## XV.

## PROGRAMA

## spaide cirile de fete en initranat ṣi dreptit de puldicicitie

# a „Asociațiuniii pentru literaturar română și cultura poporuluĭ român" din Sibiiiu, 

## pe anul şcolar 1900/1901

publicată de

Dr. VASILE BOLOGA director.

Cuprinsul: 1. Planul de învĕţămînt, de Dr. V. Bologa.
2. Noul plan de învêţămînt al şcóler nóstre, de Corpul didactic.
3. Discursurl dela încheerea anuluř şcolar.
4. Ştirl şcolare.

## SIBIIŬ,

Tipariul tipografier archidiecesane.
1901.

## Planul de învěțămînt.

Planul de învětămînt fixéză ordinea și cantitatea materialuluĭ de învěțămînt. Cu alte cuvinte ne arată cât material de învěţămînt avem sĕ percurgem în scólă şi în ce ordine sě-l percurgem. În urmare dela planul de învĕtămînt atârnă totul în viața școlară.

Tinem decř sĕ ne ocupăm pe scurt la acest loc cu principiile, carř pot fi hotărîtóre la stabilirea planulur̆ de învětămînt, respective la alegerea şi aranjarea materialuluǐ de învěţămînt. Facem acésta şi din incidentul publicăriǐ nouluĭ plan de învěțămint al scóleĭ nóstre, spre a-ĭ arăta pe scurt şi istoricul.

Dar observăm din capul loculuĭ, că avem în vedere in linia primă, institutele cu menire educativă, cum este şi al nostru. De-óre-ce e in genere ştiut, că există mare deosebire între institutele cu menire educativă, in scopul uneĭ culturĭ generale, religióse și morale şi intre institutele de specialitate cu menire pentru anumite ocupaţiunĭ din viata practică. In cele educative materialul învětămîntuluĭ e subordonat scopuluर̆ solidităţtǐ caracterulǔ̆ religios-moral, scopuluı̆ întărirǐ̆ vointci morale a elevuluy̆; pre-când in cele de specialitate materialul de invětămînt e restrîns aprópe exclusiv la scopurile practice, ce se urmăresc.

Clarificat acest punct de vedere, venim a constata, că pentru şcólele educative la alegerea si aranjarea materialuluĭ de învětămînt, se cere înainte de
tóte sĕ se tină samă de puterile fisice si intelectuale ale elevilor, adeca de gradul desvoltăriǔ lor fisice și intelectuale.

Acest moment impune o cuvenită ţărmurire a materialulǔ̆ de învěţămînt, întâĭ din motive psichologice, privitóre la puterea de apercepere a elevuluy̆, a doua din motive naționale, de a-se considera numaĭ lucrurĭ de adevěrată valóre și de permanentă stabilitate din viaţa unuĭ popor. În sensul acesteia pedagogia de astăzı̆ distinge doue principii, după carı̆ avem sě ne orientăm la alegerea materialuluĭ de învętămînt. Pe unul dintre acestea îl consideră de principiŭ formal, ce cuprinde in sine condițiile subiective, iar pe celalalt de principiŭ material, ce cuprinde în sine condiţiile obiective. Le vom tracta ací pe ambele în liniamente generale.

1. Principiul formal constă în procedura de a alege numaĭ astfel de material de învěţămînt, care corespunde pe deplin priceperǐ̆ elevuluı̆. De-óre-ce numař atare material póte deștepta interesul elevuluĭ, și acest punct de vedere e singurul hotărîtor pentru orǐ-ce învěţămînt educativ.

Mânecând dela acésta, în planul de invětămînt n-are sě fie introdus decât acel material, care e în stare sě deştepte interesul recerut din partea fie-căruı̆ elev normal. Iar acéstă condiţie presupune curgerea normală a procesulǔ de aperceptiune, anume sĕ fie dată posibilitatea ca sě întâmpine ideile nóue ideř vechı̆ înrudite în spiritul elevuluĭ, căcĭ fără întâmpinarea și fără conlucrarea acestora, asimilarea conștientă a noulǔ̆ material, prefacerea luǐ în trupul şi sufletul elevuluĭ, e absolut imposibilă. In didactica cea veche
acest postulat se exprima prin frasele: dela aprópe la departe, dela simplu la compus etc...

Va-sě zică se cere, sě dăm spiritulǔ̆ acel nutrimînt, pentru care el are deja condițiile prealabile de acceptijune. „Pentru-că nimic nu strică maĭ mult sănătătiǐ spirituluĭ, decât un nutrimînt spiritual nepotrivit".*)

Dreptaceea ar fi timpul suprem sě se generaliseze odată convingerea, că și spiritulǔ întocmaĭ ca și fisiculuí numař aceea î̌ póte servi de hrană priinciósă si de intărire, ce e deplin adecuat predispositiilor sale date dela natură şi ereḑite dela părinṭǐ prin nascere. De-óre-ce e o mare asěměnare între procesele chemice, ce susţin fisicul nostru şi între lucrarea psichică, ce se petrece la asimilarea conștientă a ideilor nóue.

Fisiologia ne-o spune lămurit, că omul nu trăesce din ceea-ce mănîncă, cí din ceea-ce mistue. Tot acésta o intonéză și psichologia pe terenul viețiĭ sufletescĭ.

Ar fi deč̆ adevěrată ignorantă a nesocoti acest moment, relativ la materialul de invvětămînt, care condiționéză desvoltarea psichică, pre-când vedem cât de minunat s-a îngrijit natura de hrana, ce condiṭionéză desvoltarea fisică a copiluluĭ, pentru tóte periódele viețǐ. Aceeaşı̆ procedură ar trebuí sě o practicăm şi noř cu privire la nutrimîntul spiritual, după exemplul, ce ni-l dă natura cu privire la nutrimintul cel fisic. Adeca atât de alegĕtorǐ sĕ fim şi nor̆ in privinṭa nutrimintuluĭ spiritual, pre-cum vedem, că e natura

[^0]în privinṭa celuĭ fisic, începênd dela cea mar̆ fragedă vîrstă.

Dar câte greşelĭ nu se fac în acéstă privinţă, cu știre și fără știre. Mâhniţĭ trebue sě observăm, pe basa probelor istorieй, că neamulǔ̆ omenesc, pare-că din adins îĭ este dat, sĕ facă mar̆ întâĭ câte un încunjur mare în vălmăşala ràtăciriĭ și numă̆ târziŭ după jertfe enorme, adese-orĭ după sguduirǐ neînchipuite, sě se reculégă și sě vină la cunoscinţa adevěruluǐ.

Acest încunjur pare a-se manifesta si pe terenul inocent al învěțămîntuluĭ. Pentru-că sii în timpul nostru vedem când statul, când societatea, ba chiar şi particularĭ, păşind cu nesfîrşite pretențǐ̆ fată de materialul planuluĭ de învĕţămînt, ceea-ce nesmintit că numaĭ conturbă echilibrul și împedecă succesul adevěrat. In asemenea împrejurărĭ învěţătorul, jignit fără îndoială în idealul seŭ didactic, n-are decât sě trécă maĭ departe, căcĭ menirea lǔ̆ nu este de a-se împotriví, cí de a-ş̌̆ face datoria.

Iar pentru-ca sĕ resumăm, din cele zise resultă, că în planul de învěţămînt numař acel material póte avé loc, atât din punct de vedere cualitativ cât şi cuantitativ, care pe lângă o temeĭnică prelucrare sě şi póte mistú din partea elevuluı̆. De-óre-ce numaĭ atare material contribue la augmentarea culturer̆ spirituale, la întărirea şi însănătoşarea spirituluy̆.

E adevěrat, că spiritul, dacă se forţéză, îşı însuşesce şi lucrurı̆ mař puţin priincióse fireĭ si predisposițiilor sale înăscute. Acésta însĕ nici odată nu se întâmplă în favorul întăririč şi însănătoşerǐ̆ spirituluč, cí în dauna lǔ̆, întocmaǐ pre-cum se întâmplă în cas analog şi fisiculuй.

A prevení acest rěu însěmnéză a satisface principiulǔ̆ formal la stabilirea planuluĭ de învěțămînt, ceea-ce e chemarea bărbaților de sscólă.
2. Principiul material. Am accentuat mař sus, că la alegerea materialuluĭ de învětămĭnt cea dintâî conditie e, ca acela sě corespundă puterĭ̆ de apercepere a elevuluĭ, adeca sě deștepte interesul elevulŭ̌. Se impune acum de sine întrebarea: unde vom găsí acel material corespunḍĕtor? Acesteǐ întrebăř̆ vom respunde in cele ce urméză.

Tinta nóstră e ca sĕ ridicăm elevul, într-un timp relativ scurt, la acea înălțime intelectuală și morală, la care a ajuns omenimea în present, respective poporul seŭ. Ast-fel elevul sě-ş̌ afle locul cuviincios în sînul aceluĭ popor, sě conlucre alăturea cu connationaliĭ seĭ independent dar armonic, întru realisarea problemelor timpulur̆, după idealul poporuluĭ seŭ.

Dar ştie tótă lumea, că nicĭ un popor nu s-a ridicat de-odată, ca prin o vrajă magică, la stadiul seŭ cultural în care de present se află. Cí frămìntărĭ seculare, jertfe si sbuciumărř îndelungate îl costă pe fie-care popor capitalul seŭ intelectual si moral, din care astăzĭ gustă cu tignă presentul.

Prin urmare bunul comun sufletesc al unuĭ popor, ce se compune din scrutările învětaţilor ser̆, din operele artiştilor seř, si preste tot, din munca şi sudórea spiritelor si a bratelor sale muncitóre, ceea-ce noĭ astăzǐ numim și cultură nationalŭ, nu e alt-ceva decât productul ostenelelor trecutulǔ̆. Si cine va puté cuprinde din temeiŭ acest product, fără sě-ĭ cunóscă mar̆ întâî genesa si desvoltarea cronologică din stadiu in stadiu.

Dreptaceea inainte de a întroduce elevul in presentul complicat, trebue sě-l conducem mař întâř la antecedentele aceluia, la premisele sale din trecut, din carĭ s-a desvoltat ca o necesitate logică. Acésta avem sě o facem din dóue motive, intây̆: pentru-că premisele din trecut, din carř s-a desvoltat presentul, sunt de comun maĭ simple, maĭ primitive, ca atarĭ şi mar̆ accesibile cuprinderǐ̆ elevuluĭ; a doua: pen-tru-că urmărind elevul desvoltarea culturală si morală a poporuluй seŭ în mod cronologic, din stadiu în stadiu, când va ajunge la cel mar̆ inalt punct al acesteĭ desvoltărř din timpul present, el se va simţi deplin orientat si familiarisat in domeniul cultural si moral al poporuluĭ seŭ. Iar în urma acesteia din mulțămire va conlucra într-acolo, ca sě se continue și augmenteze munca străbunilor seĭ și sě se păstreze moștenirea părintéscă din generatie în generatie. Acésta e problema învĕţămîntuluĭ educativ.

A ținé acum samă de acéstă desvoltare cronologică, din stadiu in stadiu, si cu privire la alegerea materialulur̆ de învětămînt din cadrele culturet naționale a unuǐ popor, insěmnéză a satisface principiulǔ̆ material în stabilirea planuluĭ de învětămînt. Ceea-ce în scopul învětămîntuluĭ educativ se impune necondiţionat.

Pe lângă aceste dóue principiř, carǐ norméză precum věḑurăm condiţiile subiective si obiective cu privire la planul de învětămînt, urméză a doua categorie de considerante, carǐ privesc de-a-dreptul materialul ales. In acest punct cel dintâr postulat e: sĕ se țină samă de o strînsă legătură internă, logică, a materialuluĭ fixat în cuprinsul planulư̆, anume pentru uni-
tatea învétŭămîntuluĭ. Pentru-că deșí sunt diferite disciplinele de învětămînt, scopul e unul si acelaṣ̆. Tendințe separatistice, pentru una saŭ alta dintre discipline, sunt cu desěvîrşire exchise.

Tot in acest scop se va ținé samă de o corelatie simetrică între diferitele obiecte de invēţămînt, fără de care e imposibilă o desvoltare armonică în cadrele întreguluĭ plan, e imposibilă o intimă organisație a învětămîntuluı̆.

Prin conducerea elevuluĭ din tréptă în tréptă în desvoltarea culturală a unuǐ popor, pănă în bogatul şi variatul cuprins al presentulu⿳̆, se tinde elevuluı̆ fără îndoială o cătățime însěmnată de cunoscințe și ideĭ nóue. Intre acestea însĕ dacă nu ar fí o legătură internă de succesiune și corelațiune corespunḑĕtóre, uşor s-ar puté întâmpla ca ele sě devină o povară pentru spiritul elevuluy̆, o sfăşiare a puterilor luĭ spirituale, în loc de o închegare a unităţǐ̆ spiritulư̆, spre a-se susținé între orǐ-ce împrejurăř̆ la cuvenitul echilibru al judecățiǐ morale-sănătóse. De-óre-ce învĕtămîntul educativ, acéstă putere morală a spirituluĭ, o urmăresce drept cea maĭ înaltă tîntă si nu nepotolita sete de stiinţă din partea elevulu⿳̆. Pentru-că nu mulțimea cunoscinţelor ridică valorea unuй individ, cí felul vointeč luǐ! Acésta o intonéză neîntrerupt pedagogia modernă.

Ca sĕ nu scădem dar importanta învěțămîntuluı̆ si sě nu-ĭ reducem puterea de a influinţa binefăcĕtor întréga desvoltare a spirituluĭ şi a caracteruluĭ, n-avem sě ne îndestulim a aranja numař paralel materialul ales din osebitele discipline de învěţămînt, ci sec-l întrefesem într-un întreg contopit după elemen-
tele sale omogene si heterogene，după－cum e o te－ setură de pânză urzită si bătută din osebitele fire． Ast－fel contopit sě străbată în spiritul elevulu⿳̆一口䒑，sĕ－1̆ emotioneze şi augmenteze personalitatea．

Evident，că în faţa acesteia nu putem fi indife－ rentri cu privire la ceea－ce străbate în conştiinta ele－ vuluĭ şi cu privire la succesiunea în care aceea se petrece．De－óre－ce legătura internă dintre variatele discipline de invětămînt，are sě contribue la realisarea problemeì de a contopí unitatea personală a elevuluĭ cu multilateralitatea materialulǔ̌ de învétămînt，de a aduce în armonie condițiile subiective cu cele obiective，spre a－se contopi în consecințele lor într－un efect comun si de basă etică．

Dreptaceea pentru concentratatia puterilor intelec－ tuale，pentru unitatea personalităţiĭ elevulur̆，se cere si concentrația învĕţămîntuluĭ．Adeca sě nu se tracteze isolat obiectele de învĕtămînt，cí în legătură intimă după calitătaile lor similare，pentru－ca sě nu se excludă unele pe altele cunoscințele dobândite din variatele obiecte，ci sě se razime împrumutat unele de altele， stând mereu la îndemână elevuluĭ pentru orǐ－ce com－ binaţir viitóre．

În vederea acesteia se impune o proporṭionată apreţiare a materialuluř de învĕţămînt，ce se ofere de studiile umaniste și realiste．La tótă întâmplarea însě se va da o extensiune maĭ întinsă studiilor umaniste cum e religia，istoria si literatura națională，pentru－ că acestea înfluinţéză í linia primă sentimentele si hotăresc cultura inimiř，ceea－ce remâne pentru tot－ deuna scopul suprem al şcóleĭ educative．Din acest motiv se și întonéză，că pentru şcóla educativă stu－
diile umaniste forméză sîmburele planuluĭ de învětămînt, în considerarea scopuluĭ suprem de educaţie religiósă-morală si națională.

Acestuĭ grup de studiř se subsuméză tóte celelalte obiecte, in raport corespunḑĕtor si amăsurat progresuluĭ cultural, ce se observă în desvoltarea istorică a unuǐ popor. Pe calea acésta avem decĭ sě sistemisăm în cuprinsul planuluĭ de învĕtuămînt: tot ce a preocupat vre-odată spiritul omenimeř, tot ce s-a inventat și utilisat vre-odată în folosul practic al omenimei. Bine sistemisate apoĭ sĕ le tindem generațiilor maı̆ nóue, prin ele sě le deșteptăm si consolidăm ideile religióse și morale şi ast-fel sĕ le ridicăm la nivoul presentuluĭ, a căruĭ interese și tendințe salutare aŭ sě le servéscă si sě le conducă mar̆ departe în calea realisăriǐ.

Cu acestea am fi arětat in liniamente generale principiile hotărîtóre în compunerea unuĭ plan de învěţămînt. Trebue însě sě observăm, că nu s-a atins incă un moment, preste care dacă am trece, am comite o eróre contra empirismuluĭ, respective contra principiuluй inductieì pe terenul învĕtămîntuluy̆, ceea-ce astăzĭ nu s-ar mař puté scuza. Acel moment constă in faptul, că in cuprinsul unuř plan de învĕţămĭnt, trebue sě se dea expresiune hotărîtóre şi ìmprejurărilor locale, sě se dea teren cât mar̆ amplu pentru imprejurările locale geografice, etnografice, istorice etc... De-óre-ce ni-se pare de tot greşită procedura de pănă ací, a căreĭ urmărĭ se resimt incă, de a străbate tărĭ si mărı̆ făcêndu-le obiectul studiuluĭ nostru amănunțit, inainte de a cunósce mar̆ întâř din tóte punctele de vedere locul nostru natal, patria nóstră proprie cu tóte lucrurile si jurstările sale. Marcăm dar şi acest
moment ca o desvoltare individuală a planuluĭ de invĕţămînt, ca un punct de cinosură de a pleca întotdeuna dela intuitia celor locale spre periferie, in tóte directiunile posibile, şi nu invers, ceea-ce ar trebuí sě fie o nobilă ambiție pentru fie-care institut de educație.

Urmând acestor vederĭ, prescrisele planuluĭ de învĕtămînt nu vor da o simplă aglomerație de material fără sistem întrupat şi adecuat puterilor fisice şi intelectuale ale elevuluĭ, nicǐ vor lăsa nejustificat vechiul dar practicul postulat pedagogic: non scholae sed vitae discimus.

Pănă când dar învĕţămîntul are rol principal în viața scolară, pănă atuncı̆ si planul, care-ĭ fixéză ordinea si cantitatea, are aceeaṣ̆ importanţă. Cu drept cuvînt se zice decǐ, că dela norocósa intocmire a planuluĭ de învětămînt, atârnă în partea cea maĭ mare succesul instrucțieĭ.

E adevěrat, că un învětător destoinic e în stare sĕ arete resultate frumóse pe terenul învětămîntulus̆ si pe lângă un plan de învětămînt defectuos si necorespundětor, pentru-că el știe supliní lacunele planuluĭ prin îndemânarea sa înăscută, prin devotamentul şi căldura, ce-l conduce în lucrarea sa didactică. Dar neasěměnată înlesnire va intâmpina învětătorul în activitatea sa, când el pas de pas se va puté răzima de prescrisele unuř plan raţional de învětămînt, fiind tot-odată si mar̆ sigur de succesul lucrăriǐ sale. Pentru aceea se şi susţine, că mař adese-orĭ defectele planuluĭ de învěţămînt sunt causa scăderilor saŭ regresulur̆ in viaţa şcolară şi nu invectătoriĭ saŭ eleviĭ.

Resultă din tóte acestea, că planul de învětămînt este temeiul și forta lucrăriǐ didactice în viaţa scolară. In urmare pentru conducětoriǐ de scóle, cea dintâr̆ datorinţă e ca sě îngrijască cu scumpětate sị pricepere de compunerea planuluĭ de învětẹ̆mînt în mod raţional, pelângă o fericită combinare a principiilor didactice cu trebuinţele practice.

Acesteĭ nisuințe, spre o continuă posibilă îmbunătătire, e a-se atribuí si faptul, că institutul nostru, deșí acum împlinesce numař 15 anı̆ dela inaugurarea sa, introduce şi pune în practică deja al treilea plan de învětămînt.

Primul plan de învětăınînt pentru scóla nóstră s -a stabilit de-odată cu statutul de organisare al șcóleǐ sil s-a pus in practică la inaugurarea institutuluĭ in Octobre 1886. Corpul didactic însĕ, abia după câtri-va anǐ de activitate, a trebuit sě se convingă despre insuficienţa acestuř plan de inve九̧tămĭnt, în raport cu exigentele uneř şcóle superióre de fete. In urma acesteia încă în Septembre 1S91, la inițiativa directoruluĭ de-atuncĭ, fericitul în Domnul profesor Dr. Ioan Crişan, a supus revisiuniĭ planul de învěţămînt si l-a amplificat in multe privinte. Pe basa acestuia apoř $\mathrm{s}-\mathrm{a}$ continuat activitatea didactică la şcóla nóstră un deceniŭ întreg, pănă în timpul de fată.

Si a fost posibilă o îmbunătăṭire in acéstă directiune, pe basa uneĭ înţelepte prevederǐ, ce se cuprinde în §. 6 din statutul de organisare a scóleř nóstre, după care: „Planul de învětămínt pentru scóla civilă de fete il stabilesce din timp in timp si după trebuintă, in conformitate cu legile regnicolare in vigóre, comitetul Asociatiunii"...

Acéstă dispositie e in deplină armonie cu vederile pedagogieĭ de astăzĭ, în sensul căreia, şcolele neîntrerupt trebue sĕ tină samă de spiritul timpuluĭ, de progresele mar̆ noue, ce se realiséză pe terenul ştiintelor şi artelor. A-se îngrădi şi isola faţă de acestea, ar însemna îngrădirea murulǔ̆ chinez.

După un period de zece anr̆, $s$-a stabilit si pus în practică la șcóla nóstră un noŭ plan de învĕtămînt, parte pentru ca sĕ uzăm de experienţele făcute in decursul timpuluĭ, parte pentru-ca în unele privinţe sě aducem planul nostru în deplină consonantă cu planul general de inveétămînt al statuluĭ. Acest noŭ plan de învět̛ămînt se publică în cadrele programer̆ şcolare din acest an, conform decisuluǐ Onoratuluĭ Comitet al Asociațiuniĭ din 7 Februarie 1901, Nr. 75, si mărturisim, că noĭ legăm. de acest plan multe speranṭe bune pentru viitor. -

Sibiiŭ, în Iuniŭ 1901.

Dr. V. Bologa.

## Plan de inveěțămînt

pentru șcóla civilă de fete cu internat și drept de publicitate a "Asociațiuniǐ pentru literatura română şi cultura poporuluǐ român" din Sibiiǔ, stabilit în sensul §. 6 din statutul de organisare al şcóleĭ.

## I. Obiecte ordinare.

## I. Religiunea și morala.

(În fie-care clasă câte 2 óre pe sěptěmână).
Scopul religiuneù şi al moralě̌: a deştepta, a desvolta și a intărí şi pe calea acésta sentimentele religióse şi bunele moravuri ale elevelor.

În acest scop dispun cele de lipsă singuraticele confesiunř. Invęţămîntul se provede prin catechețị denumițǐ de respectivele autoritaţ̧r confesionale, în conțelegere cu comitetul central al Asociaṭiunir.

## 2. Limba și literatura română.

Scopul: a) Cunóscerea conştientă și temernică a gramaticer şi desvoltarea priceperị elevelor, încât sĕ ştie vorbi şi scrie frumos şi corect românesce.
b) Cunóscerea literatureř în liniamente principale, cetirea si tractarea productelor literare mař alese şi introducerea elevelor în viața sufletéscă a poporulư român prin analisa şi priceperea cuprinsulur productelor cetite, a-le desvolta si pe calea acésta atât simţul naţional cât şi moral.

## Clasa I.

## (4 óre pe sěptěmână).

Cetire logică si estetică, cu deosebită considerare la intonare și pronunţie corectă românéscă. Analisa pieselor de cetire, scurtă reasumare a cuprinsuluy lor; în legătură cu acésta exerciţir de vorbire şi de intuiţie cu scop de a-se deprinde elevele de timpuriŭ, ca se-şr exprime cugetările corect, hotărît și măduos românesce.

Pe lângă acésta elementele limbir române cu considerare la cunoscințele gramaticale câstigate in clasele elementare şi pe basa pieselor de cetire, mai ales între marginile propositier simple.

Părṭile principale şi secundare ale propositiel. Părţile vorbiriř; elementele cuvintelor (pe basa ortografier), verbul şi formele principale ale conjugăriǐ, în legătură cu tractarea predicatuluǐ; declinațiunea, în legătură cu celelalte părṭr ale proposițier.

Piese de cetire in prosă sii poesie din istoria patrier şi din viéta poporulur român. Piesele de cetire din istoria poporuluĭ român se̛ le alégă si se̛ le intregéscă învêțătorul, încât elevele sě-ş̌ pótă câştiga un tabloŭ despre cele mar însemnate evenimente și despre cele mař marcante individualităţr din întréga istorie a poporuluĭ român. Declamarea poesiilor mar micĭ. Teme scripturistice (cât mar̆ des, dar numar în clasă): decopiare, silabisare, analisă, scrisul dictat şi cătră finea anulur şcolar concipierr saŭ extrase din descrierř şi poveştr mar micr şi bine explicate.

Cu privire la temele scripturistice din limba română şi din tóte celelalte limbř, ce se propun în clasa acésta şi în celelalte clase, sunt de observat următórele regule:

1. Temele de lucrat sě corespundă totdeuna deprinderilor gramaticale, respective stilistice, in carĬ decurge învęţămîntul pe acel timp şi încât se póte acomodate celor cetite.
2. Drept ocupațiuň de casă nu se pot da decât teme bine pregătite in clasă şi numay odată pe lună.
3. Nu e permis sẽ fie îngrămădite elevele cu ocupaţiunr de casă, deşí sunt a-se deprinde în lucrăry scripturistice, dar numar in proporție cu celelalte ocupațiunr ale lor.
4. Purisarea temelor scripturistice, înaintate şi corese deja, nu se permite.
5. La ocupaţiunile scripturistice e a-se considera cu deosebire punctualitatea, curăţenia și gustul estetic.

## Clasa II.

( 3 óre pe sěptěmână).
Cetire logică şi estetică; cuprinderea şi resumarea lecturer, cu acelaşi scop ca în clasa 1 .

Pe basa pieselor de cetire, părţile proposițier şi ale vorbirir, mar exhauriat; tóte flexiunile declinaţiunilor şi conjugărilor, cu deosebită considerare la schimbările fonetice şi la observarea celor necesare din punctul de vedere al ortografiey. Formarea cuvintelor. Proposițiile principale si secundare; interpuncṭia.

Piese de cetire în prosă și poesie din literatura română, din istoria poporulur român, din viéţa poporulur român şi diṇ mitologia grecă și romană. La tractarea pieselor de cetire e a-se da atenție scriitoruluy̌ și timpulǔ̆ respectiv. Declamare. Teme scripturistice (numar în clasă) la douě sĕptĕmânr odată: descrierr mar mič, narațiuny̆, analisăř̌, scrisul dictat din punct de vedere ortografic.

## Clasa III.

## (3 óre pe sěptěmână).

Cetire logică şi estetică, ca în clasele precedente.
Analisă gramaticală.
Calitățile stiluluř simplu şi poetic, pe basa pieselor de cetire acomodate, în prosă şi poesie, cu deosebită considerare la idiomele distincte şi proprǐ̌ limbir române.

Prosa şi poesia. Versificațiunea ritmică pe basa poesiilor tractate. De observat e, că atât în clasa acésta, cât şi în clasa IV, nu e vorbă de poetică sistematică, cí numar de presentarea formelor mar însemnate de versificațiune, la ocasiuň̆ potrivite. Împărţirea composiţiilor stilare; genurile proser; concipiare de scrisorl običnuite în viéta practica.

Drept lectură: producte alese în prosa şi poesie din operele scriitorilor nostri mar distinş̣ (din literatură), din viéţa şi istoria poporulur român.

Declamărr. Teme scripturistice tot la dou® séptémâny (dar numar în clasă): naraţiunr, descrierl, prefacerr sinonime, exercițị ortografice sis sintactice, concipiare de scrisory din viéţa practica (nu în caetul de exerciţǐ), ci în forma obicynuitǎ in viéta practica.

## Clasa IV.

( 3 óre pe sěptěmână).
Genurile poetice, dupa putinffa, pe basa lecturer, cu apretiarea scriitorilor romênr mar insemnaţi.

In legătură cu materialul de lectură ce s-a tractat, formele mar esenţiale din versificațiunea metrica.

Declamăry acomodate şi cetire estetică. La câte douĕ séptěmâň temă scripturistică, variat în clasă şi acasă.

## 3. Limba și literatura maghiară.

Scopul: a) Insuşirea limbir maghiare in vorbire şi scriere, cu deosebire pentru trebuințele viețir practice.
b) Cunóscerea literatureĭ maghiare in liniamente principale.

## Clasa I.

(4 óre pe sěptěmână).
Exercițiř in cetire logică și intonare corectă. Traducere din materialul cetit, cu descrierea și învěțarea cuvintelor necunoscute.

Exercițir de conversație și de intuiție, cu deosebire în cadrele materialuluy tradus din limba maghiara.

Pe basa pieselor tractate: analisă gramaticală și sintactică între marginile proposițier simple şi încât se póte paralel cu limba maternă, verbal şi în scris, la tablă şi în caete, ca s厄 se deprindă elevele in ortografia limbiř maghiare.

Piese de cetire mar micr în prosă şi poesie. Elevele reproduc pe scurt cuprinsul celor cetite, cu cuvintele lor proprix, în limba maghiară, şi memoriséză câte-va poesir mar mič.

## Clasa II.

$$
\text { ( } 3 \text { óre pe sěptěmână). }
$$

Cetire cu pronunție şi intonare corectă. Analisa şi reproducerea cuprinsulur pieselor cetite, cu graiul şi în scris, la tabla si în caete.

Din gramatică părţile vorbirił, pe basa proposiṭiilor simple şi amplificate, anume: verbul, substantivul şi adiectivul. Conjugarea verbuluy ajutător (lenni) si a verbelor regulate, ambele forme, în timpurile principale, modul indicativ; declinaţiunea substantivelor şi comparațiunea adiectivelor.

Exerciţir corespunḑetóre la tabla şi în caete, la câte doue sĕptěmâny, în clasă.

Exerciţir de conversatie.

Memorisarea și declamarea anor poesír mar mič.
Se observă preste tot, că piesele de cetire in prosă şi poesie acomodate înve九ţămîntulư gramatical şi gradulur de desvoltare a elevelor, după putință sĕ fie ast-fel alese, încât sĕ nu presinte numar exemple gramaticale, cí în sine se fie de conținut valoros.

## Clasa III.

## (3 óre pe sěptěmână).

Continuarea exerciţiilor de cetire cu pronunție şi intonare corectă. Analisa cuprinsulur celor cetite, reproducerea sau prelucrarea cuprinsuluř cu graiul şi în scris, la tablă şi în caete.

Pe basa pieselor cetite şi analisate exerciṭiy sintactice ş̣ etimologice: proposiția simplă, desvoltată, contrasă, compusă şi periodul; repețirea și amplificarea părților vorbiriǐ tractate în clasa II, apor continuare cu tractarea celorlalte părți ale vorbiriy.

Sistemisarea şi aprofundarea cunoscințelor gramaticale câştigate pe calea acésta.

Continue exercițir de conversaţie.
Declamăry acomodate.

## Clasa IV.

(3 óre pe sěptěmână).
Traducere gradată din limba maghiara in cea maternă şi vice-versa, cu graiul şi în scris, la tablă şi în caete. In legătură cu acésta scurtă repeţire a materialulư̆ gramatical, ce s-a tractat in clasa III, mar pe larg aprofundarea si aplicarea diferitelor sufixe si copcir verbale.

Apretiare literara a pieselor cetite cu deosebitǎ atențiune la autor şi la timpul seŭ. Î firul acesteia: literatura maghiara in liniamente principale, cu deosebire timpul mar noŭ.

Din materialul de lectura, ce s-a tractat, se memoriséză partí mar alese, saŭ se prelucra, d. e. resumarea cuprinsulur in scris, prefacerea poesier in proš etc.

Declamarr acomodate si cetire estetica.
Ocupatiunr scripturistice la câte doue sêptemânr, variat în clasă şi acasă.

## 4. Limba și literatura germană.

Scopul: A înve̛ța limba într-atâta, ca eleva sě înțelégă conversația, ce decurge asupra obiectelor din cadrul cunoscințelor eǐ şi sě ştie vorbí si scrie gramatical corect despre acele obiecte.

## Clasa I.

(2 óre pe sěptěmână).
Cetire cu voce înaltă şi la înţeles. Scriere pe tablă, mar târziŭ şi în caete pentru a-ş̌ însuşí elementele scrieriř corecte. Exercițir în vorbire.

Piese mař micř de cetire în prosă și în poesie. Cuprinsul celor cetite elevele îl reproduc pe scurt cu cuvintele proprir in limba germană, memorisarea câtor-va poesíi mař micr.

## Clasa II.

(2 óre pe sěptěmână).
Cetire, pronunțare curată și intonare corectă. Din gramatică părțile vorbiriř pe basa unor proposițiǐ. Piesele de cetire în poesie și prosă, acomodate învěțămîntulur gramatical şi gradulur de desvoltare a elevelor, după putință sĕ fie astfel alese, încât sě nu presente numar exemple gramaticale, cí în sine sĕ fie de conținut valoros.

Exercițị corespunḍ̆九tóre la tablă și tot la douĕ sĕptĕmânr în caete în şcólă. Memorisarea şi declamarea unuř numerr órecare de poesír may micy.

## Clasa III.

> (3 óre pe sěptěmână).

Proposiṭia simplă, desvoltată şi contrasă, felurile proposițiilor secundare, periodul. Expresiun1 propriY limbir germane (idiome, proverbe). Piese alese din cartea de cetire in prosă şi poesie. Ocupațiuny scripturistice la tablă şi la câte douĕ sěptemânǐ în caete în şcólă.

Memorisarea şi declamarea câtor-va poesír.

## Clasa IV.

( 3 óre pe sěptěmână).
Repețirea cunoscinţelor din sintaxa şi etimologia limbir germane, câştigate în clasele premergø̌tóre, amplificarea lor prin deprindery continue.

Cetirea pieselor alese in prosă și poesie din cartea de cetire, cu considerare la genurile literare tractate în órele de limba română, ocasional şi unele forme de versificație.

T'eme scripturistice la câte doư sěptěmâň, variat in clasă şi acasă.

Cu privire la predarea limbilor strǎine sunt de observat următórele:

1. Dacă într-o clasă $s$-ar afla eleve începětóre în limba germană, acestea sě se instrueze separat de cele may înaintate.
2. La instruarea elevelor începětóre se recomandă folosirea metoduluy direct; iar unde se aplică acest metod se póte permite distribuirea materialuluy de învêțămînt pentru singuraticele clase corespunḑettor acestur metod. (Ved̦i Dr. Friedrich Wilhelm Fricke: „Erziehungs und Unterrichtslehre ${ }^{\mu}$. Fremde Sprachen, pag. 414).
3. Din materialul prescris numar atâta este a-se percurge într-un an, cât se póte termina şi învęța temeǐnic, aměsurat gradulur de desvoltare a elevelor.
4. Pond principal se se pună pe înve九țarea limbiř și nu pe a gramaticer.

## 5. Istoria.

Scopul: a cunósce istoria ungară şi cea universală aşa, ca elevele sĕ-şr câştige noțiunr exacte şi se se ştie orienta în-tr-însa încât e posibil.

Se va pune deosebit pond pe relațiunile familiare, sociale şi culturale, ce aŭ existat în deosebitele epoce la clasele mar inalte și mar inferióre ale societațir omenescr.

În fine prin înfaţişarea desvoltarrị morale şi intelectuale a naţiunir ungare, precum şi a altor popóre, şi prin înfațişarea persónelor istorice renumite - bărbaţr sị femer - se va influinţa asupra desvoltărir simţulur naţional şi a caracterulur elevelor.

## Clasa II.

> (2 óre pe sěptěmână).

Introducere în istorie; cultura in timpul preistoric; rasse de ómenr, familir de limbry, laṭirea şi rolul lor în istorie.

Din istoria Grecilor: timpul eroic si miturile Grecilor; marir legislatorı Lycurg si Solon; resbóiele persice; epoca lư̆

Pericles şi rěsboiul peloponesiac ; decadența Grecier şi imperiul macedonian.

Din istoria Romanilor: timpul eroic; fundarea Romer si regir; luptele dintre patricieň si pleber in primir dor secolr ar republiceř; cum a devenit Koma domnitórea lumir; resbóie civile; timpul triumviratelor si căderea republicer; epoca lur August (Pannonia, Dacia) şi caracterisarea cesarismulur; creştinismul şi Constantin cel Mare; căderea imperiulư roman de vest.

Din istoria evulur mediŭ: după cunóscerea semințiilor germane și a migrațiunir popórelor, formarea statelor infiinţate de acelea (Huniy); imperiul lur Carol cel Mare (Avariy) ṣi împărțirea lữ; chalifatul și cultura Arabilor.

## Clasa III.

( 2 óre pe sěptěmână).
Luptele dintre papǐ şi împĕrațị (regir germany şi Ungaria), cruciatele (Andreiŭ II); røsboiul de o sută de any̌ între Francia si Anglia, Ioana d'Arc; Habsburgir (Ladislau IV) la finea evulur mediŭ (Mateiu Hunyadi, Iagellonir); oraşele italiene şi renascerea.

Trecere dela istoria evuluy mediŭ la a celur noŭ. Eliberarea Spanier, căderea Constantinopoler. Invențiuni: busola si descoperirile transmarine; tiparul și reformatiunea; praful de puşcă și transformarea relațiunilor de stat. Imperiul universal al Habsburgilor, Carol V ; lupta pentru libertate a Țărilor de jos şi decadența ramurei spaniole a Habsburgilor; rĕsboiul de 30 ani şi ramura austriaca a Habsburgilor (Bocskay, Bethlen, George Rákoczy I, Petru Pázmán, Nicolae Eszterházy). - Epoca lư Ludovic XIV şi supremația Francier (Francisc Wesselényi, Petru Zrinyi, Frangepan, Emeric Tököly, Francisc Rákoczy II). Revoluţiunea engleză. Prusia sii Frideric II, Rusia şi Petru cel Mare. Revoluțiunea din America de nord. - Revoluţiunea francesǎ. Napoleon. (Mişcarea pentru reforme sub Maria Terezia, Iosif II, Francisc I şi Ferdinand V şi legile din 1848). Formarea imperiulur german şi a regatuluY Italia.

## Clasa IV.

(3 óre pe sěptěmână).
Istoria pragmatica a Ungariey, dar cu privire numar la evenimentele şi epocele mar însemnate şi la aşezemintele may
importante ale constituțiunir ungare. După terminarea materialulur istoric se va face o reprivire asupra geografier fisice și politice a Ungarier.

## 6. Geografia.

Scopul propunerir geografier este: ca elevele sě-şr câştige cunoscințe cât se póte de clare despre membrarea verticala și orizontală a pămîntulur, precum şi despre referințele naturale mar importante, ce se observă pe pămînt; sĕ cunóscă popórele mar însemnate, statele, locuinţele şi modal de traiŭ al acestora, precum şi sě înţelégă raportul în care se află pămintul fațã cu sórele, luna şi celelalte stele.

## Clasa I.

## ( 2 óre pe sěptěmână).

Orizontul. Explicarea regiunilor lumir, mişcarea aparentă a sóreluŕ, respective rotațiunea pămîntuluř, cu ajutorul steleř polare şi a aculur maguetic. Rosa de vînt. Globul pămîntuluy̆. Distribuirea uscatulur și a apeĭ pe suprafața pămîntuluĭ. Cele cincr continente şi cincr oceane. Noţiunǐ geografice fundamentale (peninsulă, insulă, grupă de insule, strîmtóre de pămînt, fluviŭ, rîŭ, deal, munte, etc.).

Ecuator şi cercurr paralele. Emisfera nordica şi sudică. Meridian, emisfera ostică si vesticǎ. Cele 5 cercurí paralele principale şi zonele, cunóscerea fórte pe scurt a acestora cu privire la zile şi la anotimpurí, plante, animale şi locuitorí. Planiglobul ca hartă a globulur pămîntesc. Explicarea semnelor de pe harta. Repețirea celor învĕțate pe harta emisfereř ostice şi vestice.

Pănă aci înve̛țămîntul se face fără manual, numař cu ajutorul globulur in mod intuitiv.

De aci încolo elevele se vor folosi de harta.
Dupa acestea se ia geografia țărilor sfinter coróne ungare si a celorlalte tarry din Europa, cu deosebita privire la referintele fisice.

## Clasa II.

(2 óre pe sěptěmână).
Geografia Asier, Africer, Americer şi Australiẹ în acelaşı mod ca Europa în clasa prima.

Clasa III.
(1 óră pe sěptěmână),
În legătură cu învěţămîntul istorier: repețirea materialulur înve̛tat pănă aci, amplificându-l încât-va, pe lânga folosirea continuă a harteř.

Clasa IV.
(1 óră pe sěptěmână).
In legătura cu fisica: Forma pămîntulur şi doveḑile poporale referitóre la acésta. Niṣcarea aparentă zilnică a bolter ceresč şi explicarea acesteia. Mișcarea aparenta anuală a sóreluy̆. Calcularea timpuluy̆. Rotațiunea şi revolutiunea pǎmintuluî. Variația lungimer zilelor. Anotimpurile. Zonele pǎmîntuluǐ. Mișcarea luneř în jurul pămintulǔ̌. Fasele luner. Intunecimı de sóre și de lună. Pămîntul în sistemul solar. Ceilalţı membri aĭ sistemulǔ solar. Stele fixe, constelațiunr.

## 7. Aritmetica și Geometria.

Scopul: a) Siguranță și dexteritate in executarea operațiunilor şi deprindere în deslegarea problemelor, ce obvin in viéța de tóte zilele.
b) Ințelegerea celor mař insemnate noțiunr și adevĕruř fundamentale geometrice pe basa intuițier metodice. La propunerea aritmeticer nu se ia în considerare numar folosul, ce-l ofere ea în viéţa de tóte zilele şi la propunerea altor ştiințe, cí trebue a-se lua în vedere şi împrejurarea, că ea contribue în mod însemnat la desvoltarea judecǎțir elevelor. De aceea se va pune deosebit pond pe calculul mental (la care invětãtorul nu póte lucra mechanic) şi pe deslegarea logică a problemelor. In genere se va nisuí deč într-acolo, ca prin înverțarea aritmeticer eleva se nu câştige numai o pregătire folositóre, cí ea sě se deprindă totodată la o lucrare înţeléptă, treptatã, sîrguinciósă şi perseverantă şi astfel învettarea acestuy obiect sě aibă o înrîurire binefăcětóre asupra întreger sale culturl spirituale.

La alegerea problemelor se se aibă în vedere şi studiile ce se propun în clasa respectivă; partea cea may mare a problemelor se va lua totuş̌ din viéța de tóte zilele ṣi din cercul economier de casa.

Cele mar necesare cunoscințe geometrice le câştiga elevele în clasele inferióre în órele de desemn; cunoscinţele acestea se amplifică în clasele superióre. De sine ințeles, ca aič nu póte fi vorbă de propunerea sistematică a geometrier, cí numar de câştigarea celor mar însemnate cunoscinţe geometrice pe basa intuiţier clare. Acésta e de neaperrată trebuinţă, atât la numerósele probleme din fisică, cât şi din geografia matematică, precum şi la calcularea de suprafețe şi de volum, ce obvin adese-or în viéța de tóte zilele.

## Clasa I.

(3 óre pe sěptěmână).
Cunóscerea temernică a celor patru operațínin fundamentale cu numery întregĭ, de o numire si de may multe namiry. Proporțiunea și regula de trê simplă. Cunóscerea mĕsurilor metrice şi a banilor din patrie.

Probleme de resolvat mental, la tablă și în caete.

## Clasa II.

(3 óre pe sěptěmână).
Repeţirea celor învêtate în clasa I. Divisibilitatea numerilor, cel may mare divisor comun, cel mar mic multiplu comun. Fracțiunile. Cele patru operațiunr cu fracțiunı̆ decimale. Regula de trer compusă. Calcularea timpulur. Probleme de resolvat mental, la tablă și în caete.

## Clasa III.

(2 óre pe sěptěmână).
Fracţiunile vulgare şi calculare cu acestea pe làngă repeţirea continuă a celor învețate. Aplicarea fracțiunilor la regula de trex simplă şi compusă.

Cunoscinţele din planimetrie, câştigate în mod intuitiv cu ajutorul desemnulur în órele de desemn din cl. I si II, se ìmprospetéză şi se amplifică de asemenea intuitiv.

Probleme de resolvat mental, la tabla sii în caete.

## Clasa IV.

(3 óre pe sěptěmână).
Repețirea calcularix en fractiunĭ, prin resolvirea mař multor teme. Procentole, interesele, rabatul, agiul, caloularea câştiguluł̆
sii a perderir în procente. Raportul şi proporțiunea. Divisiunea proporțională, regula catenară și calculul alegațiuner. Cele mar insemnate mĕsury si monete din străinătate; raportul dintre acelea şi dintre monetele şi měsurile nóstre.

Cunoscințele cele mar necesare despre congruenta şi asemĕnarea poligónelor. Calcularea suprafeţer pătratulur, triunghiuluĭ, a cerculuř, si calcularea volumulur celor mar simple corpurĭ geometrice.

Probleme de resolvat mental, la tablă şi în caete.

## Stiinfele naturale.

Scopul: a) Cunóscerea celor mar însemnate tipurr ale viețiǐ organice (animale, plante), precum și ale mineralelor şi rocelor folositóre pe basa intuițiey.
b) Cunóscerea organismuluĭ corpulư omenesc şi a celor mar necesare condiṭiunl pentru susținerea sănătățị.
c) Cunóscerea fenomenelor și legilor naturale din cadrul chemier și fisicer pe basa intuițier și a experimentelor.

Deşi la crescerea fetelor nu se pot lua in considerare ştiințele naturale în aceeaşr měsură ca în șcólele de bǎețr, cu tóte acestea e de lips ${ }_{\text {a }}$ din punctul de vedere al culturer generale, s夭 li-se dea şi fetelor ocasiune, ca sě cunósca tipurile mar insemnate ale vieţir organice, mineralele şi rocele folositóre, precum şi legile, carı se manifesta în cele mar însemnate fenomene naturale si în puterile naturer, ce staŭ în serviciul omuluł. Prin acésta scóla de fete urmăresce scopul, ca eleva sĕ înveţe a căuta esenţa lucrurilor și legătura dintre causă şi efect, ca sě nu cada jertfă fantasier sale si de altcum mar vie, în casurile când se află faţă-n faţă cu fenomene naturale, de altcum simple şi uşor de înţeles.

## 8. Istoria naturală.

La propunerea istorier naturale atențiunea elevelor ser se îndrepte mar cu samă asupra acelor obiecte, cary sunt may mult potrivite a deştepta interesul elevelor, parte prin faptul că se găsesc în patria nóstră, parte înse pentru-că sunt împreunate cu un deosebit folos, saŭ că sunt stricăcióse, saŭ apor pentru-că sunt representanţi caracteristicr ar unor familiY naturale in-
semnate si astfel prea potrivite a desvolta facultatea intuirir. Invêtămîntul purcede dela animale, plante şi minerale singuratice (cary totdeuna trebuesc arĕtate în natură saŭ prin preparate umplute, saŭ in papir-maché, saŭ în preparate de spirt, saŭ cel putin în icóne bune); şi deprinde pe eleve sé le descrie exact şi sĕ le ştie asěměna, pe basa însuşirilor lor distinctive şi farră manual.

## Clasa I.

(2 óre pe sěptěmână).
In lunile de tómnă și de iarnă: descrierea formeř corpulur şi a modulur de viețuire a animalelor vertebrate, carǐ represintă singuratice clase. La alegerea materialulur sé se considere cu deosebire animalele domestice.

In lunile de primăvară și vară: intuirea și descrierea unor plante vir şi în legătură cu acẹ́sta cunóscerea formeř și a organelor plautelor, precum si a terminologier respective.

Elevele vor face şi un mic herbariŭ.

## Clasa II.

(2 óre pe sěptěmână).
In lunile de tómnă şi de iarnă: descrierea representantilor principalr ar animalelor nevertebrate. Dintre animalele nevertebrate se vor considera numař acelea, carř sunt folositóre saŭ stricăcíóse omulur. Clasificarea animalelor tractate in clasa acésta şi în cea premergětóre. Intuirea pómelor de tómnă din patrie.

În lunile de primăvară si de vara: descrierea unor plante vír. Se consideră arborir mar comunr, plantele industriale și cele ce se afla în economie şi în deosebr cele din cercul economier de casă. Gruparea plantelor înve̛tate ìn clasa acésta şi în cea premergĕtóre.

Continuarea pregătirir herbariuluy.

## 9. Chemia, mineralogia și geologia.

## Clasa III.

( 2 óre pe sěptěmână).
Noțiunr fundamentale din chemie. Mànecând dela materiile pe carr le întâlnim în viéta de tóte zilele (aer, apă, căr-

## 28

bune, sare, etc.), cunóscerea elementelor si a combinaţiunilor lor maI importante şi aplicarea lor. Se pune deosebit pond pe partiile din cercul economier de casă. (Ardere, încălḍire, iluminare, putreḑire, fermentațiune, facerea pânir, conservarea alimentelor, conserve de legume, póme si de carne; potaşă, sodă, clor, calciŭ, sărurile întrebuinţate ca materir colorante, parfumurile, săpunul, spălatal, sticla și porcelanul).

In legătură cu acestea cele mař însemnate minerale si roce, precum şi cunóscerea pe scurt a formaţiunir pămîntulur.

## 10. Fisica.

## Clasa IV.

(2 óre pe sěptěmână).
Insuşirile generale ale corpurilor şi starrile lor diferite de agregațiune. Greutatea, căderea corpurilor, presiunea corpurilor lichide, vasele comunicătóre. Presiunea aeruluy (barometrul). Efectul cǎldurǐ (termometrul). Temperatura aerulu⿳ atmosferic, curentul de aer, precipitațiunr atmosferice (circulațiunea aper pe pămînt, evaporarea, nuoriř, plóia, zăpada, isvorul, rîul, marea). Reflexiunea şi frângerea luminir; lumina şi umbra. Aparate optice și fotografia. Producerea şi propagarea sunetulur. Fenomene magnetice și electrice.

## II. Igiena.

Clasa IV.
(2 óre pe sěptěmână).
Noțiunea sănătățị şi a bóleř. Diferițir factorı̆, carı̆ aŭ înrîurire asupra sănătăţii. Miṣcarea şi simţirea. Pielea (Epiderma). Sensurile. Respiraţiunea. Circulaţiunea sângelur. Alimentele şi nutrirea. Otrăvirea. Ajutor grabnic în casurile când viéţa e primejduită. Bóle contagióse şi epidemice. Înveninarea ranelor. Ingrijirea de bolnav̌. Regule referitóre la scutirea, ingrijirea şi desvoltarea singuraticelor părţy ale organismulur omenesc. Principile may însemnate ale cresceriy fisice.

## 12. Economia de casă.

Scopul: Elevele sĕ-şr câştige ider despre importanţa sanitară, economică și socială a economior de casă și sĕ cunóscă
ocupaţiunile de lipsă în economia de casă, explicate şi motivate din punctele de vedere amintite mar sus.

## Clasa III.

( 2 óre pe sěptěmână).
Rolul şi chemarea femeir în conducerea economier de casă. Valórea bunurilor din economia de casă. Venitul. Cheltuelr de lipsă și de prisos. Importanța economisăriy, urmările luxulur. Folosirea rațională a timpuluř, banilor și a bunurilor. Budgetul. Purtarea jurnalulur în economia de casă.

Aranjarea, ținerea în ordine și curăţenia locuințer. Ingrijirea, repararea și folosirea mobilelor şi a articolilor de îmbrăcăminte, gustul şi moda.

Timpul si modul de procurare a obiectelor economice și a alimentelor; materiř stricate și falsificate. Piața.

Cunoscințe fundamentale din teoria pregătiriǐ bucatelor. Conservarea alimentelor. Bucǎtăria, cămara, podul și pivnița.

Impărțirea lucruluř in economia de casă; membriř familier, lucrătorir şi servitorir.

Despre prăsirea și ținerea animalelor de casă folositóre, despre legumărit şi despre valórea productelor economice.

Influinţa conducerir economier de casă asupra viețir morale şi a stărǐ sociale a familiě̆. Sanctuarul vetreĭ familiare.

## 13. Cântare.

Prin cântare se exprimă sentimentele mař perfect şi mar̆ nemijlocit şi de aceea cântarea este unul dintre cele mar însemnate mijlóce estetice şi etice de educație.

Scopul ce se urmăresce prin cântare, este, ca tóte elevele, nu numar cele may capabile, dar şi acelea, cary nu sunt total lipsite de voce si auḍ musical (cari trebuesc dispensate dela cântare), s $\begin{gathered}\text { scie cânta cu siguranță şi pronunție corectă me- }\end{gathered}$ lodir şi armonír şi aměsurat capabilităţir lor individuale fie-care sé pótă coopera, saŭ cel puțin armonisa cu oàntăreţị în biserică saŭ în şcólă, în familie saŭ în societate, la tóte ocasiunile, unde cântarea e chemată a inaxlṭa solemnitatea saŭ a ridica veselia şi buna dispositie.

Înv̛̛tămintul mânecă dela concret, adecă dela învăţarea după auḑ a unor piese uşóre, simple, dar totuşr perfecte şi
frumóse; în legătură cu acésta se propun și elementele teorier musicale în ordine metodică.

Exerciți1 in aflarea intervalelor si in respirare la timp potrivit.

Cântece cu text sunt a-se cânta totdeuna şi în órele când se propune teoria musicer.

Acompaniarea cântărilor sé se reducă la minimul posibil.
De altcum metodul in predarea cântărir si a musicer este de a-se incredința profesorulur cualificat in acest scop.

> Clasa I-IV.

## (In I clasǎ 2 óre, în celelalte 1 óră pe sě̌ptěmână).

Cântăř̌ unisono, mař târziŭ în doư̆ voč̌; cântece poporale acomodate și din punct de vedere al textuluy original. Exerciţir de tonalitate mar uşóră, tactul, ritmul şi tempo.

## 14. Caligrafia și desemnul.

Scopul: Înțelegerea noțiunilor şi axiomelor geometrice fundamentale, pe basa intuirir şi desemnărǐ conduse metodic. Cunóscerea decorațiunilor după stilul lor şi óre-care dexteritate în desemnarea acelora în scopul deşteptărǐ și cultivărị simţulur frumosulur, al curațenieř, ordiner și a simțulur pentru colory.

Deprinderea scrisuluy frumos latin şi gotic.

## Clasa I.

(3 óre pe sěptěmână).
2 óre pe séptěmână scriere curentă cu litere micř si marr, scriere gotică.

1 óră pe sěptěmână měsurarea, împărțirea şi compunerea liniilor drepte cu ajutorul recuisitelor pentru desemn si cu mână liberă, în scopul de a deprinde ochiul în fixarea distanter. Î legătură cunóscerea instrumentelor necesare la desemn. Elementele desemnulur geometric ornamental, pe basa desemnulur pe tablă, cu recuisite, pe urma cu mâna liberă.

## Clasa II.

( 4 óre pe sčptěmână).
Geometria descriptivă. Situațiunea și měsurarea punctelor, a liniilor şi a unghiurilor. Cele mar simple figuř plane, precum:
triunghiul, patruunghiul şi poligonul, apor formarea cerculur şi proprietǎțile principale ale aceluia. Congruenţa şi aš̌měnarea triunghiurilor și a poligónelor.

Desemnarea celor mar simple ornamente plane.
1 óră pe sĕptĕmână exercițir caligrafice în șcólă.

## Clasa III.

## ( 3 óre pe sěptěmână).

Geometria descriptivă. Planul. Posiția liniilor drepte şi a planulur. Unghiul, unghiul de suprafață. Determinarea proprietaxţilor principale ale celor mař simple corpurı, precum: prisma, piramida, cilindrul, conul, sfera.

Desemnul liber. Desemnarea ornamentelor plane simple, în diferite stiluř̆, pe basa desemnărị pe tablă a profesoruluř, urmate de explicare.

1 óră pe sĕptĕmână exercițir caligrafice în şcólă şi câte odată acasă.

## Clasa IV.

( 2 óre pe sěptěmână).
Desemnarea din perspectivă a linier drepte, a suprafețer plane si a poliedrelor simple.

Cunóscerea armonier colorilor, desemnarea şi colorarea ornamentelor plane.

Explicarea practică a umbririr. Desemnarea în conturǐ a ornamentelor de ghips in relief, mar pe urmă cu umbrire.

## 15. Lucrul de mână femeesc.

Scopul: Cunóscerea lucrurilor de mână femeescř, carǐ se pot folosí în economia de casă, saŭ şi ca isvóre de venit, şi însuşirea îndemânăriǐ necesare pentru executarea acestora, aměsurat puterilor individuale ale elevelor.

Explicarea premerge exerciţiuluř, ca se se deprindă elevele a lucra independent. Se va face cunoscut elevelor materialul de lucru, procurarea si intrebuintarea aceluia din punct de vedere economic şi practic. Pentru desvoltarea gustulur şi a simţulur estetic se va stăruí pe lângă desemnul cu stil sị pe lânğ armonia colorilor.

## Clasa I.

( 2 óre pe sěptěmânǎ).
Trer modele împletite, trey croşetate ; treY dantele împletite, treĭ croşetate, tóte in bucăți mič. O cǎiță și un zăbunel croşetat.

Elementele filatulur. Pentru a se inve̛ţa marcarea ciorapilor se vor cóse în crucr câte-va litere pe un cuadrat de 15 cm. impletit neted.

Pe o bucată de pânză tivita, de aceeaşr mărime ( 15 cm .), se vor cóse- câte-va litere în cruč̌, pentru a se învêța marcarea albiturilor. Se va cóse pe o pânză un serviet pentru tavă, saŭ alt obiect folositor, cu arniciŭ de spălat, puişory în crucr pe ambe părțile egal (Holbein).

## Clasa II.

## ( 2 óre pe sčptěmână).

Trer modele mar grele împletite, trer croșetate și tot atâtea dantele in bucatţi micr.

0 păreche de ciorapr pentru copír. O punguliță croşetată. Dantelă filată şi cusută, pentru o față de perină.

Cârpitul şi țesutul ciorapilor, rufelor şi vestmintelor.
Elementele brodărieř pe o bucată de pânză (d. es. pe un cuadrat de 20 cm .). O batistă brodată împrejur şi cu găurele.

Lucrare uşóră în ochiţí, împunsătuř simple şi mar complicate, brodărie pe tül aplicată la obiecte de casă mărunte si folositóre.

## Clasa III.

(3 óre pe sěptěmână).
Deprinderea împletirir şi a croşetărǐ combinate, d. es. la o plapomă mică, croşetată şi cusută în cruč şi alte împunsătury de ornament, împrejmuită cu dantelă împletită. O păreche de mǎnuş̌ împletite. O batista cu numele brodat. Luarea mĕsurir nẹcesare la pregătirea albiturilor, combinând teoria cu practica.

Pregãtirea desemnelor pentru croit. O cămaşă femeéscă cu broderie albǎ; un camisol, amêndóư̆ cusute cu mâna.

## Clasa IV.

(3 óre pe sěptěmână).
Croitul şi cusutul albiturilor continuativ în teorie si praxă. 0 cămaşă bărbătéscă croită şi cusută. O faţă mică de masă,
ştergar saŭ alt lucru pe pânză cu ochiţ̧ si altă brodarrie de artă, cu ciucury înodațǐ. Cârpirea artistică, întregirea, țeserea. Teoria şi practicarea croitulû hånelor. Indrumărı cu privire la copiarea și la imitarea desemnelor, modelelor şi a diferitelor lucrărı de mână, ce se găsesc în jurnalele pentru lucru de mână. Pregătirea cărțị pentru croit. Croirea şi cusutul uner rochir.

## 16. Gimnastica.

Scopul: a) A stimula vioiciune corespunḑetóre în acțiunea vitală a corpulur, a desvolta în genere puterea corpulur și a mijloci întărirea singuraticelor membre relativ mar debile.
b) Câştigarea abilităţir, desvoltarea şi deprinderea flexibilitatțǐ corpuluř, pentru-ca membrele corpular sě se desvólte în forme frumóse şi în proporțǐ armonice.

## Clasa I.

(2 óre pe sěptěmână).
a) Formarea de rînduř în front și în flanc. Luarea distanțeĭ. Desfăşurarea în șirurĭ câte 2 , câte 4 . Intórcerĭ pe loc. Formare de cerc; marş în cerc, în unghiŭ şi contra-marş.
b) Posiția pasulur şi posiția încrucişata in diferite combinații. Pas de salut. Exercițǐ simple cu braţele, în tact de 2 şi 4 pătrare; exercițǐ libere compuse numai în direcțiune equilaterală şi in tact lin. Înclinarea şi întórcerea trunchiulur la comandã. Marşul ordinar lin, cu tropotă şi cu pasul secundar. Exercițiץ de salt: cu balans, într-un picior, pe loc şi înainte.
c) Săritul simplu de pe loc şi cu repeḑire, împreunat cu exercițiĭ de braţe si picióre. Deprindery la chinga cu veriǧ̌: exercițir în stare şi atârnare. Pe grinda oscilantã: umblarry cu piciórele intinse şi cu ridicarea ghenunchilor înainte, în latury şi înderrět. La funia lungă: sărirea pe rínd şi câte doy.

## Clasa II.

( 2 óre pe sč̌ptěmână).
Pe lângă repeţirea materialulur din clasa I: a) evoluțiuny şi contramarşury în ş̧iruř de câte 4. Marşury serpentine şi în linia melculuy. Rotire.
b) Exercitiiile libere continuate cu bastóne, în iuţélă medie. Exerciţir libere compuse. Inclinarea trunchiuluy pe lângă con-
lucrarea braţelor. Marş cu cântăry şi mers în tact de $3 / 4$. Saltul cu alternarea piciórelor şi în şirurl compacte.
c) Sarritul din loc cu întorsǎtură, cu avînt peste podiul de sărit. La chinga cu verigy: ridicarea odată; balansare scurtă înainte şi îndĕrčt. Pe scara orizontală: atârnare laternă şi inděrět, pe sul şi pe fuscele. Pe scara pieziṣă: exerciṭǐ de atârnare. Uițare laternă, înainte și îndĕrĕt. Pe grinda oscilantă: mers in tact, mers cu exercițir de brațe, ocolirea. La funia lungã: sărire peste ea și pe sub ea, în grupe de câte 3 și 4. Salt pe loc cu săritură duplă.

Joc de pilă cu corfa de pilă.

## Clasa III.

( 1 óră pe sěptěmână).
Pe lângă repețirea materialulur din clasa I. şi II:
a) Intórcerř în rîndurǐ duple. Formarea de şiruř de 2, 3, 4, în decursul marșulur, precum și repăşirea în rîndul simplu, întórceř şi evoluțiuny.
b) Exerciţir libere în tot felul de combinațiunr cu deprindeř de marş și de salt. Exercițǐ cu bastóne. Sǎritură de năgaţ şi alunecată. Mers în balans şi legănat, cu cântăry. Marş in tact şi alternat cu paşr naturalr.
c) Sarrire și alergare peste podiul de sărit. Saritura simpla cu deosebitã atenţiune la ținuta corpuluy̆. La chinga cu verigr: balansare scurtă cu întórcere şi ridicare. Uițare și rotire in atârnare. Atârnare pe scara orizontală cu uițare înainte si în laturł. Schimbarea de atârnare. Pe scara piezişă: exerciţǐ in posiție pendentǎ şi acăţare în sus și în jos. Pe grinda oscilantă: umblăry în tact, umblare oscilanta simplă. Pe grinda piezişă: sărirea sus şi în jos. La funia lungă: trecerea preste ea, întórceř şi sărirea preste ea. La paralele: deprindery in schimbarea posițiilor corpuluy înainte, înde̛rĕt, la stânga si la drépta; ridicarea in sus şi în jos.

## Clasa IV.

( 1 óră pe sěptěmână, facultativ).
Materialul clasey̌ III în extindere mar mare și in combinațiuň mar grele. Indrumărı pentru viéţă ca resultate ale instrucţiuniị de gimnastică.

## II. Obiect extraordinar.

## I. Limba francesă.

Scopul: a nisuí intr-acolo, ca sĕ pricépă elevele limba francesa običnuită de comun în conversaṭie şi sě ştie rĕspunde în aceeaş̧ limbă la întrebările puse.

## Clasa II.

(2 óre pe sěptěmână).
Problema de căpetenie a învt̂ṭămîntuluř în clasa acésta e: a deprinde cu îngrijire pronunțarea, cu ajatoral unor cavinte și ziceř mar micy și a învetta elementele parrṭir formale a limbir (intelegêndu-se aič̌ formele principale ale verbelor regulate și ale verbelor „uvoir" şi „étre").

Se cetesc apor îndată-ce e posibil piese scurte din vre-o carte de cetire elementară, şi anume în limba francesă, intrucât permit cunoscinṭele linguistice câştigate deja prin deprindere.

De-odată cu acésta ocupațiunř scripturistice cât mar des, la tablă, mar târziŭ și în caete (Extemporale și dictando).

Piese mar scurte le învaţa de rost şi le recitéză mar̆ de multe-ory, când clasa intréga, când eleve singuratice.

Se cere cu deosebire, ca se învețe elevele cu deplină siguranţă cele mar necesare cuvinte şi forme de vorbire şi se le păstreze în memorie.

## Clasa III.

$$
\text { ( } 2 \text { óre pe sěptěmână). }
$$

Repețirea celor învðţate în clasa precedentă. Proposiția simplă si compusă. Partea formală pe basa unor proposițiǐ: substantivul, articolul, adiectivul, pronumele, numeralul, verbele regulate si particulele vorbirir.

Tóte formele verbelor „avoir ${ }^{4}$ si „étrea.
Piese de cetire potrivite din cartea de cetire si tractarea lor gramaticală. Se se pună mare poud pe cetirea corectă si cu voce inaltă si pe deprinderea in vorbire.

Deprindery scripturistice la tablă şi tot la dóư sĕptěmâny in caete în scóla. (Extemporale saŭ dictando). Câte-va poesir may micy se memorisézã.

## Clasa IV.

$$
\text { ( } 2 \text { óre pe sčptěmînă). }
$$

Terminarea părțir formale cu verbele iregulare şi însuşirile de alcătuire a proposițiě francese, cu ocasiunea tractărị pieselor de cetire.

Piese de cetire mař marĭ din cartea de cetire, cu analisa lor gramaticală și a conținutuluř, cât se póte în limba francesă.

Deprinderĭ continue in vorbire si în scriere, ca in clasa premergĕtóre.

Memorisarea si declamarea unor piese mar micr în prosă și poesie.

Deprinderř scripturistice în caete, cel puṭin la câte dóuě sěptemâň̆ în şcólă şi odată pe lună acasă. (Extemporale, dictando saŭ reproducere).

Din conferința corpulur didactic, ținuta în 2-3 Martie 1900 în Sibiiŭ.

S-a aprobat în şedința comitetulur central al „Asociațiuniř pentru literatura română și cultura poporulư român", ținută în Sibiiŭ la 5 Aprilie 1900.

Şulutŭ,
p. preşedinte.

Dr. Beu, secretar II.
$66078 / 900$ szám.

> „Jováhagyom"

Budapesten, 1901 évi jánuár hó 9-n.
A minister meghagyásából
(L. S.) Dr. Axamethy Lajos
ministeri tanácsos.

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Limba franceš şi Gimnastica |  |
|  | － | $\underset{\sim}{\infty}$ | － | ¢ | $\underset{\sim}{\text { a }}$ |
| вว！̣sвum！ | $\cdots$ | © | $\cdots$ | 1 | 5 |
|  | $\sim$ | － | $\infty$ | $\infty$ | 아 |
|  | $\infty$ | H | $\infty$ | N | $\stackrel{\sim}{7}$ |
| โıratus | o | － | － | $\cdots$ | 5 |
|  | 1 | 1 | © | 1 | © |
| вuә！${ }^{\text {I }}$ I | 1 | 1 | 1 | N | N |
| Bo！st， | 1 | 1 | 1 | N | N |
|  | 1 | 1 | N | 1 | N |
|  | N | N | 1 | 1 | $\rightarrow$ |
|  | $\infty$ | $\infty$ | 0 | $\infty$ | F |
| vy\％．180әท | N | N | $\cdots$ | $\cdots$ | $\bullet$ |
| 8！107sI | 1 | $\cdots$ | N | $\infty$ | － |
|  | － | 0 | $\infty$ | $\infty$ | 안 |
|  | ＋ | $\infty$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\stackrel{3}{-1}$ |
|  | ＋ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\stackrel{\sim}{-1}$ |
| จumy！${ }^{\text {ay }}$ | $\sim$ | N | N | N | $\infty$ |
| $\begin{gathered} \check{\infty} \\ \underset{\sim}{\overleftarrow{\sigma}} \end{gathered}$ | $m$ | ヨ | 島 | $\geq$ | W |

## Discurs

rostit la incheerea solemnă a anulǔ scolar 1899/1900, de directorul şcóleǐ: Dr. V. Bologa.

## Exelenţia Vóstră! Venerate Dommule Delegat! Onorat Public!

In primir any dela inaugurarea acestuy institut, la ocasia solemnă a incheerir anilor şcolary, bărbați ca fericiţir George Bariṭiŭ şi Ioan Popescu, tâlcuiaŭ dela acest loc sentimentele poporulư̌ român, trebuințele lư̌ simțite pentru educația femeir române şi în firul acelora fixaŭ țînta şi vocaţiunea acester șcóle superióre de fete.

Eǔ, smerit începětor atuncĭ în cariera de astǎzl̆, ascultam cu nespusă sete cuvintele lor și mărturisesc, că eram un adict convins al povețelor lor, pentru-că vedeam într-unul pe istoricul erudit al poporaluy român, pe întemeetorul publicisticer române şi neînfrântul luptător, iar în celalalt pe pedagogul distins şi devotat al poporuluy român.

Și mǐ-am zis adese-ory în frămîntările mele sufletescr, că nu se póte sě nu recunoscr ochiul provedinṭer în acéstă mare causă a poporulư român, când îr veḑi pe aceștr dor bărbaţi mână în mână, tăind brazda, cea atât de mult doritã, pentru educația femeir române.

Şi cine a scrutat în cartea popórelor şi a urmărit cu atenție evoluția desvoltarriy lor, acela va da dreptate cuvintelor mele, când afirm, că istoria și educația națională sunt acer dor factory, cař hotăresc sórtea unur popor pe vécury înainte.

Iar pentru casul de faţă, cer may valoroş̌ representanți ar acestor dor ramı de știinţă, aŭ sĕvîrşit rolul începutuluy. Er aŭ chemat la viață acest institut în numele Asociațiunir, prin cuvîntul şi stăruinţa lor neobosită, căruia apor i-aŭ urmat multe alte şcóle române de fete în patrie. Er i-aŭ brăzdat calea, cu acea linişte a conştiinţer, că aŭ reparat o greşală a trecutulur, ce de mult trebuia farcut. Nor, niç un alt merit nu avem, decât, că le-am urmat cu credinṭă.

Şi ce ne-aŭ pus pe tablele legir aceştr bărbaṭy? In scurte cuvinte voiŭ împrospðta:

Se înzestrăm femeea română cu rodurile culturer adeverrate, într-un grad cât may înalt posibil, pentru-că numar avênd minte
luminată va puté devení pricepětóre tovarăsă soțulự, familiey, cu care este chemată sě împartă şi binele şi rěul acester vieți.

Š înzestrăm femeea română cu rodurile educațier religióse, pentru ca s-o ridicăm la un nivoŭ cât may înalt al judeca̛tir morale, sub a cărer influinţă sě-şı explice ea însăş̌ menirea sa casnică, vocațiunea sa pentru gospodarrie şi nu pentru deşertăciunr frivole.

In sfîrsit se întărim în inima femeir române acea nobila pornire, ce alt-cum îr este înăscută, de a simţí exclusiv cu poporul, căruia aparţine; de a-se afirma cu energie, între oríce împrejurărr, în curățenia caracterulư̆ seŭ etnic românesc. Ast-fel sé o deprindem a se ferí de órba imitație a uner civilisațiunĭ straine şi cosmopolite şi cu încetul se ne deprindem odata a crea din al nostru propriu, în condițiile nóstre, fie și mař modeste, dar răzimaţr pe sufletul poporulur nostru, a căruř capabilitate, nič dujmaniř cer mař aprigǐ nu r-aŭ putat-o denega.

Acesta este potecul signat nóuě de istoricul G. Barițiŭ şi pedagogul I. Popescu, pe care străbătênd înainte, pasul nostru nu va rătăci.

Și totuṣr, sé nu crédă omul auḑulur, s-a svonit din o parte óre-care, că în sanctuarul acestuř institut s-ar ocroti anumite tendințe aristocratice. Nu îțteleg, de când nisuința spre o cultură firéscă, este sinonimă cu spiritul de aristocrație!

Nu pot se nu stărư îucât-va asupra acestuř moment. Nu pot sě nu fac o scurtă dare de samă despre felul cum privesc chestia școlara clasele mai înalte aristocratice, carí nóue durere - ne lipsesc şi clasele medir şi muncitóre, carĭ la nor̆ sust în preponderanța hotǎrìtóre.

E în deobște cunoscut, cà aristocraţimea unuř popor o forméză ómenI, cary moştenesc bogaţíi întinse, milióne preste milióne, saŭ apor ómenr, carr se razimă, cu drept şi fara drept, pe budgetal sumptuos al statulur.

Aceste clase de ómenr, țin în adever se-şr ridice numar șcóle de lux, în care nu se învaţa arta de a câştiga cu sîrguinţă şi de a păstra cu înţelepciune, ci arta de a risipi, de a duce o viață uşóra, fără grijr și fara prevedere la trebuințele viitorulur. Dar clasele medir şi ale muncitorilor, cum suntem şi nor, apreţiază toc̣ay contrarul eu privire la țînta învetțămîntulư̆.

Dreptaceea s-ar puté și numar presupune, ca nơ̂ se̛ pozăm tendințele unur spirit aristocratic? Nor, carr suntem un popor abia emancipat de sub jugul iobăgieř din 1848? Nor sě facem pe parvenitul, care se ưte de ce a fost ierr și de ce-r lipsesce astăzǐ?!

Nicí odată!.. Întréga nóstra ființă, educația nóstră, idealul nostru, spulberă cu desěvîrşire asemenea aberaţiunł.

Dar s夭 nu uităm, ca întotdeuna fructul bun are sórtea, de a numěra mar mulți inimicř!.. Grădinarul înțelept însě, tocmaĭ din acel motiv, cu îndoită pază îngrijesce fructul seŭ.

Și nor̆ vom purcede ast-fel. Nu vom slăbi în stăruințele nóstre, pentru întemeiata educație a femeir române. Nu, may ales astăzĭ, când vedem, că la frații nostri de dincolo, s-a pornit dupa exemplul nostru un curent puternic, pentru promovarea educațier religióse, morale și naționale a femeir române.

Acesta e sentimentul comun al poporuluy român, şi pentru noĭ numar acesta póte fi hotărîtor!

După acéstă aprețiare, pentru buna nóstră orientare, vin sð-mr împlinesc cea mar plăcută parte a functier mele. S夭 aduc respectuósele nóstre omagir Exelențiey Vóstre, I. P. S. nostru Părinte, pentru mulṭămirea, ce ne faceţ̦ prin înalta presenţă. - Urez Exelențier Vóstre mulṭi anY fericiṭy!

Mulțămesc On. Public, pentru căldurósa atenție, ce dă acester instituțiunY culturale a Asociațiunir.

Mulțămesc P. O. D. delegat al On. Comitet, pentru părintésca conducere a examenelor și me rog, ca în cumpěna judecǎțǐ asupra prestațiunilor dovedite de elevele nóstre, în senzul pregramer acum exhauriate, sé binevoiască a lua în considerare împrejurarea, ča în anul acesta morbul greŭ pentru copír: scarlatina, ne-a răpit și nóue patru séptermânı din timpul cel mâ preţios pentru înve̛țămînt. Ast-fel póte sè va fi observat ič colea câte o mică lacună in deplina rotunḍire a resultatulư dorit. Se mulțămim înse bunulư Dumnezeŭ, că ne-a ferit de a aduce alte jertfe mar dureróse, numitulur morb periculos.

Înainte de a încheia, țin se amintesc încă un lucru. Anume ca în decursul acestor examene, On. Public a avut plăcuta ocasie, sě pótă priví îutr-una din salele institutulur nostru si o mică, dar frumósă exposiţie de tabloury.

Aceste producte însé, nu sunt dela elevele actuale, cí dela eleve deja absolvente ale şcóler nóstre, dimpreună cu doue din cursul complementar de astăzr, carl aŭ frecuentat in anul acesta un curs privat de pictură, deschis in Sibiiŭ in Septembre 1899, de dşóra Laura Vlad, absolventă a academieř de pictură din München.

Nor um deschis cu plăcere uşile acestuy paladiă al Asociaţiunir, pentru expunerea amintitelor producte alese, de-óre-ce menirea Asociațiunir e sĕ întimpine cu cǎldură şi sĕ incurajeze tot ce se manifestă cu demnitate pe terenul artelor şi ştiințelor, în sinul poporulur român. Şi simțim mare bucurie, când vedem gradul de perfecțiune, la care aŭ ajuns elevele şcóler nóstre, sub o bună conducere. Doresc din inimă, sě fie de bun augur acest laudabil succes.

Cu acestea declar anul școlar încheiat.

## Discurs

rostit la inchecrea solemnă a an. şcol. 1899/1900, de delegatul Onoratulǔ Comitet al Asociatiuniǔ: Dl Ioan Papiu.

Exelenţia Vóstră, 1. P. S. D. Archiepiscop şi Metropolit! Ilustră adunare, Iubitelor eleve!
Din posiţiunea mea oficială, ce ocup în acest moment solemn ca delegat al celeř mai înalte societațic naționale, a nAsociaţiunir pentru literatura şi cultura poporuluy̆ român" din patrie, cuvine-se s夭 daŭ şi eŭ expresiune simțemintelor mele la acésta strălucită serbare de încheere a anulur şcolar.

Eŭ în calitatea mea de delegat am avut bucuria a începe şirul sěrbětorilor in ziua primă a examenelor, Luň în $12 / 25$ a curenter, în clasa primă a acester scóle, podóba şcólelor nóstre şi continuând pănă azr: am venit cu drăgălaşele eleve din clasa în clasă, ca prin o grădină frumósă unde ele aŭ cules cele mar frumóse floricele, si le-aŭ compus în buchete artistice, pe cary ni le-aŭ presentat în formă de cunoscințe alese şi de productiuny succese la pian, și prin declamărı̆, cu carı ne-aŭ desfătat sufletul.

Se afirmă și póte cu drept cuvînt, că nor preste tot am sta îndĕrð̌tul altor némurí din patrie in cultură, dar privind înderrět şi asĕmennând trecutul cu presentul trebue se̛ constatăm cu mulţămire un progres îmbucurător. Nor cer betrâny ne aducem aminte cu jale din tinereţele nóstre, cât de pustiŭ era câmpul național, nu era o singura şcólă pentru crescerea tineretuluy nostru; iar astăzĭ cu fericire constatăm, că acésta şcólă nu este întru nimic înderrětul şcólelor de acésta categorie şi rivaliséză cu cele ale concetǎţenilor de alte limbr din patrie. Cuvine-se decř s夭 ne bucurăm în asemenea momente solemne si că ne bucuram dovadă este strălucita adunare presentă, pentru care onóre eŭ dator sunt în numele comitetuluy central al „Asociațiuniř" a aduce cea mař profundă mulțămită: la locul prim mulțămesc Inalt Preasânției Sale Domnulur Archiepiscop şi Metropolit, că a binevoit cu Inalta Sa presență a onora sęrbătórea nóstră solemnă și a încuraja cu înțeleptele-1 poveţe și nisuințele nobile ale acestur institut, și apor întreg onoratulur public.

Mulțămesc corpuluy profesoral dela acéstă şcólă pentru zelul şi devotamentul, cu care aŭ muncit un an de zile, ocupând locul părinților scumpelor odóre ale mamelor, pe carr le-aŭ încredințat îngrijiriץ lor gingașe, mulţămesc în fine şi laud buna purtare şi strǎlucitul progres al iubitelor eleve, aceste scumpe odóre a mamelor române, cař întorcêndu-se la bunị lor părinți sě păstreze un suvenir dulce acestư institut național, creat şi susținut cu mary jertfe de nAsociațiunea nóstră pentru cultura poporuluy român", căruia sĕ-1 dorim, se créscă și sě înfloréscă.

## Știrĭ ṣcolare.

## 1. Personalul șcóleĭ și al internatuluĭ.

A. Personalul sscóleč.

1. Directorul:

Dr. Vasile Bologa, învětător ordinar şi director definitiv, a propus limba română în clasa $\mathrm{I}-\mathrm{IV}$, ( 13 óre pe sept.). Aniĭ de funcţiune: 13.

## 2. Înv.ĕţătoriy̆:

Eugenia Moga n. Trifŭ, învěţătóre ordinară definitivă, a propus aritmetica în clasa I-II., chemia și economia de casă în clasa III, geometria, fisica si higiena in clasa IV. şi istoria naturală in clasa I si II. (21 óre pe sept.) Aniĭ de functriune: 12.

Ioan Popovič̌, învětător ordinar definitiv, a propus geografia in clasa I-IV., istoria universală în clasa II și III., istoria Ungarie1̆ în clasa IV. și limba maghiară în clasa I-II. (20 óre pe sept.) Auir̆ de funcţiune: 10.

Eugenia lovescu, învĕtătóre ordinară definitivă, a propus limba maghiară în clasa III-IV., limba germană în clasa I-IV., ạritmetica in clasa IV. si gimnastica în clasa I-IV. (21 óre pe sept.) Anir de functiune: 6.

## 3. Catechetiry:

Mateiŭ Voileanŭ, asesor consistorial în Sibiiŭ, a propus religiunea elevelor gr.or. din tọ́te clasele.

Nicolae Togan, administrator protopopesc gr. cat. in Sibiiŭ, a propus religiunea elevelor gr. cat. din tóte clasele.

## 4. Instructoriy̆:

Timoteiŭ Popovič̌, profesor seminarial de musică, a propus musica vocală în clasa I-IV. (5 óre pe sept.)

Laura Vlad, absolventă a Academieř de pictură din München, cu examen de cualificatiune pentru şcólele elementare, a propus desemnul şi caligrafia în clasa I-IV. (12 óre pe sept.)

Eufemia Katona, cu examen de cualificatiune pentru lucrul de mână în şcólele elementare, a propus lucrul de mână in clasa I-IV. (10 óre pe sept.)

Iulius Schaeffer, absolvent al conservatoruluǐ de musică din Lipsca si compositor, a instruat in musica instrumentală 9 eleve.

Sabina Brote, a instruat în musica instrumentală 12 eleve.

Selma Mökesch, absolventă a institutuluı̆ „Musik-schulen-Kaiser" din Viena, a instruat in musica instrumentală 12 eleve.

Elena Petrascu, directóra internatuluĭ, a propus limba francesă, ca studiŭ facultativ, elevelor din tóte clasele.

> B. Personalul internatulǔ̆.
a) Directorul şcóleĭ este totodată și al internatuluĭ.
b) Directóra internatuluĭ: Elena Petrascu.
c) Medic de casă: Dr. I. Beu.
d) Ajutóre: o guvernantă şi dóuĕ bone.

## 2. Materialul de inveěțămînt propus in anul școlar 1900/1901.

a) În cursurile ordinare.

S-a propus materialul prescris pentru fie-care clasă conform planulư de înve九ţămînt, ce se publică în programa şcolară din acest an. (Veḑi pag. 15-36).

La instrucția din limba francesă ca obiect facultativ, aŭ participat 37 eleve, fie-care clasă cu câte 2 óre pe sø̆ptĕmână.

La instrucția în pianoforte aŭ participat 33 eleve.
Din limba maghiară, germană și francesă s-aŭ ținut neintrerupt conversaţir cu elevele interne, sub conducerea directóreI, a înveţtãtórelor şi a guvernanter.

b) În cursul complementar.

In cursul complementar fiind înscrise in acest an numar 4 eleve (veḑr pag. 52), s-aŭ propus numaĭ obiecte facultative, anume:

1. Limba francesă, bucătăria practică cu spălatul rufelor și ingrijïrea odăilor, prin d-şóra Elena Petraşcu, directóra internatuluy şcóley civile de fete a Asociaţiunir.
2. Pictura, prin d-şóra Laura Vlad, profesóră de pictură.
3. Musica vocală, prin dl Hermann Kirchner, compositor.
4. Musica instrumentală (fpiano), prin dl Iulius Schaeffer, profesor de musica și compositor.

Dintre elevele cursulur compl. una s-a pregătit pe cale privata si a depus in 14 Martie 1901 examenul de pe cursul III pedagogic in Sibiiŭ.

Pentru anul viitor şcolar se va susfiné acest curs în sensul statutulur șcóler, numar daca se va anunța un numer corespunఫ̧etor de eleve. (Vedy: Inştiinţare pentru anul viitor pag. 61).
3. Consemnarea manualelor de inveçtămînt pentru șcóla civilă de fete a Asociațiuniì.

## Clasa I. civilă.

1. Istoria biblică pentru şcólele medir inferióre şi şcolele civile, de Dr. Ilarion Puşcariŭ, Sibiiŭ, 1893. (pentru elevele gr.-or. în cl. I şi II civ.).
2. Catechismul religiuniy creştine pentruclasele gimnasiale inferióre, de Dr. Isidor Marcu, Blaş, 1894 (pentru elevele gr.-cat. în cl. I şi II civ.).
3. Carte de cetire română, pentru gimnasir, scóle reale, etc. de Ioan Popea, edit. N. I. Ciurcu, ediția a III-a, 1890, Braşov. (1890 Nr. 18.145). ${ }^{1}$ )
4. Gramatica română pentruînvęţămîntul secundar. Partea I. de Ioan Petran, edit. Tipografia diecesană, Arad, 1896.' (1896. Nr. 66.150 si 1896. Nr. 73.688).
5. Magyar olvasókönyv polg. és felsöbbleányiskolák I oszt. számára, de Torkos László, edit. Eggen-berger-Féle könyvkereskedés, Budapest, 1891. (1891. Nr. 36.230).
6. Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen, II. Th. de Georg Jauss, edit. Dobrowsky \& Franke, ediţ. III. Budapest, 1888. (20 Dec., 1888. Nr. 17.358).
7. Aritmetica în usul şcólelor primare. Partea III-a de Domeţiŭ Dogariŭ, edit. H. Zeidner, Braşov, 1882 (1887 Nr. 16.524).
8. Rendszeres földrajzi Atlász, középtanodák, tanit. képezd., polg. iskolák használatára, de Kozma Gyula, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1890. (1890. Nr. 17.469).
9. Geografie pentru şcóle civile şi superióre de fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicy (Orig. aprob. sub Nr. 1240-1898).
[^1]
## Clasa II civilă.

1. Carte de cetire română, pentrugimnasir, şcóle reale etc. de Ioan Popea, edit. N. I. Ciurcu, ediția ILI-a Braşov, 1890. (Nr. 18.145-1890).
2. Gramatica română pentruînv ețămîntulsecundar. Partea I. de Ioan Petran, edit. Tipografia diecesană, Arad, 1896. (1896. Nr. 66.150 şi 1896 Nr. 73.688).
3. Magyar olvasókönyv polg. és felsöbbleányiskolákI oszt. számára, de Torkos László, edit. Eggen-berger-Féle könyvkereskedés, Budapest, (1891 Nr. 36.230).
4. Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen, III. Th. de Georg Jauss, edit. Dobrowsky \& Franke, ediţ. VI. Budapest, 1888. (20 Dec. 1888 Nr. 17.358).
5. Manualdegramaticăgermană, pentrugimnasiř, şcóle reale, etc. de S. Nestor şi N. Popescu, edit. Tipografia seminarială, Blaş, ediţ. III. 1896. (1897 Nr. 171 eln.)
6. Istoria universala pentru şóle civile și superióre de fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicr (orig. aprob. sub Nr. 64.561-1896).
7. Rendszeres földrajzi Átlász, középtanodák, tanit. képezd., polg. iskolák használatára de Kozma Gyula, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1890. (1890 Nr. 17.469).
8. Geografie pentruscóle civile şi superióre de fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicí, (orig. aprob. sub Nr. 1240-1898).
9. Elementede istoria naturala, pentruscólele poporale (Curs I şi II). de Dr. Daniil P. Barcianŭ, edit. Tipografia archidiecesană, Sibiiu, 1881 şi 1883. (23 Iunie $1887 \mathrm{Nr} .16 .524)$.
10. Aritmeticaîn usul scólelor primare. Partea a III-a de Domeţiǔ Dogariŭ, edit. H. Zeidner, Braşov, 1882. (1887. Nr. 16.524).

## Clasa III civilă.

1. Confesiunea ortodox $\mathfrak{A}$ a bisericercatolice (sobornicesci) si apostolice a resarituluy de Dr.

Barbu Constantinescu, Sibiiŭ, 1877 (pentru elevele gr. or. în cl. III. şi IV. civ.).
2. Istoria biblică a Testamentulur vechiŭşinoŭ, de Gavrilă Popŭ, ediț. III, Blaş, 1887 (pentru elevele gr. cat. în cl. III şi IV civ.).
3. Carte de cetire pentru clasa III. gimn., reală şi pentru şcólele superióre de fete, de Virgil Onițiŭ, edit. Nic. I. Ciurcu, Braşov, 1893. (19 Main 1894 Nr. 16.247).
4. Carte de cetire maghiară, pentru scólele secundare, preparandiř. Partea III, de Dr. I. Crişan şi Nicolaŭ Putnoky, editura Tipografiey archidiecesane, Sibiiŭ, 1885.
5. Gramatica limbel maghiare, de Dr. I. Crişan şi N. Putnoky, edit. Tipografia archidiecesană. Sibiiŭ, 1885.
6. Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen. IV. Th. de Georg Jauss, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1888. (20 Dec., 1888. Nr. 17.358).
7. Manualdegramaticagermana, pentrugimnasir şcóle reale, etc., de S. Nestor şi N. Popescu, edit. Tipografia seminarială, Blaş, ediṭ. III. 1896. (1897. Nr. 171 eln.).
8. Istoria universală pentruscóle civilesisuperióre de fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicr (orig. aprob. sub Nr. 64.561-1896).
9. Rendszeres földrajzi Átlász, középtanodák, tanit. képezd., polg. iskolák használatára, de Kozma Gyula, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1890. (1890. Nr. 17.469).
10. Geografia peutru scóle civile şi superiórede fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicr, (orig. aprob. sub Nr. 1240-1898).
11. Aritmetica pentruanir din urmăar scóleyprimare, de Ioan Dariŭ, edit. H. Zeidner, Braşov, 1881. (24 Iunie, 1887. Nr. 16.524).
12. Chemia elementara, anorganica si organica, pentrugimnasiy, scóle civile, etc. prelucrată după

Dr. V. Hankó și Dr. H. Szterényi (1892. Nr. 19.485), de Arseniŭ Vlaicŭ, edit. N. I. Ciurcu, Braşov, 1890.

## Clasa IV. civilă.

1. Carte de cetire română, pentru clasa IV. gimnasiala şi pentru şcólele superióre defete, de Virgil Onițiŭ, Braşov, N. I. Ciurcu, 1895. (Manual ajatător).
2. Carte de cetire maghiară cu introducere în sintaxa limber maghiare. Partea II. de Dr. I. Crişan şi Nicolaŭ Putnoky, edit. Tipografia archidiecesană, Sibiiŭ, 1886. (24 Iun. 1887. Nr. 16.524).
3. Gramatica limber maghiare, de Dr. I. Crișan şi N. Putnoky, edit. Tipografia archidiecesană, Sibiiŭ, 1885.
4. Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen, IV. Th. de Georg Jauss, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1888. (20 Decembre, 1888, Nr. 17.358).
5. Manualdegramaticăgermană, pentrugimnasiř, scólereale, etc., de S. Nestor şi N. Popescu, edit. Tipografia seminarială, Blaş, ediț. III, 1896 (1897. Nr. 171 eln.).
6. Istoria Ungarieř pentru clasele secundare inferióre, şcóle civile, etc., de Ludwig Mangold, în românesce de Vasilie Goldiş, edit. N. I. Ciurcu, Braşov, 1890.
7. Cunoscinţedin constituţia patrieřsidindrepturile si datorintele cetatenescri, pentruscólele poporale, de Ioan Popovicr, Sibiiŭ, Tipografia archidiecesană, 1894. (Manual ajutător).
8. Aritmetica pentruanirdin urmar scóler primare de Ioan Dariŭ, edit. H. Zeidner, Braşov, 1881. (24 Iunie, 1887. Nr. 16.524).
9. Curs elementar de Geometria practica, de D. Mirescu, edit. Tipografia Academier Române, ediț. II, Bucurescr, 1885. (5 Iulie, 1888. Nr. 21.307). (Manual ajutător).
10. Fisica pentru şólele poporale, de Dionisiŭ Fagărăşan, edit. H. Zeidner, Braşov, 1888. (Manual ajutător).
11. Higiena poporalá, de Dr. G. Vuia, edit. I. Hande, Arad, 1884. (5 Iulie, 1888. Nr. 21.307).
12. Conspectul elevelor inmatriculate in an. școlar 1900/1901.

|  | Numele eleveǐ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Clasa 1. |  |  |
| 1 | Maria I. Baltes | Sibiiǔ | Sibiiŭ |
| 2 | Elena Bocan | Criscior | Hunedóra |
| 3 | Paraschira Ciocan | Glìmbóca | Făgăras |
| 4 | Ana Doican | Sebeşul de jos | Sibiiù |
| 5 | Laura Furduĭ | Câmpenǐ | Turda-Aries |
| 6 | Lucia Isacŭ | Cluj | Cluj |
| 7 | Eugenia Lăpădat | Berliste | Caraş-Severin |
| 8 | Maria Nădrag | Vale | Sibiiŭ |
| 9 | Maria Rěou | Ludoşul-mare | Sibiiǔ |
| 10 | Emilia Vessa | Socodor | Arad |
| 11 | Elisaveta Vlad | Reşinarĭ | Sibiiŭ |
| 12 | Ana Voilean | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
|  | Clasa 11. |  |  |
| 1 | Emilia Avramescu | Făget | Caraş-Severin |
| 2 | Silvia Baltes | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 3 | Elvira P. Bărcian | Orăşic | Hunedóra |
| 5 | Silvia Breban | Cecârlăŭ | Sătmar |
| 5 | Scmpronia Bredicean | Lugos | Caras-Severin |
| 6 | Iulia Budiŭ | Zam | Hunedóra |
| 7 | Elvira Cintea | Făgăraş | Făgăras |
| 8 | Otilia Câmpian | Elisabetopol | Tîrnava-micǎ |
| 9 | Elena Cloaje | Boita | Sibiiŭ |
| 10 | Ana H. Сорăcescu | Bucurescĭ | România |
| 11 | Virginia Cotutuiu | Diug | Solnoc-Dobîca |
| 12 | Valeria Foica | Sibiiú | Sibiiŭ |
| 13 | Elisaveta Greavu | Roşia de Sěcas | Alba-inferióră |
| 14 | Elisaveta Ioanovicí | Orşova | Caras-Severin |
| 15 | Margareta Mărgincan | Borssa | Maramurěs |
| 16 | Xenia Mărcuş | Giula | Békés |
| 17 | Ana Minişca. | Poiana Sǎrată | Treǐ-Scaune |
| 18 | Elena Muntean | Deva | Huncdóra |
| 19 | Aurora Oancea | Beiuşi-Lazurǐ | Bihor |
| 20 | Veronica Purdean | Gârboŭ | Solnoc-Dobîca |
| 21 | Aurelia Şerban | Sântohalma | Hunedóra |


| - | Numele eleveǐ | Locul nasceriĭ | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Elena Stroia | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 23 | Octavia Stroia | Gusu | Alba-inferióră |
| 24 | Gabriela Tomuţa | Baia de Criş | Hunedóra |
| 25 | Octavia Voilean | sibiiŭ | Sibiiŭ |
|  | Clasa III. |  |  |
| 1 | Victoria Blaga | Mercurea | Sibiiŭ |
| 2 | Ana Comsa | Selişte | Sibiiŭ |
| , | Lucia Dan | Făgăraş | Făgăras |
| 4 | Veturia Foica | Sibiiù | Sibilŭ |
| 5 | Ana losof | Gales | Sibiiŭ |
| 6 | Vera Lemeny | Sclişte Caransebeş | Caraş-Severin |
| 8 | Maria Mácelariu | Gura-Rîuluĭ | Sibiiŭ |
| 9 | Ana Martinov | Caransebeş | Caraş-Sererin |
| 10 | Maria Mineiŭ | Stenea | Tîrnava-mare |
| 11 | Olimpia Moisil | Năsăud | Bistriţa-Năsăud |
| 12 | Cornelia Monda | Borgo-Bistrita | ${ }^{\text {Sibiiü }}{ }^{\prime}$ |
| 13 | Mărióra Muntean | Gura-Rîuluĭ | Alba-inferióră |
| 14 | Maria Pinca Valeria Pop | Cergăul-mare Sibiiü | Alba-inferiora Sibiŭ |
| 16 | Otilia Popŭ | Morlaca | Cluj |
| 17 | Cornelia Popa-Radu | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 18 | Octavia Puşcariŭ | Sohodol-Bran | Făgăraş |
| 19 | Maria Puşcariŭ | Bucurescr | România |
| 20 | Maria Roşu | Vranĭ | Caraş-Severin Sibiiù |
| 21 | Silvia Togan. | $\underset{\text { Sibiiŭ }}{\text { Sinul-sĭsese }}$ | Muręs-Turda |
| 23 | Maria Trónca | Ludoşul-mare | Sibiiŭ |
| 24 | Elena Scridon | Năsăud | Bistrita-Năšănd |
| 25 | Maria Scridon | Năsǎud | Bistriţa-Năsăud |
| 26 | Terenția Ungurean | Curtacher | Arad |
|  | Clasa IV. |  |  |
| 1 | Maria E. Baltes | Sibiiŭ | Sibiiǔ <br> Alba-inferióră |
| 2 | Silvia Ciora | Giogiul de sus | Alba-inferiora |
| 3 | Octavia Colbasi | Cut |  |
| 4 | Elisaveta Doican | Sebeşul de jos | Sibilĭ̆ |
| 5 | Lucreția Imbuzan | Sibiiŭ | Sibiuŭ |
| 6 | Galini Literat | Luţa | Fiugăraş |


| $\begin{aligned} & \hline \dot{\sim} \\ & \dot{Z} \end{aligned}$ | Numele eleveǐ | Locul nasceriĭ | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7 | Letiția Micu | Fägiǒras | Făgăras |
| 8 | Maria Mişcuţa | Giula | Bėkés |
| 9 | Maria Muntean | Ocna Sibiiuluĭ | Alba-inferióră |
| 10 | Lucretia Nechiforescu | Brãila | România |
| 11 | Viorica Nicóră |  |  |
| 12 | Magdalena Osiecki | Prelipet | Caras-Severin |
| 13 | Francisca Popŭ | Morlaca | Cluj |
| 14 | Maria Pop | Sãcătura | Turda-Aries |
| 15 | Paraschica Radu | Turnişor | Sibiiŭ |
| 16 | Elisaveta Savu | Sebeşul-sãsesc | , |
| 17 | Ana Slar | Mohu |  |
| 18 | Ana Slărescu | " | " |
|  | Cursul complementar: |  |  |
| 1 | Veturia Muresianũ | Brasov | Braşov |
| 2 | Silvia Todea | Reghinul săsese | Murěs-Turda |
| 3 | Elvira Todea | B. |  |
| 4 | Valeria Uilăcan <br> Conspectul elevelor din internat: | Blaj | Alba-inferióră |
| 1 | Emilia Avramescu | Făget | Caraş-Severin |
| 2 | Elvira Bărcian | Orăştie | Hunedóra |
| 3 | Silvia Breban | Cecârlăŭ | Sătmar |
| 4 | Sempronia Bredician | Lugos | Caraş-Severin |
| 5 | Iulia Budiu | Zam | Hunedóra |
| 6 | Mărióra Călian | Comarnic | România |
| 7 | Otilia Câmpian | Elisabetopol | Tîrna ${ }^{\text {a }}$-micǎ |
| 8 | Elvira Cintea | Făgăras | Făgăraş |
| 9 | Silvia Ciora | Giógiul de sus | Alba-inferióră |
| 10 | Octavia Colbasi | Cut | Sibin" |
| 11 | Ana Comşa | Selişte | Sibiiŭ |
| 12 | Ana H. Copăcescu | Bucurescr | România |
| 13 | Virginia Cotuţiŭ | Diug | Solnoc-Dobîca |
| 14 | Laura Furduŕ | Câmpenr | Turda-Aries |
| 15 | Lucia Isacŭ | Cluj | Cluj |
| 16 | Elisaveta loanovicy | Orşova | Caraş-Severin |
| 17 | Eugenia Lăpădat | Berlişte | , » |
| 18 | Livia Linṭu | Caransebes | " $\quad$ |
| 19 | Ana Martinov | " | " " |


| $\begin{array}{r} \dot{z} \\ \dot{z} \end{array}$ | Numele eleveĭ | Locul nasceriĭ | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 20 | Maria Măcelariŭ | Gura-Rîulur | Sibiiŭ |
| 21 | Xenia Mărcus | Giula | Békés |
| 22 | Margareta Mărginean | Borsa | Maramurěs |
| 23 | Letiția Micu | Făgăras | Făgăras |
| 24 | Maria Misscuta | Giula | Bekes <br> Bistriṭa-Năsăud |
| $2)^{1}$ | Olimpia Moisil | Borgo-Bistrita |  |
| 26 | Cornelia Monda | Borgo-Bistriţa <br> Gura Rîuluı̆ | "Sibiiŭ ${ }^{\text {a }}$ |
| 28 | Mărióra Muntean | Braşov | Braşov |
| 29 | Lucreția Nechiforeseu | Brăila | România |
| 30 | Viorica Nicóră | Beiusiľ-Lazuirí | Bihor |
| 31 | Aurora Oancea | eiuși-Lazuí Brăzoĭ | România |
| 33 | Maraschiva Oniena Osiecki | Prelipet | Caras-Severin |
| 34 | Otilia Popŭ | Morlaca | Cluj |
| 35 | Francisca Popŭ | Sohodöl-Bran | Fă ${ }^{\text {a }}$ ăras |
| 36 | Octavia Pușcariŭ | Sohodol-Bran Bucurescĭ | România |
|  | Maria Puşcariŭ Alexandra Puşcar | Bucuresci <br> Bucurescĭ | România |
| 39 | Elena Puşcariú |  |  |
| 40 | Veronica Purdean | Gârboŭ | Solnoc-Dobîca |
| 41 | Mărióra Roşu | Vraní | Caraș-Severin |
| 42 | Georginu Roşu |  | Bistrița-Măsăud |
| 43 | Elena Scridon | Nãsåud |  |
| 44 | Maria Scridon |  | Ḧunedóra |
| 45 | Aurelia Serban | Reghinul-săsese | Mureş-Turda |
| 47 | Silvia Todea | , " |  |
| 48 | Elvira Todea | Baia de Cris | Hunedóra |
| 49 | Gabriela 'Tomuta | Baia de Cris Blaj | Alba-inferióră |
| 50 | Valcria Uilăcan | Blaj Curtacher | Arad |
| 52 | Emilia Vessa | Socodor | " |

Nota. Elevele, al căror nume s-a tiparrit cu litere cursive, aŭ frecuentat şcóla elementară a „Reuniunir femeilor române" din Sibiŭ.
I．Date statistice dupa clase
despre elevele inmatriculate la șcóla civilă de fete a Asociaţiuniǐ pro 1900／1901．

| өлe＾лөsqo |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 8 uns | \＃ | 18 | $\otimes$ | $\stackrel{\square}{\sim}$ | 8 |
|  |  | $\checkmark$ | $\sim$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\sim^{\infty}$ |
|  |  | 1 | $\cdots$ | ＋ | 11 | $\bigcirc$ |
|  |  | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots \mathrm{r}$ | $\infty$ |
|  |  | I | 1 | $\checkmark$ | 7 N | ${ }^{+}$ |
|  |  әр ц．r8пọ่̣วung | 1 | $\bigcirc$ | $\cdots$ | $\checkmark$ | $\infty$ |
|  |  | 1 | ｜ | $\infty$ | c | $\bigcirc$ |
|  | 亡̇ำ．， d | $\infty$ | 10 | $\sigma$ | ＋-1 | ฐ |
|  |  | ｜ | $\infty$ | －4 | $\cdots$ | $\bigcirc$ |
|  |  <br>  | $\bigcirc$ | $\bullet$ | $\infty$ | $\bullet$ | a］ |
|  | วน．วұхว | $\infty$ | $\bigcirc$ | $=$ | 9 | $\infty$ |
|  | әшгวบ！ | ＋ | $\because$ | 12 | $\infty$－ | F |
|  |  | 1 | 1 | I | 11 | 1 |
|  | गu¢¢0y | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | － | $\stackrel{\circ}{\circ}$ | $\pm$ | $\infty$ |
|  |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 |
|  |  | 1 | ， | 1 | ＋ |  |
|  | әэ！ | － | 1 | $\infty$ | H 0 | ते ${ }^{\infty}$ |
|  |  | I | \％ | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | $\pm$ | ¢ु） |
|  | IIInue［ns．ma －əp u！qutipdar ne | － | － | 1 | 11 | ${ }^{\sim} 1$ |
|  |  －wexa sndns ne－s | $=$ | 范 | $\stackrel{\text { ®̈ }}{ }$ | $\underset{\sim}{\infty} 1$ | a ${ }^{\infty}$ |
|  | ว7ร！̣หล！！d |  | 1 | 1 | 1 ＋ | I |
|  | әтвuрр．о | ๙ | $\stackrel{1}{9}$ | $\stackrel{\square}{\sim}$ | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | m）${ }^{\circ}$ |
|  |  | ํํ | $\stackrel{1}{2}$ | $\stackrel{\circ}{\circ}$ | $\infty$ | 8 |
| $\boldsymbol{セ S T I D}$ |  |  |  |  |  | 告 |

## Date statistice

despre elevele adăpostite în internatul șcóleĭ civ. de fete a Asociaṭiuniĭ în an. şcol. 1900/1901.


## 5. Mijloace de invě̌țămînt.

A. Biblioteca corpuluĭ didactic.

## I. Cărțĭ.

$\boldsymbol{\alpha})$ Dăruite:

1. XIV Jahrbuch des siebenbürgischen Karpathenvereius. Hermannstadt 1894.
2. Maria Cioban, Scrisorĭ cătră eleve. Sibiiŭ 1900, don. de autor.
3. Iosif St. Şuluţŭ, Memoriul seŭ, partea II, V şi VI, 3 vol. Sibiiŭ, 1879,1883 , 1899, don. de autor.
4. I. Pop-Reteganul, PovestirĬ din viața ţ̦̆ranilor româň. Sibiiŭ 1900, don. de Asociațiune.
5. Anuarul I. al Reuniuneř sodalilor românr din Sibiiŭ. Sibiiŭ 1900. don. de Reuniune.
6. Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia Română, fasc. 21-23. Sibiiŭ 1900-1901. don. de redacțiune.
7. Eud. Hurmuzaki, trad. de I. Slavicř, Fragmente din istoria Românilor, tom. III. Bucurescř, 1900.
8. N. Iorga, Studiř istorice asupra Chilier si Ce-tǎțị-Albe. Bucurescř, 1900.
9. Dr. I. Neagoe, Studiŭ asupra pelagreĬ. Bucurescí, 1900.
10. C. Erbiceanu, Protosincelul Naum Rìmniceanu. Bucurescr, 1900.
11. N. Popea, Andreiŭ baron de Şaguna. Bucuresci, 1900.
12. Indice alfabetic al Analelor Academiei XI - XX. Bucurescr, 1900.
13. Analele Academier Române, seria II tom. XXII, Adm. Bucurescr, 1900.
14. Analele Academier Române, seria II tom. XXI. Mem. sect. ist. Bucurescr, 1900.
15. Publicațiunile fondulur Vasile Adamachi, tom. I 1898/1900. Bucurescr, 1900.
16. I. Bota, Chemarea învęțătoriulur. Braşov, 1899. don. de Dr. V. Bologa.
17. N. Ivan, O pagină din lupta nóstră pentru esistență. Sibiiŭ, 1901, don. de Dr. V. Bologa.
18. J. Finelle, Bucăţ̌ alese din autorǐ francesi. Bucurescl 1900, don. de W. Krafft.
19. Sergiu Cujbă, Incoronarea. Bucuresci, 1901, don. de V. Rola-Piekarski.
20. C. Dumitrescu-Bumbesč̂, Cǎlăuza p. înființarea și conducerea băncilor populare. Bucurescǐ 1901, don. de ${ }^{\circ}$ V. Rola-Piekarski.
21. V. Onițiŭ, Seria II. din conferențele pedagogice ale corpulur profesoral dela șcólcle medir din Braşov. Braşov, 1900.
 mare public român din Braşov pe 1899/1900. Braşov, 1900. . 응
22. Dr. At. Mařenescu, Cultul păgân şi creştin, T. I. Bucurescr, 1884, don. de autor.
23. Dr. At. Marienescu, Topografia satuluĭ şi hotaruluĬ Măidan, urmată de Studiŭ despre Celṭi și numele de localităţic, Caransebeş, 1895. Don. de autor.

Diverse programe scolare in schimb.

## $\beta$ ) Cumperate:

25. Dr. Il. Puşcariŭ, Metropolia Româuilor ortodoxǐ din Ungaria şi Transilvania. Sibiiŭ, 1900.
26. Dr. Aug. Bunea, Episcopul Ioan Inocenṭiu Klein (1728-1751). Blas, 1900.
27. Szitnyai Elek, Ész és sziv. Budapest, 1900.
28. Gábel Gyula, Erzsébet. Budapest, 1900.
29. O. Foltz, Die deutsche Dichtung in der Unterklasse. Dresden, 1900, 2 broş.
30. I. Raţiŭ, Viaţa şi operele lư Audreiŭ Muresianŭ. Blas 1900 .
31. M. Dragomirescu, Carte sistematica de cetire şi composiţiuny. Bucurescy, 1899.
32. St. Kiritzescu, Teoria educațiuner. Bucurescř, 1901.
33. N. Gane, Paginy răslete. Iaşy, 1901.
34. P. Conda, Drepturile și datorințele învøfătorilor conf. românř. Sibiiŭ, 1901.
35. Silv. Moldovan. În panteon. Sibiiŭ, 1901.
36. Dr. G. Popovicǐ, Uniunea Românilor din Transilvania cu biserica romano-catolică, Logoj, 1901.

## II. Reviste şi ziare.

a) daruite de redacțiunr:

1. „Familia", Oradea-mare, red. Iosif Vulcan.
2. „Telegraful Român" Sibiiŭ.
3. „Transilvania", Sibiiŭ.
4. "Tribuna", Sibiiŭ.
5. „Vulturul", Oradea-mare.
$\beta$ ) cumperrate:
6. „Pädagogische Studien", Dresden.
7. „Magyar Paedagogia", Budapest.
8. „Deatsche Rundschau für Geographie und Statistik", Wien 1899/1900.

## B. Biblioteca elevelor.

1. ${ }_{n}$ Rěsboiul nostru pentru neatìrnare", de G. Coşbuc. Bucurescǐ, 1899.
2. „Scrisorǐ cătră eleve ${ }^{\text {b }}$, de Maria Cioban. Sibiiŭ, 1900. Dăruit de aut.
3. „Vorbe înțelepte", de A. C. Popoviciŭ, Bucurescr, 1900.
4. "Novele", de N. Gane, ed. III. Bucurescr, 1899.
5. "Poesir poporale", culese de V. Alexandri. Bucurescr, 1900.
6. „Nunta luY Pîrjol" (teatru de copiř) de I. Vulcan. Oradeamare, 1900.
7. „Eizsébet. Megemlékezés Magyarország Nagy Királynéjáról", de Gábel Gyula, Budapest, 1.00 .
8. "Povestiry din copilărie" de Sergiu Cujbă. Bucuresci, 1896.
9. „Incoronarea" de Serg. Cujbă. Bucurescr, 1901.


## C. Recuisite și aparate de învețămînt.

Nóue modele de ghips pentru desemnul după natură.
Direcțiunea împlinesce o plăcută datorie, aducênd cele mar vír mulțămiry tuturor p. t. binefăcêtory, onorabilelor societãṭ̌̌ şi redacțiunř, carr aŭ binevoit a contribuí la înmulțirea mijlócelor de înve九țămînt pentru şcóla nóstră.

## 6. Din cronica șcóleĭ și a internatuluǐ.

Anul școlar s-a început în 1 Septembre 1900, st. n.
În decursul anuluĭ șcóla a fost visitată de D-l Dr. Ilarion Puscariǔ, vice-preşedintele Asociațiunị și Dl Iosif St. Șuluṭŭ, membru în comitetul Asociațiuniř, ca delegațĭ aĭ comitetuluĭ ṣi Dl Dr. Pintér Gábor, inspector regesc de șcóle din comitatul Sibiiulur.

Agendele curente școlare, didactice și administrative ale institutuluy, s-aŭ pertractat în 12 conferențe.

Starea sanitară a elevelor, în general vorbind, a fost mulțămitóre. În privința acésta se observă cele mar̆ stricte ìngrijirĭ, conform disposițiilor mediculuř de casă. Elevele fac adese-orĭ preumblăry şi gimnastică corespunḑĕtóre. Iarna patinéză și urméză şcóla de dans în edificiul propriŭ al internatuluĭ.

În postul Paştilor tóte elevele s-aŭ mărturisit şi cuminecat prin catechețir şi parochiř respectiv̌ ă̌ambelor confesiunĭ romàue.

Excursiună scolare, sub conducerea corpulnı̌ profesoral, s-aŭ făcut în 24 Septembre, 1900, in $1 S$ Aprile şi 25 Maiŭ, 1901. Clasele superióre aŭ cercetat diferite muzee din Sibiiur.

Festivități solemne, la carr aŭ participat elevele institutulur, aŭ fost:

Serbarea onomasticer Maiestaṭic Sale, Impèratuluí şi Rcgelǔ nostru Prancisc Iosif I. la 4 Octobre 1900.

Serbarea şcolara din 19 Novembre 1900, în memoria fericiter Impuèrètese sii Regine Elisabeta.

## 7. Examenele.

Examenele de primire s-aŭ ținut în 5 Septembre 1900.
Examenele publice dela finea auuluy scolar se vor ținé din 24-27 Iunie st. n., după următorul program:

Luni in 24 lunie.
a) înainte de améž̌:
dela 8-10 óre Religiunea cu elevele din tóte clasele civile. 10-11 $n$ Limba franceză, clasa III şi IV.
b) dupa améž:
dela $3-51 / 3$ óre Clasa I civilă, din studiile: Limba română, Aritmetica și Limba maghiară.

Marți in 25 Iunie.
a) inainte de améž:
dela 8-11 óre (lasa III civilă, din studiile: Istoria universală, Limba germană, Aritmetica, Limba maghiară şi Chemia.
b) după améž:
dela 3-5 $1 / 2$ óre Clasa 1 civilă, diu studiile: Istoria universală ṣi Geografia, Istoria naturală și Limba maghiara.

Mercuri in 26 lunie.
a) înainte de amézr:
dela 8-11 óre Clasa IV civilă, din studiile: Limba româuă, Aritmetica şi Geometria, Limba maghiară, Istoria patrier si Higiena.

## Joi in 27 Iunie.

a) înainte de amézy:
dela 9-11 óre Musica instrumentală şi vocală. Declamatiuur. Incheerea solemnă a anulur scolar şi distribuirea atestatelor.
Lucrurile de mână femeescǐ, de caligrafie și desemn, sunt expuse in decursul examenelor intr-una din salele institutuluĭ.

Óspețiĭ sunt binevenițị!

## 8. Inștiințare pentru anul viitor.

În clasa I a scóler civile de fete se primesc eleve:
a) carl dovedesc prin atestat de botez, că aŭ împlinit cel puţin virrsta de 9 anr;
b) carr dovedesc prin atestat scolar, că aŭ absolvat cu succes IV clase elementare (poporale saŭ primare), orr apor dovedesc pe basa unur examen de primire, că sunt bine orientate in materialul de inve̛tămînt prescris pentru clasa a IV-a elementara.

In celelalte clase ale scóleř civile de fete se primesc eleve, carl dovedesc prin atestat şcolar, că aŭ absolvat cu succes vre-o clasă premergătóre dela altă șcólă de categoria șcóleř civile.

In lipsa unur astfel de atestat, saŭ pelânga atestat de pe clasa $V$ şi VI dela scólă elementară-poporală, primirea in orǐcare clasă a scóleř civile, ce corespande virster eleveř, se póte face numar pe basa unur examen de primire, depus ca succes inaintea corpulur profesoral al scóler, in sensul ordinațiunir ministeriulur regesc-ungar de culte şi instrucția publică, dto 11 August 1887, Nr. 29000. Examenul de primire este scatit de taxă.

Elevele, carǐ se inmatriculéză pentru prima dată la şcóla nóstră, aŭ sè producà atestat scolar, atestat de botez si certificat de revaccinare.

In cursul complementar (supletoriŭ), ìmpreunat cn şcóla civila de fete a Asociaţiunir, in sensul $s$-lur 6 din statutul de organisare al şcóler, se primesc eleve, cary aŭ absolvat cele patru clase ale şcóler civile. Se pot însă primi si eleve, carí aŭ absolvat cu calculr buny numar dóué clase civile, daca aŭ trecut de 15 aur şi sunt impedecate a absolva tóte cele patru clase civile.

Inscrierile pentruanul scolar 1901/1902 se pot face din 1-6 Septembre 1901, stilul noŭ.

Examenele de emendare, se țin în 2 Septembre 1901 st. n. la 8 óre a. m., cu elevele, carr $s$-aŭ insinuat la directiune în terminul prescris.

In 4 Septembre 1901 st. u. la 8 óre a. m. se vor ținé cxamenele de primire, iara in 5 Septembre se vor incepe prelegerile regulate.

Didactrul e 4 cor. pe lună, și pentru elevele, ce se înscriŭ prima-data la acésta şcólă, o taxă de inmatriculare de 4 cor., solvită odată pentru totdeuna. Acelaşı didactru e şi pentru elevele din cursul complementar.

Elevele, carř voesc sĕ fie primite in internat, fie eleve ale șcóleĭ civile, saŭ ale şcóler elementare a reuniunir femeilor române, aŭ sĕ fie insinuate de timpuriŭ la direcțiunea şcóler, înainte de începutul anuluY școlar, pentru-ca se se pótă face disposițiunile necesare.

Taxa internatuluře 400 cor. pean, plătiţŷînainte în dóứsaŭcelmultîn patrurate. Spesele pentru cărṭile trebuincióse, pentru materialul de scris, de desemn şi lucru de mână, nu sunt cuprinse în taxa amintită. Acestea se pórtă separat de părinți, precum şi cheltuelile pentru îmbrăcăminte și incălțăminte, pentru instrucțiune in forte-piano si în limba francesă.

Taxele pentru instrucțiune in forte-piano sunt de 2 categoriǐ:
a) dacă o elevă voiesce sĕ iee órele singură, se compută la 2 óre pe sĕptěmînă taxa de 18 cor.*) pe lună; dacă 2 eleve împreună iaŭ instrucțiune in aceeaş̌̌ óră, taxa se compută la 2 óre pe sěptěmînă cu 9 cor. de elevă; saŭ
b) dacă o elevă voesce sĕ iee órele singura, se compută la 2 óre pe sěptěmînă taxa de 12 cor. pe lună; dacă se întrunesc 2 eleve în aceeaş̌̆ óră, taxa se compută la 2 óre pe sĕpmînă cu 6 cor.*) pe lună de elevă.

Instrucțiunea din limba francesă, cãte 2 óre pe sĕptămînă se compută pe lună cu 2 cor. de elevă.

Tóte taxele se plătesc direcţiunir scolare.
Edificiul internatulur este situat in mijlocul uner grădiny frumóse in nemijlocită apropiere de parcul oraşulur si e provęḑut cu apaduct, baie proprie, lumină electrică, etc. incât ofere cele mar bune condiții higicnice.

Elevele din internat, afară de şcólă, aŭ în fie-care zi anumite óre de conversațiune în limba francesă, maghiară si

[^2]germană după trebuinţă. Pe lângă aceea ele se prepară şi învaţă lecțiunile sub conducerea și cu ajutoriul directórer, al profesórelor şi guvernantelor.

Elevele, carY voesc sĕ fie primite în internat, mar aŭ sĕ aducă cu sine: o saltea, un covorel la pat, 2 perinǐ, 4 fețe de perinr, o plapomă sau țol de coperit, 4 ciarşafurr (lințolurr; lepedee), 6 ştergare, 6 servete, apor perie de dințí, săpun și 2 peptenr, carr tóte rěmân proprietatea elever. Afară de acestea schimburile de trup saŭ albiturile, câte $1 / 2$ duzină din fiecare, ciorapř şi fuste de colóre închisă și batiste (marămí) câte 1 duzină, 1 parapleŭ (cort) și încălțămintea trebuinciósă. Cât pentru toalete nouĕ, părințị şi tatorǐ̌ sunt sfătuițǐ a nu face de acestea pentru copilele lor, căcř pentru uniformitatea îmbrăcăminter elevelor interne, acele toalete se fac aicĭ cu preturur moderate, prin îngrijirea direcțiuniř internatuluř. Strîns de uniformă se țîn: o haină, 2 șurţe în forma uneĭ haine, o pălărie de vară şi una de iarnă, carĭ necondiționat aŭ sĕ se facă aicĭ și carr preste tot vor costa cam 30-40 cor.

Dela direcțiunea şcóler se póte primí prin postă: „Statutul de organisare" şi „Regulamentul intern" al şcóleř, „Regulamentul pentru cursul complementar", "Planul de învêțămînt" şi „Regulamentul ministerial pentru examenele publice, private, supletorir şi de emendare", à 10 cr exemplarul. Dela direcțiune se póte primí pentru 2 cor. și „Monografia ${ }^{\text {a }}$ șcóleř, in care pe lângă istoricul institutuluř, se afla descris edificiul șcóleř și al internatulur în tóte amernuntele.

Sibiiŭ, în Inniŭ 1901.

## Direcțiunea șcóleĭ.


[^0]:    *) „Demn nichts sehiadigt die geistige Gesundheit mehr, als eine ungeeignete geistige Nahrung" - Cea mai nóuă Encielopedie pedagogică germană, de eruditul pedagog: W. Rein (Laugensalza, 1897), după care sunt ținute preste tot aceste desfąsurarř.

[^1]:    ${ }^{1}$ ) In parantes se indică Nrul aprobărǐ̌ ministeriale.

[^2]:    *) Din care sumă 2 cor. se contéză pe lună institutulur, pentru susţinerea fortepianelor în stare bună.

