. Exerciṭii gramaticale la tablŭ, pe basa proposiṭiilor felurite. Numele posesive și verbul „a avé". Conjugarea verbelor predicative in indicativul present. Memorisarea de poesii mai mici. Pe fie-care lună o temă î̀ clasŭ.
4. Aritmeticu, 3 óre pe sĕptěmånă: Cele patru operațiumi fundamentale cu numeri intregi de o numire şi de mai multe
numiri. Proporțiunea și regula de trei simplă. Cunoscințe din mesurile metrice; banii.
5. Istoria naturalc̆, 2 óre pe sĕptĕmànă: Zoologia: vertebratele, mai ales cele domestice, cari represintă singuratice clase. Botanica: tractarea unor plante din punct de vedere economic şi cu privire la acele părți, cari ocură în viața de tóte d̦ilele.
6. Geografia, 2 óre pe sĕptermână: Noțiunile geografice fundamentale, ca pregătire. Geografia Ungariei și a Europei cu deosebită considerare a raporturilor fisice.
7. Lucrul de mână, 3 óre pe sĕptěmână: Împletirea de ciorapi, modele împletite și croșetate, chindisiri simple.
8. Desemn, 2 óre pe sěptěmànă: Linii óble şi curbe, figuri cu linii óble și curbe, după modele grafice.
9. Caligrafia, 2 óre pe sěptěmână: Scriere cu litere latine si germane.
10. Musica coculč. 2 óre pe sěptěmànă: Notele din cheia violinei, pausele, exerciții unisono. Cântece.
11. Gimnustica, 2 óre: Exerciții libere, cul altere şi la aparate. Jocuri gimnastice.

## Clasa II.

1. Religiunea şi moralu, conform disposițiunilor făcute de autoritățile coufesionale.
2. Limba românŭ, 3 óre: Pe basa lecturii din etimologiă cuvintele neflexibile și din sintaxă proposiția simplă pură și augmentată, proposiția compusă, contrasă, eliptică și periodul. Formarea cuvintelor, ortografia. Cetire logică și estetică, exerciții de stil, recitări de poesii. Pe fie-care lună 2 teme in clasă, sau acasă.
3. Limba mughiară, 3 óre: Cetire cu pronunṭare curata şi accentuare corectă. Traduceri și exerciṭii la tablă pentru deprinderea in ortografie.' Conjugarea verbelor regulate in modul indicativ. Piese de cetire in prosă şi versuri eu memorisare şi recitare. O temă în scólă pe fie-care lună.
4. Aritmetica, 3 óre: Repețirea celor propuse în clasa I. Divisibilitatea numerilor, měsură comună mai mare, pluralitatea comună mai mică. Fracțiunile. Cele patru operațiuni cu fracţiuni vulgare ş̧i decimale. Regula de trei compusă. Computarea timpului.
Б. Istoria nuturalŭ, 2 óre: Zoologia: descrierea unor animale cu note mai caracteristice din tipul moluscelor, artropodelor, vermilor, echinodermelor, celenteratelor, protozoelor și gruparea lor. Caracterisarea in trăsuri generale a tipului vertebratelor. Botanica: tractată din punct de vedere economic și cu referință la acele părți, cari ocur in viața de tóte ḑilele. Gruparea plantelor învĕțate în clasa acésta și în cea premergětóre.
5. Istoria universalŭ, 2 óre: Istoria popórelor antice indeosebi istoria Grecilor şi a Romanilor.
6. Geografia, 2 óre: Geografia fisică și politică a Europei, a Asiei și a Africei.
7. Lacrul de mână, 3 óre: Împletire și croșetare după modele mai complicate, chindisire şi filatură.
8. Desenm, 2 óre: Figuri cu linii óble și curbe. Ornamente simple și plante fără umbră.
9. Caligrafie, 2 óre: Scriere cu litere latine și germane.
10. Musica vocalǔ, 2 óre: Scale majore (dure) exerciții mai complicate unisono şi în 2 voci, càntece in 1 și 2 voci.
11. Gimmastica, 2 óre: Exerciții libere, cu altere şi la aparate. Jocuri gimmastice.

## Classa III.

1. Religiunca şi morala, conform disposițiunilor facute de autoritaţtile confesionale.
2. Limba romámŭ, 3 óre: Analisări sintactice. Noṭiuni despre stil. Prosă şi poesia. Descrierea şi narațiunea cu felurile lor. Actele oficiale mai obicřnuite în viaţa practicà. Recitari din materialul tractat. Cate dóuě teme in clasa pe fie-care lună.
3. Limbu mughiurŭ, 3 óre: Cetire logiea ṣi estetică. Repeţirea verbelor. Conjugarea verbelor neregulate. Verbe factitive şi potenṭiale. Exerciṭii la tablă. Din sintaesar felurile d̦icerilor. Picso în prosă și versuri din cartea de cetire cu traducere şi reproducerea lor cu grainl şi în scris. Pe fie-care lună 2 tome in clasă sau acasí.
4. Aritmeticu, 3 óro: Repeţirea celor percurse în clasa II. Regula de trei simplă și compusa pe basa proporțiunilor si a conclusiunilor. Aplicarea fracţiunilor la resolvirea temelor
ce cad în resortul acestor regule. Geometria: elementele geometriei pe basa celor învěțate în desemn.
5. Geografia, 1 óră: Completarea cunoscințelor din geografia fisică. Geografia Europei ca repetițiă, apoi geografia celorlalte continente.
6. Istoria universală, 2 óre: Caracterisarea, dividarea şi căderea imperiului roman. Migrațiunea popórelor și formarea statelor nouĕ. Caracteristica instituțiunilor medievale. Invențiunile, descoperirile, reformațiunea și revoluția francesă.
7. Chemia, mineralogia si geologia, 2 óre: Noțiunile fundamentale din chemia anorganică şi organică. Din chemia anorganică: aerul, apa, elementele și composițiunile chemice, cristalisarea metaloidelor și unele combinaţiuni a acestora pe cum e clor, brom, iod, fluor, sulfurul, phosforul, cuarţul, accid carbonic și carbon oxid. Accidele. Metalele. Apoi din chemia organică: hidratele de carbon, fermentațiunea, accidele organice, grăsimile, oleiurile volatile și rĕşinile, basele organice, materiile colorante și materiile de proteină. Repețirea celor înve̛țate din mineralogiă și în legătură o scurtă schițare a desvoltării pămêntului.
8. Economia de casă, '2 óre: Rolul și chemarea femeii în conducerea economii de casă. Valórea averilor în economia de casă. Venitele, spesele necesare şi de prisos. Procurarea şi conservarea lucrurilor necesare în familie. Despre locuințac, îmbrăcăminte, nutremênt şi administrarea speselor. Piaṭa. Teoria preparării bucatelor. Ținerea animalelor de casă folositóre. Grădinăritul. Datorințele morale ale stăpânei de casă.
9. Lucrul de mână, 3 óre: Brodărie albă și colorată, cusutul de albituri şi petecitul.
10. Desemn, 2 óre: Ornamente mai complicate colorate și necolorate.
11. Caligrafia, 1 óră: Scrierea cu litere latine și germane.
12. Musica vocală, 2 óre: Exerciţii și cântece în 2 și 3 voci.
13. Gimnastica, 2 óre: exerciții libere, eu altere și la aparate. Jocuri gimnastice.

## Clasa IV.

1. Religiunea şi morala, conform disposițiunilor făcute de autoritățile confesionale.
2. Limba românŭ, 3 óre: Genurile poetice pe basa pieselor alese din autori romani. Date despre viaţa şi activitatea
scriitorilor mai însemnați din literatura română, cu deosebită atențiune la literatura poporală. Câte douĕ teme pe fie-care lună, una lucrată în clasă, alta acasă.
3. Limba mayluarŭ, 3 óre: Din cartea de cetire piese alese, reproducere liberă a cuprinsului. Repețirea celor tractate in gramatică în clasele precedente. Din istoria literaturii: poeţii mai insemnați pe basa poesiilor cetite, mai ales din Toldi de Arany János. Recitări din materialul tractat. Dóne̛ teme pe lună, acasă și în scólă.
4. Aritmetica, 2 óre: Repețirea celor învěțate în clasele premergătóre. Procentul. Calcularea interesului, capitalului și timpului. Rabatul, agiul, calcularea in procente a cáştigului şi a perderilor. Calcularea cu monete. Divisiunea proporțională și regula asocierii. Regula catenară și regula amestecării.
5. Gcometria, 1 óră: Elementele geometriei. Aflarea suprafeței pătratului, triunghiului, paralelogramului, trapezului. multunghiului regulat şi neregulat şi a cercului. Měsura volumelor corpurilor geometrice mai simple.
6. Fisica, 2 óre: Elementele fisicei. Căldura, noṭiuni din mechanică, din magnetism, electricitate, acustică ṣi optică.
7. Igicna, 2 úre: Noțiuni de anatomie și fisiologie. Alimentele. Mișcarea. Simțirile şi igiena lor. Locuinṭa, hainele, aerul, clima. Otrăvirea, asfixia, leşinarea, epilepsia, arşii, inghețații, răniții.
8. Geogrufia, 1 óră: Geografia matematică și fisică. Repețirea pe scurt a geografii celor 5 continente din punct de vedere fisic.
9. Istoria patrii, 3 óre: Epocele principale din desvoltarea istorii regatului ungar. În liniamente generale şi pe basá istorică cumoscinṭe din constituţia patrii.
10. Lucrul de mânư, 3 óre: Brodăria alba si colorată. Cusutul de albituri, suplică şi inodatul.
11. Descm, 2 óre: Peisage, figuri de om, de animale, cu umbră.
12. Musicu voculci, 2 óre: Exerciții in 2 şi 3 voci. Càntece.
13. Ciimmastica, 2 óre: Exerciții libere, cu altere şi la aparate. Jocuri gimnastice.

## b) În cursul complementar:

1. Limb si litcruluru romànŭ, 3 óre pe sĕptĕmànă: Drama romana, ființa, originea, rudeniile şi istoria limbii romàne.
2. Limba şi literatura maghiară si francesc̆, càte 1 órǎ pe sěptermână, iar cea germană, în 2 óre.
3. Istoria universală, cu deosebită privire la momentele și epocele, ce aparțin istorii culturei popórelor în general şi a femeii în special, în legătură cu geografia, 3 óre pe sěptĕmână.
4. Pcdagogia de casă, 2 óre pe sĕptĕmână: Noțiuni elementare despre relațiumile dintre suflet și corp, mijlocite prin sistemul cerebro-spinal, și în legătură cu acelea desfăşurarea fenomenelor celor mai însemnate din viața spirituală. Noțiunea educațiunei şi a pedagogii. Îngrijirea ce trebue sĕ se dea copiilor din punct de vedere pedagogic şi higienic în anul întàiu, al doilea, al treilea și pănă într'al șeptelea al vieții.
5. Economia de casă cu bucàtŭria practică: Chemarea femeii în conducerea economii de casă. Venitele şi spesele necesare şi nenecesare. Purtarea de registre aplicate în economia de casă. Luxul și urmările lui. Aranjarea, ținerea în ordine și curățenia casei. Gustul bun și moda. Conservarea mobilelor și a uneltelor de casă. Conservarea materiilor menite pentru nutrire. Noțiuni generale despre bucătăriă și despre prepararea bucatelor. Explicarea proceselor chemice, ce obvin în economia casei. Împărțirea lucrului în economie. Servitorii și alte persóne ajutătóre în purtarea economii. Noṭiuni despre îngrijirea animalelor domestice şi a plantelor necesare în bucătărie. Influința, ce femeia económă exercită asupra vieții morale și asupra posiții sociale a familii. Însuşirile, ce femeia trebue sě le aibă mai ales ca económă. La ținerea în curățeniă a odăilor din internat, la spǎlarea rufelor, la procurarea materialului şi pregătirea bucatelor, elevele s'au aplicat pe rênd sub conducere corespund̨ętóre.
6. Lucrul de mánă femeesc, 6 óre pe sĕpte̛mànă:

Desemnul pentru croitoriă. Croirea de albituri şi de vestminte. Deprinderi în cusutul cu mâna şi cu mașina. Repararea și confecționarea de albituri și vestminte.

Limba germană a fost propusă tuturor elevelor in càte 2 óre pe sĕptĕmànă în tóte clasele.

La limba francesă, find obiect facultativ, au participat 50 eleve, cari despărţite în 3 cursuri au luat càto 2 lecţii pe séptěmână, făcênd exerciții în cetire, gramatică, ortografiă, in traducere si in stil.

La instrucția în pianoforte au participat 42 eleve.
Din limba maghiară, germană și francesă au avut elevele interne și câte dóuĕ óre de conversațiă sub conducerea directórei, a învêțătórelor și a guvernantei.

Ordinarul clasei I. a fost Ioan Popovici.

$$
\begin{array}{lllll}
\eta & \eta & \text { II. } n & \text { n } & \text { Eugenia Iovescu. } \\
" & " & \text { III. } n & n & \text { Dr. V. Bologa. } \\
\eta & " & \text { IV. } & n & \text { Eugenia Trif. }
\end{array}
$$

## 3. Conspectul elevelor înmatriculate în anul scol. 1895/6.

> Clasa I.

1. Sabina Andru,
2. Silvia Andru, $\int$ Dumbrăvani.
3. Eugenia Autonescu, Rîmnicu sărat (România).
4. Rosa Ardean, Sibiiu.
5. Maria Avram, Ogna Sibiiului.
6. Sofia Crişan, Beiuş.
7. Alma Dămian, Brad.
8. Virginia Mäcellariu, Mercurea.
9. Eugenia Moga, Sibiiu.
10. Lucreția Muntean, Sibiiu.
11. Felicia Popesen, Sibiiu.
12. Florica Serb, Pilul mare.
13. Olivia Sida, Ribița.
14. Maria Sirlu, Apoldul mare.
15. Ana Tomuṭ, Càmpeni.
16. Rafira Tutoin, Pormmbacul inferior.
17. Hermina Vuiu, Arad*).

$$
\text { Clasa } \Pi \text {. }
$$

1. Engcnia Albu, Cheresig.

2 Maria Antonescu, Rìmnicu sărat (România).
3. Elenu Burdea, Caransebeş.
4. Dommica Cordescu, Bucuresei (Romània).
5. Ana Crăcium, Dostat.
6. Ana Cristóa, Valea Bulzului.
7. Maria Därǐhban, Feketetó.
8. Maria Fizeşa, Abrud.
9. Lucretia (Ofelia) Ianculescu, Iurești.
10. Rafila Iancu, Mohu.
11. Cristina Loichitta, Jebel.
12. Eugenia Metian, Zerneşti.
13. Elena Muntean, Sibiiu.
14. Elisaveta Muntan, Sibiiu.
15. Valeria Popoviciu, Sadu.
16. Elvira Prelipcean, Poiana Stampei (Bucovina).
17. Elisaveta Praşca, Sibiiu.
18. Valeria Reou, Sibiiu.
19. Maria Simian, Rîmnicul Vêlcei (România).
20. Ana Slavu, Mohu.
21. Stefania Scurtu, Galați (România).
Classa III.

1. Maria Bărbucean, Braşov.
2. Leititia Calefariu, Selişte.
3. Valentina Chiornita, Cucinlata.
4. Gabriela Farkas, Beiuş.
5. Veturia Filip, Lugoșul-inferior.
6. Ana Filipan, Năsěud.
7. Ana Jantea, Boița.
8. Livia Lemeny, Seliște.
9. Lucretica Muręsan, Beiuş.
10. Cornelia Neamtu, Dobra.

11: Elena Patita, Alba-Iulia.
12. Virginia Puscarin, Bran.
13. Florica Stevin, Chinez.
14. Ioana Streotlea, Sibiiu.
15. Maria Tilea, Sibiiu. Clasa IV.

1. Gizela Bucşa, Colțirea.
2. Emilia Caba, Chișineu.
3. Elisa Chitu, Bucuresci (România).
4. Maria Comşa, Arpaşul-inferior.
5. Lucretia David, Bucium-Isbita.
6. Veturia Dăr-ŭban, Feketetó *).
7. Cornelia Ereleli, Oradea-mare.
8. Aurcliu Indrieş, Boița.
9. Stana Lungu, Reșinari.
10. Aurora Milovan, Mândruloc.
11. Veturia Muresiam, Sibiiu.
12. Cleopatra Nicoluu, Sinaia (România).
13. Maria Pascu, Sibiiu.
14. Emilia Popp, Poiana sărată.
15. Zoe Rimbaş, Brad.
16. Aurelia Săvoiu, Sibiiu.
17. Ana Tróncŭ, Ludoşul-mare.
18. Maria Turdŭşan, Orăștiă.
19. Dora Vuia, Arad.

## Cursul complementar:

1. Alexandrina Aitean, Hedvig.
2. Octavia Bariţiu, Năsěud.
3. Maria Florescu, Dubești.
4. Aurora Gaitia, Timişóra.
5. Maria Muciu-Urechia, Sibiin,
6. Aglaia Lupu, Cernăuți (Bucovina).
7. Delia Olariu, Sibiiu.
8. Victoria Venter, Arad.

## 4. Conspectul elevelor din internat.

1. Alexandrina Aitean, Hedvig.
2. Eugenia Albu, Cheresig.
3. Veturia Albini, Cut.
4. Silvia Andru, $\}$ Dumbravani.
5. Sabina Andru, ,
6. Maria Antonesu, | Rimmicu-Sarat
7. Engenia Antonescu, $\int$ (Romània).
8. Octavia Bariţin, Nǎsěnd.
9. Maria Barbucean, Braşov.
10. Gizela Bueşa, Colţirea.
11. Elena Burdea, Caransebeş.
12. Emilia Caba, Chişineu.
13. Letiţia Calefariu, Selişte.
14. Valentina Chiornita, Cuciulata.
15. Elisaveta Chitu, Bụcuresci (România).
16. Octavia Colbasi, Sibiin.
17. Maria Comşa, Arpaşul-inferior.
18. Domnica Cordescu, Bucuresci (România).
19. Ana Crăciun, Dostat.
20. Ana Cristea, Valea Bulzului.
21. Sofia Crişan, Beiuş.
22. Lucreția David, Bucium-Isbita.
23. Alma Dămian, Brad.
24. Veturia Dărăban, \} Feketetó.
25. Cornelia Erdeli, Oradea-mare.
26. Gabriela Farkas, Beinş.
27. Veturia Filip, Lugoşul-inferior.
28. Ana Filipan, Năsĕud.
29. Maria Fizeşan, Abrud.
30. Maria Florescu, Dubeşti.
31. Aurora Gaitia, Timișóra.
32. Lucreția (Ofelia) Ianculescu, Jureşti.
33. Cristina Loichița, Jebel.
34. Livia Lemeny, Selişte.
35. Stana Lungu, Reşinari.
36. Aglaia Lupu, Cernăuți (Bucovina).
37. Virginia Măcellariu, Mercurea.
38. Eugenia Mețian, Zerneşti.
39. Aurora Milovan, Màndruloc.
40. Veturia Muresianu, Sibiiu.
41. Lucreția Mureșan, Beiuş.
42. Cornelia Neamțu, Dobra.
43. Cleopatra Nicolau, Sinaia (România).
44. Elena Patița, Alba-Iulia.
45. Emilia Popp, Poiana-Sărată.
46. Felicia Popescu, Sibiiu.
47. Valeria Popovici, Sadu.
48. Elvira Prelipcean, Poiana-Stampei (Bucovina).
49. Virginia Puşcariu, Sohodol (Bran).
50. Zoe Rimbaş, Brad.
51. Stefania Scurtu, Galați (România).
52. Olivia Sida, Ribița.
53. Maria Simian, Rîmnicu-Vêlcei (Româuia).
54. Florica Stevin, Chinez.
55. Ana Tomuța, Campeni.
56. Maria Turdăşan, Orăştiă.
57. Victoria Venter, Arad.
58. Hermina Vuia, I
59. Dora Vuia,

Nota. Elevele. al căror nume s'a tipărit en litere cursive, an frecuentat scila elementară a "Remiunii femeilor románe din Sibiiu".

## 5. Mijlóce de învéțămênt.

A. Biblioteca colegiului inveětătoresc.

Biblioteca corpului didactic s'a înmulṭit în decursul acestui an scolar cu 91 opuri și anume:
a) cumperrate:

1. Endrödi S., A magyar költészet kincsesháza. Budapest 1895.
2. W. Rein, Encyclopädisches Handbuch der Pädagogik. Langensalza 1894-1896.
3. A. L. Hickmann, Geogr--Statistischer Taschen-Atlas. Wien 1895.
4. Dr. Th. Vogt, Jahrbuch des Vereins fiii wissenschaftliche Paedagogik. Dresden 1895 și $1896-2$ vol.
5. 'Toth József, Népoktatási törvények és rendeletek tara. Budapest 1884.
6. Z. C. Arbure, În exil, din amintirile mele. Craiora 1896.
7. R. D. Rosetti, Din inimă, poesii. Bucuresci 1895.
S. A. Vlahuţă, Iubire, poesii. " 1896.
8. Th. D. Sperantia, Popa cel de treaba. " 1894.
9. Urechia, Ghiveci. ., 1895.
10. D. Stancescu, Glume şi poveşti. Craiova.
11. Dr. G. Popa, Merindo dela scólă. Gherla liss.
12. M. Nordan, Mincimile convenționale. Bucuresci 1890.
13. 14. Stuat Mill, Robia femeii. Bucuresei 1895.
1. H. Spencer; Despre educaţiunea intelectuala, morală şi fisică. Bucuresei 18! 5 .
2. C. Dobrogeanu-Gherea, Literatură şi sciința. Bucuresci 1893 ,
3. R. D. Rosetti, Cartea dragostei (Anthologie). Bucuresci 1896.
4. L. Șăineanu, Studii folklorice. Bucuresci 1896.
5. Biblioteca pentru toți, Nr. 1-52, anume:

Adamescu Gh., Elocuența romànă.
Elocuența streină.
Alexandrescu Gr. M., Prosă şi poesii.
Andersen, Povești alese.
Anton Pann, Povestea vorbii.
Bachelin, Castelul Peleş.
Biografiile ómenilor celebri.
Bolintineanu, Legende istorice.
Carmen Sylva, De prin veacuri.
Colomb (D-na), Istorioare.
Coppée Fr., Prietene (roman).
Creangă Ion, Opere complecte.
Demetrescu Michail, Nuvele.
Deparațeanu Al., Doruri și amoruri (Poesii).
Genevraye, Ombra (roman).
Gion-Ionescu, Istorice.
Goethe, Werther (roman).
Huxley, Noțiuni asupra ştiințelor.
Mahaffy, Antichitatea Greacă.
Maiorescu Titu, Nuvele traduse.
Maistre Xavier, Călătorie împrejurul odăii mele.
Marian S. Fl., Pasările noastre.
Michelet, România, Roma Piza, etc.
Peeaut şi Baude, Convorbiri despre artă.
Popovici Bănățeanu, Din viaţa meseriașilor.
Povești de Crăciun.
Rosetti Radu, Proză și epigrame.
Spencer Herbert, Despre educație.
Stăncescu Dümitru, La gura sobei, snoave şi basme.
Teleor Dum., Schițe umoristice.
Theuriet André, Din tinerețe, nuvele.
Urechiă Dr., Duşmanii nostri.
Vlahuţă Alex., Icoane șterse.

> Din goana vieţii.

Wilkins, Antichitatea romană.

Zamfirescu Duiliu, Nuvele romane (Portret).
Zamphirescu Mihail, Cantece și plàngeri, poesii.
20. Biblioteca de popularisare Nr. 1-15 și anume:

Vladimir Korolenko, Nuvele Siberiene.
Björnstjerne Björnson, Nuvele țerăneşti şi Noii cǎsàtoriți, comedie in 2 acte.
Lew N. Tolstoi, Nuvele şi povestiri populare.
Jan Neruda, Schiţe și tablouri.
J. P. Iacobsen, Şase nuvele.
H. de Balzac, Nuvele.

Alex. Swientochowsky, Din vieața poporului.
Guy de Maupassant, Pe apă.
Alex. Puşkin, Nuvele alese.
Georg Brandes, Oameni și scrieri, studii critice asupra lui Maupassant, E. Zola, Dostoiewski și Gerhart Hauptmann.
H. Heine, Din cartea Cantecelor, poesii.

Henric Ibsen, Liga Tinerimei.
Ouida, Doamua marchiză şi alte nuvele.
François Copée, Lăutarul din Cremona și Pater.
Alex. Dumas, finl, Ilka și alte nuvele.

## b) dăruite:

20. N. Togan, Catalogul bibliotecei Asociațiunii transilvane, darruit de Asociaţiune.
21. F. E. Lurz, Aritmetica pentru şcoalele poporale p. II., dăruità de editorul H. Zeidner.
22. G. B. Duică, Bucovina, notițe asupra situației. Sibiiu 1895 şi "Călugărul Visarion Sarai", Caransebeş, 1896.
23. M. Străjan, Curs de limba italiana. Craiova 1886.
24. M. Străjan, Principii de estetica şi poetică. Craiova 1893.
25. M. Străjan, Principie de literatura. Craiova 1893.
26. M. Străjan, Începutul renaşterii naționale... Craiova 1891.
donate de domnii autori.
27. M. Straxjan, Grădinile de copii, conferența. Craiova 1887.
28. M. Strajan, La mormêntul Floricei Strajan. donate Craiova 1892. 1896.
29. I. F. Negruţiu, Manual de stilistică. Blaşiu $\left\{\begin{array}{c}\text { de d-nii } \\ \text { autori. }\end{array}\right.$
30. A. Vlaicu, Merceologia şi technologia. Braşov 1895. Dăruită de „Albina.
31. A. Chicea-Comanescu, Gramatica limbei germane. Bucuresci 1895. Dăruită de editorul Socec \& Comp:
32. S. P. Barcian, Gramatica germànă. Sibiiu 1896. Dăruită de Institutul tipografic.
33. B. P. Haşděu, Etymologicum magnum Romaniae. Tom. III. fasc. 4. Dăruit de Academia română.

## Foi periodice:

„Transilvaniạ", fóia Asociațiunii, şi "Familia", gratuit.
"Paedagogische Studien", "Magyar Paedagogia", , Archiva societății sciințifice și literare din Iași" şi „Hivatalos közlöny ${ }^{4}$ abonate.

## B. Biblioteca elevelor.

1. Carte de cetire pentru V. cl. gimn. de A. Viciu, dăruită de editor.
2. Manual de cuviinṭ̆ă de M. Străjan.
3. Epistular de M. Străjan.

Dăruite
4. La morméntul Fluricei Sträjan de M. de autor. Stråjan.
5. Inmorméntarea Dlui Lisus C'luistos, edat de D. R. Cordescu. 3 exemplare, donate de editor.
6. Irälytan olvasóliönyovel, de Szántó Kálmán.
7. Költészettan olvasöhönyyvect, de Szäntó Kálmán.
8. Magyar myclvtan, de Király Pál. 1892)
$\begin{array}{lcccc}\text { 8. Magyar nyclotan, de Kiraly Pal. } \\ 9 . & n & n & \text { de Deme Károly. (1896) } & \text { (1890 }\end{array}$

## C. Recuisite de învētămênt.

1. Mapa Ungariei de Kogutowitz M.
2. Matraţ pentru exercițile gimnastice.

Dăruite
de editor.
3. Dóuéḑeci bucăți modele pentrulucrul de mână, edate de mịnisterul regesc.

Direcțiunea îṣi împlinesce o plăcută datoriă, aducênd cele mai vii mulțămiri tuturor p. t. binefăcětori și onorabilelor societarti, cari an binevoit a contribui la înmulțirea bibliotecilor.

## 6. Din cronica scólei și a internatului.

Cu finea acestui an scolar, început la 1 Septembre, sĕ inchee primul decrniu al existenței institutului nostru. Timp relativ scurt, de ajuns însĕ pentru-ca sĕ fie dovedit în mod eclatant, că era timpul suprem sĕ se îngrijéscă ş̣i poporul român de creșterea femeii române, amĕsurat exigențelor și geniului seu proprin. Astáḑi consolidați în acest spirit, după un deceniu de muncă îmbelşugată, privim cu satisfacțiă la avêntul și jertfele intemeetorilor institutului și le exprimăm omagiul filor devotați, ér institutnlui propăşire din véc în véc.

În decursul anului scóla a fost visitată de Dl Emil de Transchenfels, inspector scol. reg. comitatens din loc, de vicepreşedintele Asociațiunii Dl Dr. Ilarion Puşcariu, ca delegat al comitetului Asociațiunii.

Agendele curente scolare și ale internatului s'au pertractat in 14 conferențe.

La 29 Aprile 1896, an fost revaccinate 10 eleve din partea medicului orassenesc: Dr. Gundhard.

Starea sanitara a elevelor a fost în decursul anului deplin mulțamitóre. S'au luat în privința acésta, la propunerea mediculni de casă, cele mai îmgrijite messuri; elevelor li s'a dat ocasiune soc facă preumblări càt se póte de dese, se facă gimnastică, sĕ patineze etc.

Semestrul I. s'a incheiat en finea lmei Ianuarie, ér al II. s'a inceput cu prima lmei Februarie 1896.

În postul paştilor tóte elevele s'au marturisit şi cuminecat prin caticheții și parochii respectivi ai ambelor confesiuni romàne.

În 11 Imniu s’a ținut maialul scólei en deosebita ìnsuflețire.
Festivități, la care an participat elevele institutului an fost onomasticilo Maiestaţitor Lor Regelui şi a Reginei şi serbarea millemintui în 9 Main c. în urma ordinațimii ministeriale privitóre la institutele de înve̛ţămènt.

## 7. Examenele.

Examene private s'au ținut la institutul nostru, în sensul noului Regulament ministerial, în 20 Septembre 1890 si 22 Iunin 1896.

Examenele dela finea anului scolar vor avé loc din 24-27 Iunie st. n., după următorul program:

## Mercuri in 24 Innic $n$.

La 9 óre a. m. examenul prizat cu elevele din cursul complementar.

Joi in 25 Iunie $n$.
a) înainte de améḑi:
dela 8-9 óre Religiunea cu tóte elevele.
" $9-10$ " Limba română cu clasa IV.
, 10-11 „ Istoría universală și geografia cu cl. II.
b) după améḑi:
dela 3-4 óre Istoria naturală și aritmetica cu cl. I.
„ 4-5 " Limba franceză cu desp. III. și IV.
Vineri in 26 Iunie $n$.
a) înainte de améḑi:
dela 8-9 óre Istoria patriei și geografia cu cl. IV.
" $9-10$, Limba mágiară cu cl. III.
, 10-11 , Istoria naturală și aritmetica cu cl. П. b) după améḑi:
dela 3-4 óre Limba germană și magiară cu cl. IV.
, 4-5 „ Chemia cu cl. III.
Sambătă în 27 Iunie $n$.
Dela 9-11 óre musica instrumentală şi vocală; declamațimni.
La 11 óre încheerea solemnă a anului scolastic şi distribuirea atestatelor.

Lucrurile de mană femeesci sunt expuse in decursul examenelor, intr'una din salele institutului.

## 8. Condițiuni de primire in scólă și internat.

Pentru primirea în scóla civilă se cere atestat despre absolvarea claselor scólei elementare, sau atestat despre clasa corespunḍẽtóre premergětóre dela o altă scólă de categoria scólei civile. Î lipsa unui astfel de atestat, sau pe lângă atestat dela scóle de altă categoriă, primirea se face pe basa unui examen de primire. (Veçi regulamentul referitor la examene.)

Didactrul e fixat cu 2 fl. v. a. pe lună, și pentru elevele, ce intră pentru prima dată în acésta scólă, o taxă de inmatriculare de $2 \mathrm{fl} . \mathrm{v}$. a.

Pentru elevele cursului complementar, provědut in $\S 6$ din statut, didactrul este de 2 fl. pe lună, și la prima înscriere taxa amintită de inmatriculare.

Elevele, cari voesc sĕ fie primite in internat, fie eleve ale scólei civile, sau ale scólei elementare a reuniunii femeilor, au sẽ se însciințeze de timpuriu, în tot casul înainte de începerea anului scolastic, prin părinți sau tutori la direcțiunea scólei, pentru a puté face disposițiunile necesare. Taxa internatului e de 200 fl. v. a. pe an, plătiți inainte în dóuě sau cel mult patru rate. Cărțile trebuincióse, materialul de scris, de desemn, de lucru de mână, sĕ înțelege, nu sunt cuprinse in taxa amintită, ci cheltuelile reclamate în acéstá privință se pórta de părinți, întocmai precum tot de dênșii se̛ pórtă cheltuelile pentru imbrăcăminte şi încălțăminte, pentru instrucțiune în musica instrumentală și în limba francesă.

Taxele pentru instrucțiunea în piano sint de 2 categorii:
a) dacă o elevă voiesce sę iee órele singură, sè computa la 2 óre pe sĕptĕmână taxa de $9 \mathrm{fl} .^{*}$ ) pe lună; dacă 2 eleve impreună iau instrucțiune în aceeaşi óră, taxa'se compută la 2 óre pe sĕptĕmână cu 6 fl.*) de elevá; sau
b) dacă o elevă voiesce sé iee órele singura, se computa la 2 óre pe séptĕmână taxa de 6 fl. ${ }^{*}$ ) pe lumá; daca se întrumesc 2 cleve în aceeaṣi óră, taxa se computả la 2 óre pe ṡ̨ptěmână cu 3 fl.*) pe lună de elevă.

Pentru instrucţiunea îu limba franceză, câte 2 óre pe sěptĕmână, se compută pe lună câte 1 fl. de elevă.
*) Din care sumă 1 H . se contéză pe lumă institutului pentru susținerea fortepianelor in stare bună.

Tóte taxele se plătese direcțiunii scolare, care remuneréză pe instructori.

Elevele din internat, afară de scólă, au in fie-care ḍi anumite óre de conversațiune în limba fianceză, maghiară si germană. Pe làngă aceea ele se prepară și-și învațăa lecțiunile sub conducerea şi cu ajutoriul directórei şi al guvernantelor.

Elevele, cari voesc sĕ fie primite în internat, mai an se aducă cu sine: o saltea, un covoraş la pat, 2 perini, 4 feţe de perini, o plapomă sau țol de coperit, 4 ciarșafuri (linṭoluri, lepedee), 6 ștergare, 6 servete, apoi perie de dinți, săpun și 2 pepteni, care tóte rĕmân proprietatea elevei. Afară de aceste schimburile de trup sau albiturile, câte ${ }^{1 / 2}$ duzină din fie-care, ciorapi și fuste de colóre îuchisă și batiste (marămi) câte 1 duzină, un parapleu și încălțămintea trebuinciósă. Cat pentru toalete nóuĕ, părinții și tutorii sunt consiliați a nu face de acestea pentru copilele lor, căci pentru a obținé o uniformitate în îmbrăcăminte pentru tóte internele, acele toalete cu prețuri moderate, sĕ fac aici prin îngrijirea direcțiunii internatului. Strîns de uniformă sě țin: o haină, dóuě şurțe îu forma unei haine, o pălărie de iarnă și una de vară, cari necondiționat au sě se facă aici şi cari preste tot vor costa cam $16-22 \mathrm{fl}$. r. a.

Doritorii de a avé „Statutul de organisare" precum şi „Regulamentul intern" al scólei, "Regulamentul pentru cursul complementar" și Regulamentul ministerial pentru esamenele publice, private, supletorii şi de emendare", le pot primi dela direcțiune pentru' câte 10 cr . unul. Tot dela direcțiune se póte primi pentru 1 fl. și „Monografia" scólei, în care pe lângă istoricul institutului, se află descris edificiul scólei şi al internatului în tóte aměnuntele lui.

Sibiiu, în Iuniu 1896.

## Direcținnea

șcólei civile de fete cu internat.

