## XVI.

## PROGRAMA

## sciciel civile de fete cu internat şi drept de pablicitate

a „Asociatiunuiĭ pentru literatura română și cultura poporulŭ̆ român" din Sibiiŭ,

## pe anul şcolar 1901/190?

publicată de<br>Dr. VASILE BOLOGA<br>director.

Cuprinsul: 1. Prin labirintul de peştery dela St. Canzian și Divac̆a în Carst (Impresiunř şi reflexiuň geologice) de Victor Pacala.
2. Ioan Popovicr. (Autobiografie.)
3. Discursurr dela încheerea auulur şcolar.
4. Ştirı şcolare.
$\qquad$

## SIBIIŬ,

Tipariul tipografieĭ archidiecesane.
1902.
"Whemaner."
-

## Prin labirintul de peşterí dela St. Canzian și Divacãa in Carst.

(lmpresiunĭ și reflexiunĩ geologice).

0 viată necurmată, o strǎlucire de sěrbătóre $e$ in tot cuprinsul naturey. Pretutindenr vedr intrupat frumosul si sublimul, şi cảnd sta sě ispitescr tainele firer, uiť traiul cu durerile luĭ şi un fel de voluptate te cuprinde, un farmec şi deliciu fără nume. Dar nu numaĭ in albastrul ceriuluĭ, in cercul razelor sórelur lucesce chipul mărețier in natură; vãile şi codrul, marea şi munțir, de unde se precipită privirea in adincimile depărtate ale nemărginirǐ̆, nu cuprind incă tóte farmecele eĭ. In inima pămintulur, pe tarrìmul-celalalt, tot atât de mult ti-e dat sě admirĭ natura, plăsmuitórea celor mař negrǎite minuní, si din umbrele intunereculur se desprinde un chip tot aşa de frumos, cu podóbe cum n-ar mar vědut. Nič sópta zefiruluř, nicř freamătul codruluř, nicr ciripitul paserilor nu-ťl mângăe audul; odorurĭ dulcĭ nu adie prin vězduh nič noróde nu mişue prin tufişurí, dar in schimb găsesč prăpastir, carı̆ spintecă sinul pămintuluř şi ape, carl furibundéză in adincurí, găsescl camere pline de vrajă cu mir de briliante, sclipind la lumina făcliilor.

Nicăirl insé in Europa intrégă, natura n-a produs creatiun de-o sělbătăcie atât de grandiósă, scenerii aşa fermecătóre şi mărete ca in peşterile dela St. Canzian și Divača in Carst, atât de puțin descrise și apretiate pănă acum.

Inainte càt vedry cu ochir farimături de stancr acoper platoul sterp al Carstulur, sěměnând cu valurile măriř petrificate in timp de furtună. Din loc in loc "Doline" in formă de cratere se afundă in munte. De margiň sunt incinse cu gardurl inalte de pétră in stil ciclopic, iar de-desubt, in fundul Dolinelor, o vegetație bolnăviciósă abia indrăsnesce sé iasă de sub stratul gros de ,terra rosa ". Pe intindery nesfirsite tot acelaṣ Carst, aspru si posomorit, cu grupele-r bizare de stannă, vecinic acelaşl semn al pustiulur. Ziduri inalte ca tot atatea fortarete strajuesc calea
ferată, iar coperişele caselor le împovăréză blocurl marı de pétră, vrênd sě le scutéscă de Bora, care totuṣy nu arare-ory le rêstórnă si mătură cu casă cu tot.

După-ce ař mers aşa cât-va timp in direcţie sudostică dela Divača, te oprescr de-odată de-asupra priporulur uner stáncı ascuţite. Jos o prăpastie se deschide ca o gură de iad, iar in adincime forfotesce şi bubue ca intr-o căldare uriaşă. E rỉul Recca, care iasă pe un moment din peşterile dela St. Canzian. Pe o muche a déluluĭ din drépta acester prăpastir e zidită o bisericuţa cu coperişul de pétră arsă, cu păreţir bětrânr şi gảrbovi; turnuleţul pare a-se clătina, iar crucea de tinichea țintuită in vîrful luř clipesce palid la razele sórelư. Dincolo de biserica din dél e sătuletul Matavun, unde ne provedem cu călăuzr, facle și magneziu. Coborìm apoĭ in Dolina-cea-mare, de unde conduc intrările in lăuntrul peşterilor.

Pănă pe o piramidă retezată din mijlocul Doliner mergem fără grijă. Ca şi cum ar vré sě acopere intrégă acéstă prăpastie, piramida se inalṭă din adìncime; apele rîuluĭ o sfredelesc şi-o străbat de-a curmezişul, apor̆ se rostogolesc in cascade preste terase de stâncĭ. Lăsăm piramida şi pe după un paravan de dolomit coborim mal jos, tot mař jos pe trepte săpate in stâncă. Un vint aspru ne biciue in fată din tunelul in care intrăm. Ieşind din el ne trezim iară-şi la marginea Dolineř, la o inălṭime de 60 m . De-asupra se boltesce un pod tintuit cu piróne strălucitóre.

Ne jutim paşir ca sě ajungem pe puntea lư̆ Tommasini, care impreună rìpele cheiř ${ }_{n}$ Riesenthorklamm". De aicl o vedere mărétă se ofere. Prin 3 porṭ întunecóse iasă Recca spumegàndă la lumină; în vultórea unde se adună si reculeg apele er pentru drumul mal departe prin adincimile CarstuluĬ, tresar ca nisce nălucir umbrele zidurilor de pétră din fata nóstră. De aicr apor năvălesce Recca turbată spre o gaură in fundul pămintuluř, de unde nu mar iasǎ la lumină, decât pe timp forte scurt nu departe de malurile Adrieř, in care se varsă sub numirea de Timavus. Peşterr o sumedenie se ramifică in tóte părtile pe termul stâng al rîulư si fărmitury şi blocuř̌ se grămădesc la gurile lor, ca tot atâtea trofee ale apelor biruitóre. Intrările in peşterl le acoper răchite si brusturí, a căror verdétă invioréză incat-va acest chip al sělbătǎciey.

Mergênd mar departe ajungem pe o a dóua piramidă, numită Radonetzwarte, de unde prin o spărtură, „fântână", ce se deschide tocmay sub nợ, vedem Recca curgênd spre vultóre. Dela „Grota Brucker" şi „Noëhorst", pe de-asupra rìulư şi pironită in cósta pretipișă ca si un părete, se intinde oblu inainte o galerie, pe care numar cea mar̆ superbă fantasie şi-o póte plăsmui. De-o schiópă numař e de lată și anume parcă e fácută numar̆ pentru cê̌ cu capul amână. Inainte Dolina-cea-mare se intinde in dimensir colosale, la dreapta grota "Tominz ${ }^{*}$ si ${ }_{n}$ Schmidl ${ }^{\boldsymbol{c}}$ la stànga.

Un portal imposant conduce în ceasta din urmă. De de-asupra atârnǎ un smoc de iederă, seměnând $c u$ un frumos candelabru. Lumina sóreluř ce străbate departe intr-însa, ne permite sĕ-i vedem intreg interiorul. Odinióră locas al Trogloditilor a păstrat acéstă speluncă urme vědite despre existenta acelora intr-insa. Jur-imprejur vedĭ un chaos de ruine, stalactite prăbuşite, ósele şi uneltele omulur sělbatec, care-ş̌ trăia traiul in luptă inverşunată cu fiarele. Intr-o firidă la dreapta staŭ grămădite lopetř, frànghir, scărı̌, prăjinı și luntre pentru scrutătoriĭ grotelor.

Intr-aceea s-aŭ aprins faclele. Ne examinăm luminarea ce o tinem în mână, ne încredintăm grijeĭ călăuzilor şi cu o ,cruce ajutã" intrăm in impărăția umbrelor.

Prin vizuinile intunecóse, carĭ le străbatem, conduceaŭ intrările in Tartar - dacă ar fi sě credem celor vechř. Şi innapor în împărătia miturilor mé duc cu gândul . . . Şi par-că věd umbrele fioróse coborînd in iad şi pe stràmoṣul Aenea purtat in Tartar de Sibile. Věd „palatele Somnulur, unde locuesce impěratul visurilor, cufundat in adinca tăcere. Pe un pat cu puf móle odichnesc membrele lângede ale Zeulur̆ şi imprejuru-I zac visele cu forme deṣerte, Morpheus, Phantasos . . . tot atat de numěróse ca spicele tómner, ca frunzele păduriĭ, ca năsipul de pe těrmurir mărǐ̌" (Ovidiu, Metam). . . . .

Dela o vreme gemete surde, vuete năduşitóre vin la urechea nóstıă ca un echoŭ de sbuciumurr cumplite. Pe nisce urme de scarry mergem cat mergem si apoř de-odata ne oprim. Un sunet ascutit din tub se aude si in clipa următóre fulgerul de magneziu respândesce o lumină ca ziua. In 2 ramurí se restórnă Recca spre o strîmtóre unde stã omul cu torta. Svirlite in sus şi ros-
togolite apoĭ in sinul adinc al muntelur, apele se frămintă si svircolesc cu supremă turbare. Pe crestele dealurilor de apa tremură spuma mar̆ albă ca laptele, pe urmă se desface in milióne de mărgeluţe. Stař sě ametescr pe balconul scobit in dolomit, căcř totul se invirte cu tine. Si e nălucire s-aŭ adeverr? ... Și mai sus cu vre-o 50 m . de balconul „Belvedere ${ }^{*}$ unde stăm, o altă tortă rěspàndesce lumină. Pe unde umblă omul, care ne trimite urale de sus, de sigur nu multy muritory vor fi umblat. Inainte şi de-asupra nóstră, lung de 130 si ìnalt de 76 m . se întinde acest mausoleŭ al infernulur, numit „Rudolf Dom ${ }^{\text {e }}$.

Ūrcăm pe nisce scărř în formă de spirale si apor preste „Podul draculữ" trecem în „Grota fanntânilor". Dor pilastrir puternicr proptesc bolta-ǐ intinsă şi printre el privirea trece in domul Rudolf și Svetina. Șése şire de basene cu apă ín formă de scoice se avintă până sus în terase. Plafonul sémănă ceriulur intunecat de nori negri ; licurind ca plumbul din tigae se sparg valurile de apă de ostrovurile ce le rĕsar in cale.

Calea mař anevoiósă si mař cotigită de-acum numar urméză. Pe sub ri̊pele inalte de pétră spălăcită, carr se perd pe de-asupra capetelor nóstre, ocolim domul Svetina. Poteca, care ací se cobóră de tot jos pe làngă rîu, ací se urcă la înăltimr ameţitóre asupra luĭ, se strìmtă alocurea aşa de mult, incàt numar prin-dêndu-te de aşchir ascuţite de stàncă, orǐ trunchiurl noduróse, spînzurate de-asupra prăpastiilor clocotinde, mal putem inainta. Chiar şi pe brânç trebue sě ne tîrìm, ca sě ajungem la cataracta ce vuesce din stânga.

Stǎm înmǎrmuriṭı in fata celeř mar mărete părţ̌̆ a grotelor Canziane, numită după descoperitorul er Müller. Pe păretir bortiliṭ̂ de apă se sprijinesce ca la o innălţime de 170 metri o cupolă, care resfrânge înmiit echoul demonilor de apă . . . Cànd star aşa pe platforma din mijlocul peşteriĭ si-ty intinḍ vederea preste tabloul grozav din juru-ṭ: te cuprinde mirarea şi te întrebr răpit de pe pămint, unde te aflí? Când atuncǐ audr bubuind infernul; cànd vedŕ torentiri, ce se rostogolesc la vale in virrtejurr sělbatece, când vedr şi aşa zişir elefantř, stâncile enorme spînzurate de-asupra ta: te cuprind fiorl recy si încremenit star in fata acester mal desevirrşite frumseṭ̌̌ şi sělbătăcir a natureĬ.

Nu tin minte sě fi simţit vre-odată aşa frică ca la acésta stranie privelişte. Umbrele fantastice, ce tremura preste ape, colosurile de stalagmiţ́, carł se ridică amenintător preste noŕ, inaltă sublimul fioros al natureř. Cristalele de pe boltitura peşterir mi-se par că sclipesc ca tot atâtia ochr ar duchurilor pustiulur, din fundul acester vizuiň̆ negre rìnjesce mórtea, uritǎ, gróznică. Forme de fiinţe bizare se infiripéză in fantasia mea: sgriptory cu ghiare colosale, baziliscr cu ochr de jăratec, bălauř cu limbr de pară, - si tótă acésta lume de fantasme ca intr-un dans infernal se invirte vijelios in jurul capulur nostru. Inghiaťa inima in tine și te face fără voie, se dorescř a te afla pe aripile pajurer din poveste, spre a te scóte la lume.

Aşa, după-ce am mar cutrierat si ${ }_{n}$ Grota ploilor ${ }^{\mu}$, apor Hankedomul cu lacul sěu suteran si "Alpenvereinsdomul" cu cataracta sa mărétă, a optsprezecea, reeşim la lumină, in Dolina-cea-mare. Pe un coridor strimt si aninat in cósta unul pisc găunos, spre care se slobóde Recca ca o vijelie năprasnică, ne duce drumul. Clocotul asurditor de valuri ne dă impresia, că coridorul se rěstórnă cu nor acolo in fundul tartarulur. De-odată un păgân de vìnt ne isbesce furios in faţa. Nu mar e chip a zăboví aci şi ne refugiem in grota Tominz.

De curind 's-aŭ făcut aicĭ insemnate desgropărĭ şi s-aŭ aflat urmele uner culturǐ de mír de anr. Aicl îş̌ trăiau traiul Troglodiţir, in aceste vizuiň̌ imense, unde-şl fáuriaŭ armele şi uneltele lor primitive aşeḑaty in jurul foculư̆, a cărur restury se găsesc incă şi azl in mare numĕr. Patru straturĭ de cenuşa négră se pun una preste alta, ca mărturí ale mar multor epoce.

Cel mar adinc strat cuprindènd unelte de pétră si os si vertebre de animale, apartine periodulur neolitic. Predominante intre uneltele găsite sunt cele din cremene, apor vin silicatele de multe felurl, străvedír şi nestrăvedir, cenuşir, negre si roşii. Cu prisosință s-aŭ găsit tocile sii cuţite, tóte din gresie, adusă de Recca probabil din eocenul superior al regiunilor meridionale.

Vasele ce se găsesc, deși mar rexu păstrate si mal puțin perfecte ca cele din straturile corěspundẹtóre ale peșterilor dela Gabrovizza etc. in Carst, variază in tóte formele, sunt micr si marr, cilindrice şi pântecóse, ba unele chiar ornate cu puncte, spirale, cercurl şi semilune.

Fauna incă e bogat representată in stratul neolit. Reslătite printre ósele ursulư̆, cerbuluĭ si căpriórer intalnescr urma multor animale de casă. Se pare decř că acestea, in deosebř cânele, aŭ fost tovarăşir Trogloditilor in speluncele unde er petreceaŭ. Frapantă insě e lipsa moluscelor si echinodermelor, carl in alte pestery din Carst, chiar si in cele mar depărtate de malul mărir, ocupă locul prim intre fosile.

Intre stratul de cenuşă amintit şi cel următor se vìră o pătură maĭ grósă de argilă. Ma r putin extins ca cel neolit, acest al doilea strat de cenuşă adăpostesce osemintele cam aceloraş animale, cu tóte că predominéză cele ale animalelor domestice. Hirburile vaselor, deşi incă tot primitiv construite, sunt mar bogat ornamentate. Uneltele de cremene precum si cele din os făcute se răresc şi constructia lor se resimte de tendinta cătră impodobire: decorativul frânge soliditatea. In schimb insě se ivesc in numěr mare si in stadiŭ mai inalt de desvoltare articliy̆ de bronz: brătare și fibule, cerceĭ şi amulete.

Relicuiile, carǐ urméză acum şi sunt cuprinse in stratul cel maĭ puternic dintre tóte, in cel superior, sunt alcătuite cu mar multă măestrie, unele din ele - păstrate in museul din Triest adevĕrate juvaere de gingáṣie si elegantă. Amforele si vasele sacrificiale din terra sigillata denotă o virstă ceva mar veche, dar multele aparate de lux, lăncĭ, toporaşe, inele etc., invělite intr-o crustă grósă de rugină datéză - lucru ciudat - de pe timpul Romanilor, cànd peşterile, de regulă, nu mă̌ serviaŭ de locuinṭă ómenilor.

Ca la vre-o 600 metri vom fi tot mers scrutând straturile străvechr sedimentare, când ne oprim in o cameră mică a peşterił. Un stalagmit in formă de cruce ne inchide calea: am ajuns la marginea hotaruluř de ruine. Boltiturile acester peşterr sunt pline de strălucire, sclipind cu mír de briliante stalactitele fără de numér. Şi când razele luminir dela facle jócă pe acéstă intindere, pare-că zidurile cernite se inalţa, mantaua négră de cenuṣa cu ruinele sale se plécă, si un fior de taină străbate aceste locurl bětrâne, bětrâne ca lumea.

Nu e departe de aicí peştera stalactitelor si stalagmitelor dela Divača, numită după clironomul Rudolf.

Pe nisce scărr innoroite si spinzurate pe un.povirnis coborìm in lăuntrul er. De-alungul păreților anticamereř se inşiră colóne de cristale fel şi fel, iar de sus atirnă sulurĭ gróse de carbonat de calce petrificat. Nisce perdele cu crete si pliseturı se aştern de-asupra intrărir in camera unde voim se trecem; ele sunt atât de fine și străveḑír, încât ař crede că sunt de mătasa cea maĭ veritabilă. Intraḷ ne simţim ca electrisaţi: priveliştea cea mař fermecătóre se desfăṣură înaintea ochilor. Pe când dincolo in peşterile dela St. Canzian cele mar̆ mǎiestóse podóbe sunt mutilate, aicř totul strălucesce in splendórea-ř neatinsă. Urma omuluĭ pare-că rupe ceva din acéstă măretie si-tĭ pare rĕu, cảnd audĭ trosnind sub paşir tě̌ scórta de cristale.

Un tron se inaltă susţinut de patru columne cu forme particulare. De pe ceriul tronuluĭ atìrnă mař multe siragurĭ de mărgele, apor ingery cu aripr străvediĭ, ceriul cu tinte de argint, si sus, tot mar̆ sus ti-se inaltă privirea fermecată de atàta splendóre. Din loc in loc figurr curióse de bărbaṭ̆ cu barbă lungă pare că tremură in hainele lor, albe ca zăpada, luciř ca argintul, splendide ca diamantul. De nu ar vedé cum se forméză din picurǐ de apă calcariferă, nu ar̆ crede că acele statuř din fata nóstră sunt cioplite de dalta naturer.

Te perdr prin camere pline de vrajă, pănă daĭ de ,Muntele Golgota", un cimiter intreg cu cruč̌ şi morminte. In alta parte un templu se arată, unul din acele temple pe carr numar natura şstie sĕ le construéscă. Veḑi altarele impodobite ca luminĭ. ce luminéză din bóbe albe de margăritar, turnurr ascuţite, portale rotundite, iar de-asupra boltitura inalta prelungesce privirea ireal, in infinit. - Apoi viziunile se pórta inainte ca intr-un caleidoscop cu alte si iar alte situatir. Intr-o invălmăṣală fantastica veḑr figury cu gătélá ciudată, desghiocate din pétră vảrósă şi ascunse in cretele hainelor de cristale. In o grotă boltită, misteriósă se vede un monstru intr-aripat, inapoia lur pitulatri nisce piticy. Colo fresce si teracote desprinse din plafon si prinse intr-o frumósă garnitură de dantele, mař incolo altele şi mař sus, si mar originale: ar zice că sunt incremenite in vězduh.

Din ce in ce cum partrundr mar adinc, tabloul devine tot mař bizar. Ar simţul că te-ar rettacit intr-o panoramă de caricatury şi bidigănii. Dóuě fiare par-că se luptă intr-un loc, cu ochir aprinş̆, cu pěrul sburlit şi muşchir poenind sub piele. Uite şi un càmp de bătălie: membre deavalma, fete schimosite, trupurl sfárimate, și preste tóte acestea arme și scule-claie pe grămadă.

Cànd cuprindr cu privirea acéstă feerie şi vedr aceste tesaure ale naturer, atuncǐ cunoscǐ frumosul și sublimul, ce nu se póte descrie. Sublimul ucide si omul e prea mic pentru sublim, exclamatia i-e singurul interpret in limba omenéscă. Am devenit idolatru pe un moment. Aşa, mi-am zis, trebue se fi fost palatele fermecătóreř Circe cu grádinile vrăjite, cu salónele de juvaere scinteitóre. Aceste caverne le umpleaŭ odinióră Oreade, iar prin celelalte se resfătaŭ in plăcerr Nimfe nebunatice cu Tritonř, si din urmele drăgălaşelor Naiade tişnea spuma argintie a torentelor. - Si acum cand imr mar aduc aminte de aceste peşterí, le věd aşa, ca prin farmec, una şi alta frumósă, una mar grandiósă decât cealaltă.

Mergênd aşa prin aceste peşterǐ ale Carstulư̆, răpit de sělbătǎcia si frumseta lor, intr-una ispitescǐ natura si vrer se şitir, cum pulséză ea aič ṣi cum iṣ̣̂ crează minunile sale. Inaintea ochilor mintir ti-se descoper atuncr tóte tainele naturey. Privescl in fundul pămintuluř, in acest laboratoriŭ al er, unde vedr petrecêndu-se o lucrare de proportir uriaş. Multime de agenty sunt angajafly la lucru, uniř ca sě distrugă, iar altiir ca sě construéscă. Prin porir microscopicr şi prin crepăturile soluluĭ se viră apa saturată cu acid carbonic; acesta atacǎ structura petrir de var şi apor se incepe procesul solutiunir şi distructiunir. Ape nóuẽ vin de pe costişurr şi din văł, pe carl stânca de calcar sfărmicios le înghite insětată si crescênd mereŭ in adincime disólvă, despică și ruinéză. Măcinată odată stânca, ruinarea o completéză erosiunea prin scobire saŭ nivelare si denudatiunea prin deportare. Cànd cele 2 puterı̆ pustiitóre ale aper, cea chemică și cea mechanică, niç unite nu pot indeplini distructia, in ajutorul lor vine vintul, inghetul, puhóiele s. a. m. Vinturile aduc cu sine fire aspre de năsip, prin carl asaltéză ṣi sfredelesc mereŭ suprafata stàncir şi asa destul de dospită de căldură. Apa absorbitá de porr apoĭ incă se dilatéză când inghiată, ceea-ce face ca pétra, orí de
ce fel ar fi ea, sě se spargă, sfărîme sị sě devină găunósă. Aṣa se alteréză structura lăuntrică a munteluř, aşa se forméză şi peştera. Dela o vreme, când apa nu mar póte sě se strecóre in adincime din causa vre-uner pǎtuř de lut, ce i-se pune în cale, cavitatea datorită agenților numiţ̣ se lărgesce de jos in sus saŭ oblu inainte. Grota decr cresce, cresce mereŭ si, dacă apa cu ceialalṭ factory nu incétă nicl-cum a săpa și submina mař departe, boltitura peşterir se frànge sub povara masselor suprapuse, muntele cu tótă imprejurimea se sgudue din temelir, şi pâlniile gigante, numite doline sau ograde, nu arare-ory din astfel de surpăturĭ resultă.

Ceea-ce apele marr si multe aŭ stricat si distrus, vine picåtura sě drégă. Impregnată cu materia calcarósă, ce a adunat in drumul sěŭ prin măruntaele muntelur̆, ajunge la suprafata boltituril peşteril. 0 parte din apă şi acidul carbonic evaporéză in-dată-ce vine in contact cu atmosfera, iar pe la periferia picături se depune calcarul ca cristal. Subtire la început ca firul de paiŭ o teve de cristale se forméză. Cu fie-care strop, ca element noŭ al stalactitulur in formatiune, tevea se lungesce, se intinde tot mar jos şi mar jos, păn-ce se astupă dela o vreme. Cànd apa nu se mal póte strecura prin tevea de cristale, lunecă pe ea in jos şi stalactitul se ingróşà, incepênd dela basă spre virf şi adesea se intalnesce şi ìmbină cu stalagmitul, care se inaltà de jos in sus. Concretiunea calcară se depune ca incrustatiune pe părețĭ peşteriy şi forméză gurguí, sponghiǐ s. a., dacă evaporarea s-a intimplat inainte de ce apa calcariferă s-ar fi putut inchega intr-o picătură.

Astfel lucră dar màna misteriósă a naturer in atelierele din infern, de-oparte ruinànd fără incetare, de altă parte construind si producênd, minunř şi fenomene, carl numar ea ş̧tie sê le producă. Prăbușescu-se muntir şi dispar inăltimile si abisury li-se pun in loc, o lume se ridica pe ruinele alteia: iată sórtea a tot și a tóte in natură. Ce şi cum o fi fost cànd-va acéstă bucată de pàmìnt, ce am vědut şi ce va fi in depărtatul viitoriŭ -- cine o póte şti? In timp şi spatiŭ depărtarea făra de sfirsit, la formă chaosul fárá de marginr, iar la materie neintrerupta metamorfosare, - acestea-s pétra dintre hotare, preste care privirea scrutatóre a muritoriulur nu va puté sé trécă nicl odata

## Ioan Popovicĭ.

(Autobiografie.)
Prin aniř 1888-1890, după inaugurarea scóler civile de fete a Asociatiuniř, conducětorǐ̌ scóleř nisuiaŭ - cu tot dreptul se se institue putery cualificate in senzul legir, pentru ca sě asigure institutuluy̆ o desvoltare normală in calea progresuluř dorit.

Intre inmediațir conducětorĭ ar scóler din acel timp, cu recunoscinţă trebue sĕ amintim pe fericiţĭ: George Bariṭiu, president al Asociațiunir şi delegatul şcóleř şi Ioan Popescu, membru in comitetul Asoc. şi directorul şcoller. Privirile acestor bărbaţ̌̃, conduṣi de nisuinta amintită, $s$-aŭ intors și cătră tiněrul invex. fător de-atuncr si directorul scóleř elementare de fete a „Reuniunǐ̆ femeilor române" din Sibiiŭ: Ioan Popovict, care mar de mult le atrase atentia prin activitatea sa pedagogică si didactică. Acesta, folosind ocasia, s-a pregătit conștientios şi in Iuniŭ 1891 a obtinut diploma cerută pentru scólele civile, la pedagogiul superior de stat din Budapesta.

In urma acesteia, in 1 Septembre 1891, a fost instituit ca invětător ordinar-provisor la scóla Asociatiunir și incă in decursul acelur an scolar a fost intărit definitiv in postul seŭ. După acéstă instituire, avênd șcóla numěrul cerut de puteř didactice cualificate in senzul legiř, a şi obținut dreptul de publicitate, ce se aștepta cu multã stăruinṭa in interesul nimbulur şcóler.

In nóua sa positie dl $I$. Popovič̆, a desvoltat o activitate laudabilă. Dar după o muncă intensivă de 10 aň, din causă sanitarǎ s-a vědut necesitat a-se retrage in pensie, in interesul binepriceput al numěróser sale familir. Acéstă retragere a urmat in faptá la 1 Septembre 1901, spre regretul colegilor si conducětorilor institutuluř, când a luat asupra sa altă sarcină, tot ca luminător în sìnul poporuluř. dar mar accesibilă din punct de vedere sanitar.

Din incidentul acesteř despărtirr, directiunea scóler crede a-sY împliní numar o datorintă, publicând in analele scóler viaṭa acestur coleg devotat şi zelos muncitor pe terenul invettămíntulur nostru. Cu atât mar vîrtos, că şi in acéstă autobiografie, ni-se
daŭ probe viǐ despre multele greutăṭ̂ şi suferințe, ce aŭ intâmpinat şi biruit prin trăinicia lor primele generațiunt ale inteligenter române, după desrobirea seculară dela 1848-1849. Lăsăm decr se urmeze aceste amintiř ca un prinos al stimeI colegiale.

M-am născut la 20 Decembre v. 1861 (1 Ian. n. 1862) în comuna Boșorod, cottul Hunedórey. Tatǎl meŭ Nicolae a fost preot. Primele cunoscințe de litere le-am primit dela tatăl meŭ, care-mY scria literele cn creta pe uşă, îmI spunea care cum o chiamă şi-şı vedea de lucru. Séra mě întreba şi dacă nu știam, mĕ punea în genunchy pe bómbe de cucuruz, de unde me scăpa mama pe ascuns. Inzestrat cu cunoscința câtorva litere şi a câtorva glasurI - căcr mě învêta tata și glasurile din Octoic - am umblat câteva sæptěmânr și la şcóla din sat cu Octoicul subsuóră. Eŭ eram cel maĭ învêțat intre școlary și sedeam la loc deosebit de ceilalți copir. In primăvara anulur 1870 m -a dus tata la şcóla în Hațeg și m -a dat in gazda la un Român de acolo, unde mar locuiaŭ vre-o 4 copír de şcólă. Trǎiam cu merinde de acasă; când ne venia merindea, traxiam bine, may apơ cât de rĕŭ. Vara era maI uşor, că umblam prin grădiny după póme, grijind bine sé nu ne prindă cineva, ca Spartanir de odinióră.

După-ce am isprăvit învețtatura din şcóla românéscă din Hațeg, prefăcută în timpul acela în şcólă grănițăréscă, în tómna auulur $1872 \mathrm{~m}-\mathrm{a}$ dus tata la şcóla ungurésca din Oráştie, unde am fost inrolat tocmar in a treia clasa elementara şi dat în gazdă la un cismar ungur. Înveţătorul claser nóstre era un s®cuiŭ, care nu ştia bóbă românesce, dar avea inima bună şi-şr da tótǎ silinţa cu nor - ca eram mar mulṭr Românr neştiutory de limba maghiară - ca sé invêtăm unguresce. În clasa nóstră eraŭ representate tóte naționalitaţ̧ile din Ardeal; ne înţelegeam nor copiir bine, ca toţǐ ştiaŭ romànesce; dar era un cusur: nu toţr eram creştiny, că aveam câțiva colegř jidanr. Într-o diminéţa, înainte de inceperea prelegerilor, ne-am apucat se restignim pe jidovr, cum aŭ restignit er pe Christos, i-am apucat şi i-am restignit pe părete tinêndu-Y unir de mânr, alțị de picióre, iar alțiY le îndopaŭ slănină în gură. Acest "Antisemitism" ne-a adus în urma pedepse, dar eram mulţă-
mitr de isprava ce am fost facut．Incolo ar fi fost el cum ar fi fost，dar ne suparra mult porunca aspră，ce primiserăm chiar dela inceput，că nu e permis s夭 umblăm „cu cămaşa scósă afară ${ }^{\text {a }}$ ，adecă îmbrăcaṭy românesce，cum ne－am pomenit de acasă．N－aveam inceătrăŭ，am fost prinş̣ ṣi ni－s－a virit caxmaşa in ${ }_{n}$ poturra cu forta și ni－s－a pus în vedere cea may strajnica pedépsă，de cumva ne vor mar vedé cu cămeşile afară．Ase－ menea ne era strict interzis de a vorbí românesce；aṣa cá mar mult tăceam printre conşolarí，decât sé ne expunem la pe－ depse de închisóre şi cu nuiaua．Abia după aceste měsuri draconice am venit nor copiir la cunoscinta şi consciinta na－ fionalitátair nóstre，pe care pănă aci nu o aveam．Astfel am trecut din clasă în clasǎ，invêtând în primir dor any destul de bine unguresce．Intraţi in gimnasiŭ－tot in Orăştie－co－ legir mer m－aŭ pus óre－cum vătav al lor în cele ale invêtă－ turir，că la drăcír eraŭ vătav cer may slabir ș̣tudenţ̌．Totdeuna diminéţa şi după prânz，înainte de prelegery，percurgeam lec－ tiile cu colegir mer．In clasa a dóna gimn．am fost chemat sé daŭ instrucţie privată unur bǎiat．Țineam cu el óre în tóte zilele ṣi la lună luam plată mare－ 2 fl． 50 cr．－Din acéstă plata am adunat o sumuliṭă si mi－am cumpðrat un rînd de vestminte．Aşa m －am îmbrăcat din sudórea mea．De aci în－ colo cát am stat in gimnasiŭ am câştigat cu instrucția privatã atâta ca s夭 me îmbrac，ba îmr mar prisosia－prin cl． 7 sii 8 gimn．－şi pentru „cost＂，adecă pentru o porțiune de supa şi o bucăţică de carne，ce cumpy̆ram la amiaz．Acest nlux＂ puteam să mi－l permit，căcr pănă aci destal trãisem 8 anr in Orăştie numar cu pâne，de cele mar multe－orl uscată，sị câte odata cu ceva slănină şi brânză，care şi ea se mucedia，dacă sta $2-3$ zile．

La anul 1882 am absolvat gimnasiul şi am luat atestatul de maturitate cu calcul pur eminent．După incercăry nesuccese de a primí vre－un stipendiŭ ca se me înscriŭ la universitate， in Octobre 1882 am luat drumul spre Sibiiŭ cu cererea in bu－ zunar pentru a fi primit la teologie－dorinţa de mult nutrita de fie iertat tatăl meŭ．Nu voiŭ nič s夭 măgulesc，nicr se vatǎm pe nicr unul din stimaṭir mer profesory din Seminar， dintre cary unir $s$－aŭ mutat la cele eterne；de aceea nu mð
extind asupra viețiy din sccólă. Amintesc însă, că o puternica furtuna s-a produs în sufletul meŭ, și grozava lupta sufletésca am avot in tot decursul anuluy I de teologie, sii in parte si in al doilea an. De o parte învêţătarile teologice, ce primiam î şcóla dela profesorı, de altă parte puțina credință, ce adusesem cu mine și care s-a întǎrit încâtva prin cetirea în „Convorbirt literare a teoriilor luy $V$. Conta, s-aŭ luat în sufletul meǔ la luptã pe viaţă şi mórte. Acéstă luptă abia s-a terminat in anul al doilea, când am înverțat dogmatica nu în mod dogmatic, ci raṭionând, dela fericitul I. Popescu. - Iar când îmı dam séma de chemarea preotulur, cum el are se fie model de morală, de ordine, de cinste şi trezvie ş. a. şi în acelaş timp vedeam „viața" în - și afara de Seminar - furtuna de indignare me cuprindea şi nu arare-or1 mĕ treziam pachetând sð fug din acea „Sodomă ${ }^{\text {a }}$.... Gândul la tatăl meŭ îns® mð reţinea, cǎcř el ar fi murit de supĕrare dacă aș fi fugit din Seminar. Imr luam decr refugiul la studiŭ şi la cetit.

In Iunie 1885 am absolvat teologia, in August m-a trimis tata - aşa zicênd cu sila - şi am făcut examenul de cualificaţiune preoțesc. Am may stat în Sibiiŭ păna lạ Septembre, scriind în cancelaria consistoriala, si atunci m-a persuadat asesorul-referent Mateiŭ Voileanŭ, sě primesc un post de învěţător. M-a şi trimis ca învêţător provisor la şcóla confesionala din Sebeşul săsesc. Aci am fost primit de popor cu multă rĕceală şi neîncredere, de inteligență nič cum, că era divisată în dóừ tabere vrăjmaşe; acéstă divisiune era vîrîta şi între învâtătory, carr evitaŭ ory̌ce ocasiune a-se întâlni cel de un partid cu cer din celalalt partid. Eŭ stam cuc intre er; nu in-am ataşat la nicy un partid, îml vedeam de lucru şi vorbiam şi cu unir şi cu alţir. Am avut fericirea a-r vedé împăcaţi mar in urma.

M-am apucat si am format un cor de barbați, deocamdata cu scopul s夭 cântăm in biserica. Am inrolat pe învêtatorł, apor meseriaşr şi ţerrany. Cu meseriaşir n-am eşit la cale, nu veniaŭ regulat la probe, de aceea în urma aŭ fost exchiş̣; teranir îns夭 veniaŭ la probe prin vînt, zăpadă, plóie, furtună, cu o regularitate, care $\mathrm{m}-\mathrm{a}$ uimit. Instruam corul cântând cu vocea. Am răguşit. Mi-am procurat o violină, dar nu ştiam
cânta pe ea. Ziua inve̛ţam violină, seara cântam la probe şi am dus-o aşa departe, că uu mar trebuia se instruez cântând cu vocea, puteam si cu violina. Cànd am cântat in biserica la Pascí, am avut satisfacția de a fi ascultaţr cu plăcere. Cătrã finea anuluř școlar o deputație de țěranr fruntaṣ̂ me ruga se̊ rermàn si pe viitor îverţator la ey. In acel an am păşit şi pe terenul „literar" publicând în .Telegraful Român" la foiţã "Po. vestea luĭ Pètrua, care a fost reprodusă în una din broşarile bibliotecir poporale din Bucovina.

In tómna anulur 1886 am fost ales inve̛țator în Seliște, in acelaș timp am fost chemat îuvéțãtor la şcóla de fete a "Reuniunič femeilor romane" din Sibiiŭ. Am urmat invitărir din urmă și m-am dus la Sibiiŭ, unde am funcționat ca învêţător, iar dela 1888 și ca director la şcóla elementară de fete a „Reuniunir femeilor romàne", iar în anul 1891 făcênd în Budapesta ex́amenul de cualificaţiune pentru scóle civile, cu 1 Septembre aceluiaş an am trecut la scóla civilă de fete a ${ }_{n}$ Asociatiunii ${ }^{\boldsymbol{a}}$, care atuncr și•a câştigat și dreptul de publicitate. La acésta șcólă am propus istoria și geografia, pentru carr luasem diploma, apor și limba maghiară.

Dela o vreme věḑênd că-mı merge rĕu cu sănătatea, avênd un catar de plumânr de mar mulṭr any şi suferind fórte des cu gàtul, cu finea anulur scolar 1900/901 mi-am cerat pensionarea și cu 1 Septembre 1901 am fost trecut la pensie, mutându-me la Gelmar ca paroch.

In 1888 m -am căsătorit, din acéstă căsătorie mi-s-aŭ născut 6 copir, carr toṭr sunt în viață.

In primir anr, după ce m-am aşeḑat în Sibiiŭ, am scris in ${ }_{n}$ Telegraful Roman" studir pedagogice, criticř, dăry de sémă, etc. tot anonim. La 1893 am publicat în programa scóleY civ. de fete disertaţia: "Posiṭia istoriě in planul de invectămìnt şi metodul ě̌". La anul 1894, în urma îndemnulur primit dela Preacuvioşia Sa Dl archimandrit şi vicariŭ archiepiscopesc: Dr. Ilarion Puşcariŭ, am publicat cărticica: ${ }_{n}$ Cunoscinţe din constituṭia patrieť. La 1895 am intrat ca colaborator intern si secretar de redacţie la „Enciclopedia Romană", unde am lucrat păna la pensionarea mea, iar de aci încóce continuu ca cola-
borator extern. In anul 1899 am tipărit ${ }_{n}$ Istoria universalàa a şi ${ }_{\text {„ Geografia }}{ }^{\text {p }}$ pentru sscóle civile de fete traduse dapă A. Márki; dela anul 1898 încóce redactez calendarul "Amicul Poporuluť" (ed. Krafft, Sibiiŭ). In anul 1901. si 1902 am scos împreună cu Dr. A. Schullerus „Carte de cetire şi gramatică maghiară pentru şcóle poporale cu limba de propunere română" p. I și II; acum se află sub tipar: ${ }_{n}$ Manual pentru propunerea limbi乞̌ maghiare ${ }^{*},{ }^{*}$ ) cu indigitărı metodice pentru învěţătory la întrebuințarea cărțị de cetire p. I si II. Tot acum am arangiat sub tipar ${ }_{n}$ Conductor la invettarea limbiu maghiare şi române. - Kalauz a magyar és román nyelv megtanulására", ce va apare în curînd *).

Ce va mar fi, viitorul va aduce cu sine!

## Discurs

rostit la încheerea solemnă a anulǔ̆ școlar 1900/1901, de directorul scoleǐ Dr. V. Bologa.
Exelenṭia Vóstrà! Preastimate dle delegat! Onorat public!
İmprejurările nóstre aduc cu sine credința, ce altcum e in genere susținută, că învețătorul e dator a folosi orǐ-ce ocasie solemnă în sînul poporulǔ̆ seŭ, pentru-ca sĕ deştepte și se întăréscă în inima tinerimir acele sentimente şi virtuțĭ, carř sûnt podóba unư individ îu viéţa privată cât şi publică. Pentru-că mână-n mână familia și şcóla acésta țînță finala o urmăresc și numar întru-cât succede a ş̣i atinge acésta țînta simțesc părințir dimpreună cu inve九ţătorir o mulțămire in urma jertfelor şi activităţir lor.

Din parte-mr ca se satisfac dupa putinţă acester chemărı, m -am decis se me opresc de astădata la unele momente din istoria poporuluř român, resp. din tradiṭia poporuluř român, în cary momente sper eŭ a găsí pentru femeia româna cele may frumóse exemple de virtuţi înalte şi abnegaţiune. Şi nu voiur face încunjur mare, ca se nu obosesc atenţiunea dumneavóstra după lungul şir de producţir din partea elevelor nóstre. Voiŭ urma decr.

[^0]Era în anul 1475, când Stefan cel Mare, vestitul domn al Moldoveř, raportase o învingere strălucită asupra órdelor turcescr la Racova. Prima biruinṭa asupra Semi-luner în lupta fațişă - după cum spune cronicarul polon - despre care tọ̧r regir şi împeraţiY creştiny ay Europer luaseră act cu bucurie.

Dar era de prevéḑut acum, că lur Stefan cumplită rěsbunare i-se pregătesce din partea Sultanuluř, ceea-ce în adevěr un an mar târziŭ a și urmat pe câmpul dela Resboienř, unde Stefan în fața potopulur covîrşitor al Semi-luner a trebuit se plece la paxmînt ascuțişul sabier sale.

Rǎnit și îngândurat se întórce dela acest rersboiŭ în conacul familier sale. Aicr înse de astă-dată nu-l aştéptǎ mângăere dulce, nu-l aştéptă mâna tămăduitóre a mumer, ca se̛-r ştérgă sudórea fețer... In locul acesteia îl întimpină asprul cuvint al mumer, dojana er, care în Stefan cel biruit nu recunósce pe fiiul seŭ, cí încuie dinaintea luy porțile castelulur şi-1 poruncesce: daca e fiiul ey sé întórcă la luptă, se învinga s-aŭ sé móră pentru patrie.

Ştefan, fiiul ascultător al mumeř, așa face. Se întórce la luptă, adună oştirea sa şi cu puteř îndoite ataca órdele musulmane, le risipesce şi alunga peste Dunăre.

Astfel povaţa mumer înțelepte făcut-a în vecr memorabilă lupta dela Rĕsboieň ssi a hotărît sórtea ţơriy spre bine.

Altă-dată era în anul 1517, când Neagoe-Basarab, cuviosul Domn al Muntenieř, însoţit de patriarchul Constantinopoler, de patru metropoliṭı pe lângă alţi mulți episcopr şi egumeny din întregul resărit şi încunjurat cu însufleţire de poporul seŭ, sěrbéză sfinṭirea monumentaler Mănăstirı dela Curtea-de-Arges, acea operă măréţă ca anticitate şi ca architectură, despre care astăzı tótă lumea afirmă, că e fala Românier şi admiraţia vécurilor.

Acest act sørbătoresc din istoria poporulur român e de mare importanţă din osebite puncte de vedere. De óre-ce pe când în sînul poporuluy român se sø̆rbéză atary acte măreţe întru glorificarea cultulur seŭ religios, pe atunci, în acelaş an 1517, în apusul Europer se încinge acea luptă înfricoşată religionară, ale cărě urmărı aŭ fost - precum ştim nơ̆ cu totii -
nesfîrsite vărsăry de sânge și apor închegarea uner credințe noue cunoscută în genere sub numele: reformațiune.

Ce deosebire între spiritul aceluiaş̌ an 1517 dela Curtea-de-Argeş din rĕsărit şi dela Wittenberga din apus!...

Neagoe însě pănă a ajunge se termine măréța operă, sleise puterile ţ̣̆rǐ, sleise tótă vistieria ț̣̆rǐ̌. Şi pentru-ca se termine zidirea hotăresce dimpreună cu sfetnicir seř, sĕ arance birurr nouĕ asupra poporuluř. Atuncr păşesce la mijloc soția sa, Dómua Despina-Miliţa, se împotrivesce hotărîrị luy Neagoe, sé nu mar arunce biruř̌ asupra poporuluř, ca sě nu mar fie lacrermı în țéră. Iar pentru-ca sĕ termine zidirea ofere giuvaerele sale, preṭiósele sale, sĕ le prefacă in banı̌!

Neagoe, covirssit de puterea morală a femeir, se plécă voințer er şi cu mijlócele oferite de soţia sa termină mănăstirea cea măréţă, ér poporal e cruţat de birurǐ grele ṣi bucuria e la culme.

Étă un alt exemplŭ strălucit de umanism și abnegațiune.
Recunóscem, că şi în istoria altor popóre, începênd dela Romanı, găsim exemple frumóse de virtuṭi alese din partea femeir. Dar un exemplu mar clasic de patriotism adevérat, de umanism şi abnegaṭiune ca la străbunele române amintite, rar se may găsesce.

Femeia română póte fi mândră de străbunele sale!...
Am împrospětat aceste lucrurr din trecutul poporulur român, pentru-că eŭ sûnt de convingerea, că dela acest paladiu al „Asociațiunir pentru cultura poporulư român", femeia română cu asemenea ider trebue se se întórcă la cáminul sex̆, unde se le cultive cu stăruinţa ca s夭 inflorésca şi rodéscạ în folosul neamulur.

Cu acestea nor am fi terminat agendele acestuř an şcolar. Inainte de a încheia înse aduc respectuósa nóstra mulțămită Exelenţier Sale I. P. S. S. Dlur Archiepiscop şi Metropolit, pentru părintésca atenție, ce dă instituțiunir nóstre culturale întemeiatǎ de fericiţir ser antecesory: Archiereř și Metropolițĭ ar poporulur român. Urez mulţr anr Exelenţier Sale!

Mulţumesc Preaonoratulur Domn delegat al comitetulur pentru binevoitórea conducere a examenelor şi onoratuluř public pentru interesul ce pórtă. Asociaţiuniy ${ }^{*}$, bunul nostru co-
mun, al căreř spor și succes ridică vaza ṣi binele poporulur român.

Datele şcolare aměnunțite sûnt cuprinse în programa șcóler, dimpreună cu înştiințarea recerută pentru anul viitor școlar, in care privință se vor împrospěta încă peste vară cele de lipsă î publicistica română, pentru orientarea publiculuy̌ nostru.

Declar anul școlar încheiat.

## Discurs

rostit la încheerea solemnă a an. scol. 1900/1901, de delegatul Onoratulǔ̆ Comitet al Asociaţiuniŭ: Dl N. Togan. Exelenṭia Vóstră, I. P. Sfinṭite Domnule Archiepiscop şi Metropolit! Onorat corp didactic! Iubite eleve!
De 15 anř, de când funcţionéză acéstǎ şcólă civilă de fete cu internat, întemeiată si susṭinută cu mary jertfe materiale de Asociațiunea nóstră pentru literatura română şi cultura poporuluř român, şi dedicată crescerǐ femeir române in spirit potrivit firǐ némuluy̆ nostru, ne-am obicinuit cu toțir câţi ştim prețui binefacerile acester şcóle, sě privim examenele dela încheerea anuluy şcolar drept adeverrate sørrbătorí culturale. Interesul publiculur nostru n -a încetat a se manifesta la aceste ocasiuny în mod verdit, dovadă este și festivitatea școlară de azr.

Dar interesul acesta este de sigur şi motivat, căcr acéstă şcólă ne cresce tinerele odrasle, cař aŭ se formeze în viéţa némulur nostru partea cea may bună, cea mar alésă, cimentul păturiy culte a némuluy̌. Că a avut parte acéstă şcólă şi de bârfitorı şi póte că va avésị pe viitor, acéstă împrejurare $n$-are sé ne opréscă în calea apucată, când știm, că ea deja pănă acum în scurta er existenţă de 15 anr a împlinit o înaltǎ misiune culturală-națională în mijlocul némulur nostru. Abstragênd dela faptul cunoscut, că „Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporulư român" prin întemeerea şcóley sale civile de fete cu internat, a dat impuls la deschiderea altor şcóle cu asemenea menire in centrele may insemnate ro-
mânescr, scóla acésta singură a dat némuluy nostru în cer 15 any ar existenter sale un numer frumos de femer crescute in spiritul și tradițiile poporulư român, căcr 230 este numar numðrrul elevelor absolvente ale acester şcóle, saŭ al celor-ce aŭ terminat aicr a IV-a clasă civilă. Și aceste eleve se găsesc astăzr împrăştiate în tóte ţinuturile locuite de Românř, cultivând și propagând mar departe în cercury largı principiile sănêtóse, ce aič şi-le-aŭ însușit. Că acesta este un succes pe terenul cultural-național al poporulur nostru, nimenea nu va puté tăgădui.

Tocmar de aceea nutresc credința, că interesul publiculur nostru cult nu va înceta nič pe viitor faţă cu acest institut, cí din contră se va potența, privind cu toţir acéstă șcólă cu internat de aceea ce este, de un mărgăritar scump în şirul institutelor nóstre publice de învetţămînt, despre ce ne-a convins şi seria examenelor acum de 4 zile de-a-rîndul, zilele secerişulur uner munč intensive de un an şcolar. Că va fi aşa, in acéstǎ credință me întăresc şi momentele solemne de față și în deosebř înalta presenţă a Exelențier Vóstre, cu care v-ațị îndurat a ridica și de astă-dată nimbul festivitățiir nóstre școlare de azr. Pentru acéstă înaltă atențiune deobligătóre, în calitatea mea oficială de representant al comitetuluř, Asocia-
 mulțămită. Mulțămesc şi onoratulur public pentru viul interes faţă cu nisuințele culturale ale acestur prețios institut şi onoratulur corp didactic pentru devotamentul si abnegațiunea, cu care a cǎutat sé-š̆ faca datoria şi în anul școlar, ce azr îl încheem. Iar d-vóstra, iubitelor eleve, căutaţic ca în tóte ìmprejurările viețir se valoraţi preţiósele înveţatuřr, ce vi-le-ați însuşit aicr, ca astfel acest institut s夭 póta priví la d-vóstră totdeuna cu mândrie.

Aşa s® fie!

## Știrǐ școlare.

## 1. Personalul șcóleǐ și al internatuluǐ.

A. Personalul scoleĭ.

1. Directorul:

Dr. Vasile Bologa, învětător ordinar și director definitiv, a propus limba română în clasa III-IV civ. şi in cursul compl., (8 óre pe sept.). Aniř de functiune: 14.

## 2. Învĕtătoriy̆:

Eugenia Moga n. Trifŭ, învěțătóre ordinară definitivă, a propus aritmetica in clasa I-III, chemia si economia de casă în clasa III, geometria, fisica si higiena în clasa IV, si istoria naturală în clasa I şi II. (21 óre pe sept.). Aniǐ de functiune: 13.

Eugenia lovescŭ, învĕṭătóre ordinară definitivă, a propus limba maghiară în clasa III-IV, limba germană in clasa II-IV, aritmetica în clasa IV, desemnul în clasa III si gimnastica în clasa I-IV. (21 óre pe sept.). Aniř de funcţiune: 7.

Victor Păcală, învĕtător ordinar provisor, a propus geografia în clasa I-IV, istoria universală in clasa II şi III, istoria Ungariei în clasa IV, limba română in clasa I sii II si limba germană în clasa I. (22 ore pe sept.). Aniř de funcţiune: 1 .

Maria Muciu-Urechia, învětătóre auxiliară, a propus limba maghiară în clasa I și II, desemnul în clasa I
și II şi caligrafia în clasa I--III. (15 ore pe sept.). Aniř de funcțiune: 1.

Maria Pop, învětătóre auxiliară, a propus lucru de mână în clasa I-IV și desemnul în clasa IV. (12 óre pe sept.). Aniĭ de funcţiune: 1.

## 3. Catecheţǐ:

Mateiŭ Voileanŭ, asesor consistorial in Sibiiŭ, a propus religiunea elevelor gr.or. din tóte clasele.

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

## 4. Instructori1̌:

Timoteiǔ Popovič, profesor seminarial de musică, a propus musica vocală în clasa $\mathrm{I}-\mathrm{IV}$, (5 óre pe sept.), din 1 Sept. pănă în 1 Nov. 1901, când din causă de morb, a fost înlocuit prin domnişóra:

Elena Cunțan, absolventă a academieĭ de musică din Berlin.

Iulius Schaeffer, absolvent al conservatoruluĭ de musică din Lipsca şi compositor, a instruat in fortepiano 10 eleve.

Sabina Brote, a instruat in forte piano 14 eleve.
Selma Mökesch, absolventă a institutulǔ̆ „Musik-schulen-Kaiser" din Viena, a instruat în forte-piano 12 eleve.

Olivia Bardoşi, absolventă a şcóleĭ superióre pentru profesóre de musică din Augsburg, a instruat in forte-piano 5 eleve.

Elsa de Heldenberg, absolventă a conservatoruluĭ de musică din Viena, a instruat in violină 4 eleve.

Elena Petraşcu, directóra internatuluy̆, a propus limba francesă, ca studiŭ facultativ, elevelor din tóte clasele.

## B. Personalul internatuluĭ.

a) Directorul ṣcóley̆ este tot odată şi al internatuluĭ.
b) Directóra internatuluĭ: Elena Petraşcu.
c) Medic de casă: Dr. I. Beu.
d) Ajutóre: o guvernantă şi dóuĕ bone.

## 2. Materialul de învěțămînt propus în anul școlar 1901/1902.

a) În cursurile ordinare.

Materialul de invðţămînt s-a propus conform prescriselor planuluc̆ de inveètàmint, aprobat de Comitetul central al AsociaŁ̇iunir şi de Ministeriul de culte şi instrucțiune publică, sub Nr. 66078-1900.

La instrucţia din limba francesă ca obiect facultativ, aŭ participat 42 eleve, fie-care clasă cu câte 2 óre pe sĕptěmânà.

La instructio in pianoforte aŭ participat 41.
Din limba maghiară, germană și francesă s -aŭ ținut neîntrerupt conversatir cu elevele interne, sub conducerea directórey, a învêţatórelor si a guvernantey.

b) În cursul complementar.

In cursul complementar find inscrise in acest an numar 4 eleve (veḍr pag. 31), $s$-a propus limba romană si obiecte facultative, anume: IDINitu": Istoria. literaturet romane (Manual de E. Hodos), prin

2. Limba francesă, bucătăria practică cu spălatul rufelor si ingrijirea odăilor, prin d-şóra Elena Petraşcu, directóra internatulur şcóler civile de fete a Asociaţiunir.
3. Pictura, prin d-\$óra Laura Vlad, profesóră de pictura.
4. Musica instrumentală (fpiano), prin dl Iulius Schaeffer, profesor de musică şi compositor şi d-şoara Sabina Brote profesóră de musică.

Pentru anul viitor şcolar se va susţiné acest curs în seuzul statutulư şcóleř, numar dacă se va anunṭa un numěr corespunḑętor de eleve. (Veḑy: Inștiințare pentru anul viitor pag. 40).
3. Consemnarea manualelor de învěțămînt folosite in 1901/2 la șcóla civilă de fete a Asociațiuniĭ.

## Clasa I. civilă.

1. Istoria biblică pentru scólele medǐinferióre şiscólele civile, de Dr. Ilarion Puşcariŭ, Sibiiŭ, 1893. (Pentru elevele gr.-or. în cl. I și II civ.)
2. Catechismulreligiuniycreştine pentruclasele gimnasiale inferióre, de Dr. Isidor Marcu, Blaş, 1894. (Pentru elevele gr.-cat. în el I şi II civ.)
3. Cartede cetire romàná, pentrugimuasif, scóle reale, etc. de Ioan Popea, edit. N. I. Ciurcu, ediția a III-a, 1890, Braşov. (1890 Nr. 18.145.) ${ }^{1}$ )
4. Gramaticaromânǎpentruînvetamintul secundar. Partea I. de Ioan Petran, edit. Tipografia diecesană, Arad, 1896. (1896. Nr. 66.150 şi 1896. Nr. 73.688.)
5. Magyar olvasókönyv polg. és felsöbbleányiskolákI 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, edit. III. Budapest, 1888. (20 Dec., 1888. Nr. 17.358.)

[^1]7. Aritmeticaîn usulscólelor primare. Partea III. de Domeţiŭ Dogariư, 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 pentruscólecivileşisuperiórede fete, de Al. Márki, trad. în romànesce de I. Popovič (Orig. aprob. sub Nr. 1240-1898.)

## Clasa II civilă.

1. Cartedecetireromână, pentrugimnasil, şcóle reale, etc. de Ioan Popea, edit. N. I. Ciurcu, ediţia III-a Braşov, 1890. (Nr. 18.145-1890.)
2. Gramatica română pentru înveţámîntul secundar. Partea I. de Ioan Petran, edit. Tipografia diecesenă, Arad, 1896. (1896. Nr. 66.150 si 1896 Nr. 73.688)
3. Magyarolvasókönyv polg. ésfelsöbbleányiskolákIoszt. számára, de Torkos László, edit. Eggen-berger-féle könyvkereskedés. Budapest. (1891. Nr. 36.230).
4. Deutsches Lesebuchfür Volks-und Bürgerschulen, III. Th. de Georg Jauss, edit. Dobrowsky \& Franke, ediţ. VI. Budapest, 1888. (20 Dec. 1888 Nr. 17.358.)
5. Manual de gramaticágermană, pentrugimnasił, şcólereale, etc. de S. Nestor si N. Popescu, edit. Tipografia seminarială, Blaş, ediṭ. III. 1896. (1897 Nr. 171 Pres.)
6. Istoria universală pentruscóle civile şi superióredefete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovič. (26 Febr. 1902. Nr. 4566-1901.)
7. Rendszeresföldrajzi Atlász, középtanodák, tanit. képezd., polg. iskolák használatára de Kozma Gyula, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1890. (1890 Nr. 17.469.)
8. Geografie pentruscólecivilessisuperiórede fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicr. (Orig. aprob. sub. Nr. 1240-1898.)
9. Elementede istorianaturală, pentruşćlele poporale (Curs I şi II), de Dr. Daniil P. Barcianŭ, edit. Tipografia archidiecesană, Sibiiu, 1881 şi 1883. (23 Iunie 1887 Nr .16 .524.$)$
10. Aritmeticâ̂n usulscólelor primare. Partea a III-a de Domeţiŭ Dogariŭ, edit. H. Zeidner, Braşov, 1882. (1887. Nr. 16.524.)

## Clasa III civilă.

1. Confesiunea ortodoxa abisericercatolice (sobornicescr) si apostolice arěăritulay, de Dr. Barbu Constantinescu, Sibiiŭ, 1877. (Pentru elevele gr. or. în cl. III. şi IV. civ.)
2. Istoria biblicăa Testamentulurvechiŭsinoŭ de Gavrilă Popŭ, ediț. III, Blaş, 1887. (Pentru elevele gr. cat. in cl. III si IV civ.)
3. Carte de cetire pentru clasa III. gimn. reala si pentru scólele superióre de fete, de Virgil Onițiŭ, edit. Nic. I. Ciurcu, Braşov, 1893. (19 Maiu 1894 Nr. 16.247.)
4. Cartede cetiremaghiara, pentru scólele secundare, preparandiy. Partea III, de Dr. I. Crişan si Nicolaŭ Putnoky, editura Tipografiè archidiecesane, Sibiiŭ, 1885.
5. Gramatica limbermaghiare, de Dr. I. Crişan şi N. Putnoky, edit. Tipografia archidiecesana. Sibiiŭ, 1885.
6. Deutsches Lesebuchfür Volks- und Bürgerschulen. IV. Th. de Georg Jauss, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1888. (20 Dec., 1888. Nr. 17.358.)
7. Manual de gramatica germana, pentru gimnasir, scóle reale, etc., de S. Nestor si N. Popescu, edit. Tipogr. seminariala, Blaş, editt. III. 1896. (1897. Nr. 171 Pres.)
8. Istoria universala pentruscóle civile si superiórede fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicy. ( 26 Febr. 1902, Nr. 4566-1901.)
9. Rendszeresföldrajzi Átlász, középtanodák, tanit. képezd., polg. iskolákhasználatára, de

Kozma Gyula, edit. Dobrowsky \& Franke, Budapest, 1890. (1890. Nr. 17.469.)
10. Geografia pentruşcóle civile şi superiórede fete, de Al. Márki, trad. în românesce de I. Popovicr. (Orig. aprob. sub Nr. 1240-1898.)
11. Aritmetica pentru anir din urmáar scóler primare, de Ioan Dariŭ. edit. H. Zeidner, Braşov, 1881. (24 Iunie, 1887. Nr. 16.524.)
12. Chemia elementară, anorganică şi organicá pentrugimnasir, scóle civile, etc. prelucratá dupa Dr. V. Hankó şi Dr. H. Szterényi (1892. Nr. 19.485), de Arseniŭ Vlaicŭ, edit. N. I. Ciurcu. Braşov, 1890.

## Clasa IV. civilă.

1. Cartede cetireromână, pentruclasa IV. gimnasială șipentru şcólele superióredefete, de Virgil Oniţiŭ, Braşov, N. I. Ciurcu, 1895. (Manual ajutător.)
2. Cartedecetire maghiară cuintroducerêin sintaxalimber maghiare. Partea II. de Dr. l. Crişan şi Nicolaŭ Putnoky, edit. Tipografia archidiecesană, Sibiiŭ, 1886. (24 Iun. 1887. Nr. 16.524.)
3. Gramatica limber maghiare, de Dr. I. Crişan și 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. Manual de gramatică germană, pentru gimnasiy, şcólereale, etc., de S. Nestor şi N. Popescu, edit. Tipografia seminarială, Blaş, ediţ. III, 1896 (1897. Nr. 171 Pres.)
6. Istoria Ungarieypentruclaselesecundareinferióre, şcóle civile, etc., de Ludwig Mangold, în românesce de Vasilie Goldiş, edit. N. I. Ciurcu, Braşov, 1890.
7. Cunoscinţe din constituţia patrieysidindrepturilesi datorinţele cetaţenescr, pentruscólele poporale, de Ioan Popovič, Sibiiŭ, Tipografia archidiecesană, 1894. (Manual ajutător.)
8. Aritmetica pentru anir din urmăal scólerprimare de Ioan Dariŭ, edit. H. Zeidner, Braşov, 1881. (24 Iunie, 1887. Nr. 16.524.)
9. Curs elementarde Geometria practicá, de D. Mirescu, edit. Tipografia Academier Române, ediț. II, Bucuresč, 1885. (5 Iulie, 1888, Nr. 21.307.) (Manual ajutător.)
10. Fisica pentru şcólele poporale, de Dionisiŭ Făgărăşan, edit. H. Zeidner, Braşov, 1388. (Manual ajutător.) 11. Higiena poporală, de Dr. G. Vuia, edit. I. Hande, Arad, 1884. (5 Iulie, 1888. Nr. 21.307.)
11. Conspectul elevelor inmatriculate în an. școlar 1901/1902.

| $\begin{array}{\|c} \dot{\dot{\Delta}} \\ \dot{\Delta} \end{array}$ | Numele eleveǐ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Clasa 1. |  |  |
| 1 | Maria Alexandru | llimbav | Sibiiǔ |
| 2 | Leontina Baciŭ | Sola | Tîrnara mare |
| 3 | Florica Bonts | Arad | Arad România |
| 4 | Mărióra Călian | Comarnic | Romania |
| 5 | Victoria Dunca | Tîintarı̀ | Sibiiǔ |
| 6 | Maria German Victoria Hentes | Ocna-Sibibuluĭ | Alba infer. |
| 8 | Maria Iancu | Mohu | Sibiiǔ |
| 9 | Maria Giurca | Colun | Făgăras |
| 10 | Letiția Leşnican | Dobra | Hunedóra Sibiiŭ |
| 11 | Maria Mera | $\underset{\text { Sǎcainiùmb }}{\text { Sal }}$ | Sibiiŭ <br> Hunedóra |
| 12 | Olivia Milut | Săcărîmb | Hunedora |
| 13 | Ecaterina Nechiforescu Georgina Porutiú | Cianul desert | Turda-Aries |
| 15 | Alexandrina Puşcariŭ | Bucurescř | România |
| 16 | Paraschiva Simian | Selisste | Sibiuiŭ |
| 17 | Maria Sin | Lisa | Făgăras |
| 18 | Ana Sírbu | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 19 | Elena Stoenescu*) | Balota | România |
| 20 | Maria 'Tanase | Ludoşul mare | Sibiuŭ |

[^2]| \% | Numele eleveǐ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Clasa II. |  |  |
| 1 | Maria Baltes**) | Sibiiǔ | Sibiiŭ |
| 2 | Elena Bocan | Criscior | Hunedóra |
| 3 | Veturia Boia | Bandul de Câmpie | Murěs-Turda |
| 4 | Paraschiva Ciocan | Glîmbóca | Sibiiǔ |
| 5 | Elisaveta Craşovan | Babşa | Caraş-Severin |
| 6 | Laura Furduĭ | Câmpenĭ | Turda-Aries |
| 7 | Eugenia Lăpădat | Berliste | Caraş-Severin |
| 8 | Maria Manta | Gura-Rîuluy | Sibiiŭ |
| 9 | Zoe Mărăcine | Slatina | România |
| 10 | Sabina Popǔ | Morlaca | Cluj |
| 11 | Maria Reoŭ | Ludossul mare | Sibiiŭ |
| 12 | Lucreția Rusu | Năsǎud | Bistrita-Năsăud |
| 13 | Silvia Sîrbu | Socodor | Arad |
| 14 | Florica P. Suciŭ | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 15 | Iacobina Stefanescu | Slatina | România |
| 16 | Emilia Vessa | Corbenir |  |
| 17 | Elisaveta Vlad Clasa III. | Reşinarǐ | Sibiiŭ |
| 1 | Emilia Avramescu | Făget | Caraş-Severin |
| 2 | Silvia Baltes | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 3 | Elvira P. Bărcian | Orăştie | Hunedóra |
| 4 | Victoria Bozdoc | Veştem | Sibiiŭ |
| 5 | Sempronia Bredicean | Lugos | Caraş-Severin |
| 6 | Otilia Câmpian | Elisabetopol | Tîrnava-mică |
| 7 | Constanta Chirilă | Silindia | Arad |
| 8 | Elena Cloaje | Boita | Sibiiŭ |
| 9 | Victoria Cornean | Apadia | Caraș-Severin |
| 10 | Livia Craşovan | Belint | Timiss |
| 11 | Maria Fl. Crişan | Seleus Cighire | Arad |
| 12 | Silvia Deac | Săcărîmb | Hunedóra |
| 13 | Olga Dragomir | Zălaŭ | Sexlagiŭ |
| 14 | Valeria Foica | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 15 | Maria Hentes | Ocna-Sibiiuluy | , |
| 16 | Letitia Imbărus | Sibiiŭ |  |
| 17 | Elisaveta Ioanovicr | Orsova | Caras-Severin |
| 18 | Xenia Mărcus | Giula | Bichiş |
| 19 | Margareta Mărginean | Borşa | Maramurē§ |

[^3]| 安\| | Numele eleveř | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 20 | Leontina Moga | Apahida | Cluj |
| 21 | Elena Muntean | Deva | Hunedóra |
| 22 | Aurora Oancea | Beiuş-Lazurǐ | Bihor |
| 23 | Aurora Popovicí | Lugos | Caraş-Severin |
| 24 | Veronica Purdean | Gârboŭ | Solnoc-Dobâca |
| 25 | Aurelia Serban | Sântohalma | Hunedóra |
| 26 | Maria Sirrbu | Bucurescí | România |
| 27 | Elena Stroia | Sibiiŭ | Sibia |
| 28 | Octavia Stroia | Gusu | Alba infer. <br> Hunedóra |
| 29 | Gabriela Tomuța Clasa IV. | Baia de Criş | Hunedóra |
| 1 | Ana Arseniŭ | Gura-Rîuluĭ | Sibiiŭ |
| 2 | Victoria Blaga | Mercurea |  |
| 3 | Lucia Dan | Făgăras | Făgăras |
| 4 | Veturia Foica | Sibiiŭ | Sibiiǔ |
| 5 | Vera Lemeny | Seliste | S |
| 5 | Livia Lințu | Caransebes | Caraş-Severin Sibiiŭ |
| 7 | Maria Măcelariŭ | Gura-Rîuluĭ |  |
| 8 | Hortensia Medean | Sebeşul sǎs. |  |
| 9 | Iulia Mihalyi | Sighetul Marmaţieĭ | Maramurḝ <br> Tirnava mare |
| 10 | Maria Mineiŭ | Stena Năšaud | Tirnava mare <br> Bistrita-Năsăud |
| 11 | Olimpia Moisil Mărióra | Năsăud Gura-Rîuluĭ | Bistrita-Năsãud Sibiiŭ |
| 13 | Elisaveta Moga | Sebeşul săs. | , |
| 14 | Maria Negrilă | Sibiuŭ |  |
| 15 | Elena Nicolaevicí | Resița | Caraş-Severin |
| 16 | Cornelia Popa-Radu | Sibiiŭ | Sibiŭ |
| 17 | Valeria Pop |  |  |
| 18 | Maria Puşcariŭ | Bucurescí | România <br> Bistrita-Năsăud |
| 19 | Laura Seni | Monor | Bistriṭa-Nasăud |
| 20 | Elena Scridon | Năsăud | , $\quad$, |
| 21 | Maria Scridon |  |  |
| 22 | Ana Todea | Reghinul sǎs. | Mureş-Turda Sibiiŭ |
| 23 | Silvia Togan | Sibiiŭ <br> Ludosul mare | Sibinu |
| 24 25 | Maria Tróncǎ | Ludoşul mare Curtacher | Arad |
|  | Cursul complementar |  |  |
| 1 | Letiţia Micu | Făgăras | Făgăraş |
| 2 | Lucreţia Nechiforescu | Bràila | România |


| $\begin{array}{\|c\|} \hline 0 \\ \dot{z} \end{array}$ | Numele eleveǐ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Aurelia Popovicr | Silha | Caraş-Severin |
| 4 | Irina Popovits | Chitighaz |  |
|  | Conspectul elevelor din internat: |  |  |
| 1 | Emilia Arramescu | Făget | Caraş-Severin |
| 2 | Florica Bonts | Arad | Arad |
| 3 | Victoria Bozdoc | Veştem | Sibiiŭ |
| 4 | Sempronia Bredicean | Lugos, | Caraş-Severin |
| 5 | Mărióra Călian | C.marnic | România |
| 6 | Otilia Câmpian | Elisabetopol | Tîrnava mică |
| 7 | Constanţa Chirilă | Silindia | Arad |
| 8 | Victoria Cornean | Apadia | Caraş-Severin |
| 9 | Elisaveta Craşovan | Babşa | Caraş-Severin |
| 10 | Livia Craşovan | Belint | Timis |
| 11 | Maria Fl. Crişan | Seleus-Cighirel | Arad |
| 12 | Silvia Deac | Săcărîmb | Hunedóra |
| 13 | Olga Dragomir | Zălaŭ | Sělagiŭ |
| 14 | Laura Furdui | Câmpenǐ | Turda-Aries Caras-Severin |
| 15 | Elisaveta Ioanovicir | Orşova Berliste | Caraş-Severin |
| 16 | Eugenia Lăpădat |  |  |
| 17 | Letitia Leşnican Livia Linţu | Dobra Caransebes | Hunedóra Caraş-Severin |
| 19 | Maria Manta | Gura Rìulur | Sibiiŭ |
| 20 | Maria Măcelariǔ | Slatin |  |
| 21 | Zoe Mărăcine | $\underset{\text { Slatina }}{\text { Giula }}$ | România Bichis |
| 22 | Xenia Mărcus | Giula <br> Borsa | Bichiş Maramurěs |
| 24 | Hortensia Medean | Sebesul săs. | Sibiiŭ |
| 25 | Letiția Micu | Făgăras | Făgăras |
| 26 | Iulia Mihalyi | Sighetul Marmaţieř |  |
| 27 | Leontina Moga | Apahida | Cluj Bistrita-Năsăud |
| 28 | Olimpia Moisil | Năsăud Gura-Rîuluĭ | Bistrita-Năsăud Sibiiŭ |
| 29 | Mărióra Muntean Ecaterina Nechiforescu | Gura-Rîuluĭ Brăila | Sibiũ România |
| 31 | Lucreţia Nechiforescu |  |  |
| 32 | Elena Nicolaevicr | $\xrightarrow[\text { Resita }]{\text { Beius-Lazuri }}$ | Caraş-Sẹverin Bihor |
| 33 | Aurora Oancea Paraschiva Oan | Beiuş-Lazury̌ Brăzoy | Bihor România |


| $\begin{aligned} & \hline \dot{\dot{~}} \\ & \dot{Z} \end{aligned}$ | Numele eleveĭ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 35 | Elena Patita *) | Alba-Iulia | Alba infer. |
| 36 | Sabina Popŭ | Morlaca |  |
| 37 | Aurora Popovicǐ | Lugos | Caraş-Severin |
| 38 | Aurelia Popovicr | Silha | Bichis |
| 39 | Irina Popovits | Chitighaz | Bichiss |
| 40 | Georgina Porutiŭ | Cianul deşert | Turda-Arieş |
| 41 | Veronica Purdean | Gârboŭ | Solnoc-Dobâca România |
| 42 | Elena Puscariǔ | Bucurescǐ | România |
| 43 | Alexandrina Puşcariŭ |  | , |
| 44 | Maria Puşcariŭ | Rîmnicun Vîlcer |  |
| 45 | Elvira Răut <br> Lucreția Rusu | Rîmnicu Vîlceísad Náud | Bistrița-Năsăud |
| 47 | Maria Scridon | $n$ | , n |
| 48 | Elena Scridon | Monor | , $\quad$ |
| 49 | Laura Seni | Monor |  |
| 50 | Paraschiva Simian | Selişte | Sibiiŭ |
| 51 | Elena Stoenescu**) | Balota | România |
| 52 | Florica P. Suciŭ | Slatina | Hunedóra |
| 53 | Aurelia Serban | Sântobalma | Murěs-Turd |
| 55 | Ana Todea | Baia de Criş | Hunedóra |
| 56 | Terentia Ungurean | Curtacher | Arad |
| 57 | Emilia Vessa | Socodor | " |

Nota. Elevele, al căror nume s-a tipàrit cu litere cursive, aŭ frecuentat șcóla elementară a „Reuniuniř femeilor române" din Sibiiŭ.
*) A frecuentat cursul pentru lueru de mână din Sibiiŭ.
**) A repăşit.

## Date statistice după clase





## 5. Mijlóce de invěţămint.

A. Biblioteca corpuluǐ didactic.

## I. Cărțĭ.

a) Dăuite:

1. Dim. A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, Acte şi Documente relative la istoria renaşteriy României. Bucuresci, 1900. 3 tom.
2. I. cav. de Puşcariŭ, Ugrinus 1291. Bucurescr, 1901.
3. Grig. Creţu, Lexicon slavo-rom. Bucurescy, 1900.
4. Sim. Fl. Marian, Serrbǎtorile la Româny. Bucurescr, 1901.
5. Analele Academier române, seria II. tom. 22, secția sciențifică. Bucurescr, 1900.
6. Analele Academieř române, seria II. tom. 22, secţia istorică. Bucurescr, 1900.
7. Analele Academieř române, seria II. tom. 23 secț. administr. Bucurescǐ, 1901.
8. Magyarország erdélyrészi szász pórnök lenhimzései. Sibiiŭ. 1896. Don. de comit. Sibiiuluy̆.
9. Dr. I. Mihályi, Diplome Maramurĕșene. M.-Sziget, 1900. Don. de autor.
10. Dr. A. Schullerus şi I. Popovič̌, Carte de cetire şi gramatică maghiară. Sibiiŭ, 1902. Partea 1-a şi 2-a. Donata de editor.
11. Dr. A. Schullerus şi I. Popovič, Manual pentru propunerea limbir maghiare. Sibiiŭ, 1902. Don. de editor.
12. Dr. H. Szterényi, Álattan polgári iskolák számára. Bpest, 1902. Don. de editor.
13. Dr. H. Szterényi, Növénytan polgári iskolak számára. Bpest, 1902. Don. de editor.
14. Imre Schulz, Földrajz polg. iskolák számára. Pozsony, 1902. Don. de editor.
15. G. Chelariŭ, Curs elementar de Botanică si Zoologie. Braşov, 1901. Don. de autor.
16. T. Popovič, Cântece de şcólă. Sibiiŭ, 1901. Don. de autor.
17. I. F. Negruţiŭ, Manual de stilistică. Sibiiŭ, 1901. Don. de autor.
18. Enciclopedia română, fasc. 24-27. Sibiiŭ, 1901/2. Don. de red.
19. Dr. Močnik F., Számtan a középiskolák számára. Bpest, 1900. Don. de editor.
ß) Cumperrate:
20. N. Iorga, Istoria liter. române. Bucurescl, 1901 vol. 2.
21. I. Petranŭ, Gramatica română. Arad, 1896.
22. E. Hodoş, Manual de limba română. Caransebeş, 1901.
23. Sorcovă, Clipe de repaus. Braşov, 1901.
24. N. Rădulescu-Niger, Rom. căsnicier, Bucuresč, 1898.
25. L. Dauş, Străbunił. Bucurescr, 1900.
26. Dr. A. Bunea, Vechile episcopiř românescr. Blas, 1902.
27. Sarolta Geöcze, Az akarat nevelése. Bpest, 1902.
28. Dr. I. Gööz, Magyar nemzeti irodalomismertetö. Budapest, 1902.
29. Dr. O. Weszely, Irásbeli dolgozatok psichologiája. Bpest, 1902.
30. F.Achenbach, Präparationen zur Behandlung deutscher Gedichte. Cöthen, 1899.
31. Petőfi összes költeményei.
32. Kisfaludy S. költeményei.
33. Shakespeare remekei. (Tomul I).
34. Molière remekei. (Tomul I).
35. Tóth Kálmán költeményei.

36. V. Ranta-Buticescu, Novele, v. I., Gherla 1902.

## II. Reviste și ziare.

a) daruite de redacţiuny:

1. „Familia ${ }^{\alpha}$, Oradea-mare, red. Iosif Vulcan.
2. "Telegraful Român" Sibiiŭ.
3. "Tribuna", Sibiiŭ.
4. „Vulturul", Oradea-mare.
5. „Transilvania", Sibiiŭ.
B) cumperate:
6. ${ }_{n}$ Literatura şi arta românå ${ }^{*}$, Bucurescł.
7. "Pädagogische Studien", Dresden.
8. „Magyar Paedagogia", Budapest.

## B. Biblloteca elevelor.

1. „Basme ${ }^{\text {a }}$, adunate de frațir Grimm, traduse în românesce, Bucuresč, 1901.
2. „România pitoréscǎ", de A. Vlahuţa, Bucurescr, 1901.
3. „Din țéra Basarabilor", de G. Coşbuc, (Bibl. societ. ${ }_{n}$ Steaua ${ }^{\text {a }}$ ) Bucurescr, 1901.
4. ${ }^{\text {FFolósele învettăturir }}{ }^{\text {" }}$, de P. Dulfu, (Bibl. soc. ${ }_{n}$ Steaua" ${ }^{\text {a }}$, Bucurescr, 1902.
5. ©Scolarul declamator", de Nicu Stejarrel, Arad, 1902.

Direcţiunea împlinesce o plăcută datorie, aducênd cele mar vir mulțămiry tuturor p. t. binefăcêtorí, onorabilelor societaț̦̌ şi redacțiuň, carř aŭ binevoit a contribui la înmulṭirea mijlócelor de învețămînt pentru şcóla nóstră.

## 6. Din cronica șcóleǐ și a internatuluĭ.

Anul şcolar s-a început în 1 Septembre 1901, st. n.
In decursul anuluy şcóla a fost visitată de D-1 losif St. Şuluṭŭ, vice-preşedintele Asociaţiunir, ca delegat al comitetulur şi de D-l Dr. Vértesy Gyula, inspector regesc de sscóle din comitatul SibiiuluY.

Agendele curente şcolare, didactice şi administrative ale institutulur, s-aŭ pertractat în 12 conferenţe.

Starea sanitara a elevelor, in general vorbind, a fost mulţămitóre. În privința acésta se observă cele maY stricte îngrijiry, conform disposițiilor mediculuY de casă. Elevele fac adese-ory preumblăry şi gimnastica corespunḑ̧̌tóre. Iarna patinéză si urméză şcóla de dans in edificiul propriǔ al internatulur.

În postul Paştilor tóte elevele s-aŭ mărturisit şi cuminecat prin catechețǐ şi parochiy respectivy aY ambelor confes. române.

Excursiunt scolare, sub conducerea corpuluy profesoral, s-aŭ făcut in 1 Octobre, 1901 şi in 3 Iuniŭ, 1902. Clasele superióre aŭ cercetat diferite muzee din Sibiiŭ.

Festivitǎț̣ solemne, la carı aŭ participat elevele institutulur, aŭ fost:

Serbarea onomasticer Maiestăḷit Sale, Impèratulut şi Regelut nostru Francisc Iosif 1. la 4 Octobre 1901.

Serbarea şcolara din 19 Novembre 1901, în memoria fericiter Impèrătese şi Regine Elisabeta.

## 7. Examenele.

Examenele de primire s-aŭ tinut in 4 Septembre 1901.
Examenele publice dela finea anulur scolar se vor ținé din 23-26 Iunie st. n. dupa următorul program:

Luni in 23 lunie.
a) înainte de amézr:
dela 8-10 óre Religiunea cu elevele din tóte clasele civile.
, 10-11 " Limba francesă, clasa III şi IV.
b) dupa amézy:
dela $3-5 \frac{1}{2}$ 2 óre Clasa I civilă, din studiile: Limba rumână, Aritmetica şi Limba maghiară.

Marți in 24 Iunie.
a) îvainte de amézr:
dela 8-11 óre Clasa III civilă, din studiile: Limba română, Istoria universală, Limba maghiară, Aritmetica şi Limba germană.
b) după amézy:
dela $3-5 \frac{1}{2}$ óre Clasa II civilă, din studiile: Istoria universală, Istoria naturală, Limba maghiară ṣi Geografia.

Mercuri in 25 Iunie.
a) înainte de amézr:
dela 8-11 óre Clasa IV civilă, din studiile: Limba româna, Aritmetica, Geografia, Limba maghiară, Istoria patriel si Fisica. Joì in 26 lunie.
a) înainte de amézr:
dela 9-11 óre Musica instrumentală şi vocala. Declamațiuny. Incheerea solemñ a anulur şcolar şi distribuirea atestatelor.
Lucrurile de mână, de caligrafie și desemn, sunt expuse in decursul examenelor intr-una din salele institutuluĭ.

## Óspețiĭ sunt binevenițĭ!

## 8．Inștiințare pentru anul viitor．

In clasa I a şcóler civile de fete se primesc eleve：
a）cař dovedesc prin atestat de botez，că aŭ împlinit cel puţin vîrsta de 9 anr；
b）carr dovedesc prin atestat şcolar，că aŭ absolvat cu succes IV clase elementare（poporale saŭ primare），orl apor dovedesc pe basa unur examen de primire，că sunt bine orien－ tate in materialul de învettămînt prescris pentru clasa a IV－a elementara．

In celelalte clase ale scóler civile de fete se primesc eleve， cary dovedesc prin atestat şcolar，că aŭ absolvat cu succes vre－o clasă premergătóre dela altă scólă de categoria şcóler civile．

In lipsa unur astfel de atestat，saŭ pe lângă atestat de pe clasa $\nabla$ şi VI dela șcólă elementară－poporală，primirea în ori－ care clasă a şcóler civile，ce corespunde virrster elever，se póte face numar pe basa unur examen de primire，depus cu succes înaintea corpulur profesoral al scóler，în sensul ordinaţiunir ministeriulur regesc－ungar de culte şi instrucţia publica，dto 11 August 1887，Nr．29000．Examenul de primire este scutit de taxa．

Elevele，cař se inmatriculéză pentru prima dată la şcóla nóstră，aŭ sě producă atestat sscolar，atestat de botez si certificat de revaccinare．

In cursul complementar（supletoriŭ），împreunat eu şcóla civila de fete a Asociațiunir，in sensul §－lur 6 din statutul de organisare al şcóleŕ，se primesc eleve，cary aŭ absolvat cele patru clase ale şcóley civile．Se pot îns̆⿸⿻一丿又土寸 primí şi eleve，cary aŭ absolvat cu calculr buň numar dóué clase civile，dacă aŭ trecut de 15 anr şi sunt împedecate a absolva tóte cele patru clase civile．

Inscrierile pentru anul scolar 1902／1903 se pot face din 1－6 Septembre 1902，stilul noŭ．

Examenele de emendare，se țin în 2 Septembre 1902 st．n．la 8 óre a．m．，cu elevele，cary s－aŭ insinuat la direcţiune in ter－ minul prescris．

In 3 Septembre 1902 st．n．la 8 óre a．m．se vor tiné examenele de primire，iara in 4 Septembre se vor începe prele－ gerile regulate，

Didactrule 4 cor. pe lună, si pentru elevele, ce se inscriŭ prima-dată la acésta scólă, o taxă de inmatriculare de 4 cor., solvită odată pentru totdeuna. Acelaş̧ didactru e şi pentru elevele din cursul complementar.

Elevele, cary voiesc se fie primite in internat, fie eleve ale scóler civile, saŭ ale scóler elementare a Reuniunir femeilor române, aŭ se fie însinuate de timpuriŭ la direcținnea şcóleĭ, înainte de inceputul anulur scolar, pentru-ca sĕ se pótă face dispositiunile necesare.

Taxa internatuluy e 400 cor. pe an, plătită înainte în dóư saŭ cel multîn patrurate. Spesele pentru cărțile trebuincióse, pentru materialul de scris, de desemn şi lucru de mână, nu sunt cuprinse în taxa amintită. Acestea se pórtă sepapat de părinți, precum si cheltuelile pentru îmbrăcăminte şi încǎlṭaminte, pentru instrucțiune in forte-piano şi in limba francesă.

Taxele pentru instrucțiune în forte-piano sunt de 2 categoriy:
a) dacă o eleva voiesce se iee órele singură, se compata la 2 óre pe sø̌ptěmînă taxa de 18 cor. ${ }^{*}$ ) pe lună; daca 2 eleve iaŭ împreună instrucţiune în aceeaş̌ óră, taxa se computa la 2 óre pe séptěmînă cu 9 cor. de elevă; saŭ
b) dacă o elevă voesce se iee órele singura, se compută la 2 óre pe sø̌pty̆mînă taxa de 12 cor. pe lună; dacă se întrunesc 2 eleve în aceeaşi óra, taxa se computa la 2 óre pe sěptǎmînă cu 6 cor. ${ }^{*}$ ) pe lună de elevă.

Instrucţiunea din limba francesă, càte 2 óre pe séptĕmînă se compută pe lună cu 2 cor. de elevă.

Tóte taxele se platesc directiunir scolare.
Edificiul internatulur este situat in mijlocul uner gradiny frumóse în nemijlocita apropiere de parcul oraşulur şi e provędut cu apaduct, baie proprie, lumina electrică, etc. încât ofere cele mar bune condiţir higienice.

Elevele din internat, afara de şcólă, aŭ în fie-care zi anumite óre de conversatiune in limba francesă, maghiară si germană după trebuinţa. Pe lângă aceea ele se prepară si în-

[^4]vaţa lecţiunile sub conducerea şi cu ajutoriul directórer, al profesórelor și guvernantelor.

Elevele, carr voiesc se fie primite în internat, mar aŭ s夭 adu că cu sine: o saltea, un covorel la pat, 2 periny, 4 fețe de periny, o plapoma sau tol de coperit, 4 ciarsafury (lintolury, lepedee), 6 ştergare, 6 servete, apoĭ perie de dinţr, săpun şi 2 peptenĭ, carǐ tóte rěmân proprietatea eleveǐ. Afară de acestea schimburile de trup saŭ albiturile, câte $1 / 2$ duzină din fiecare, ciorapř si fuste de colóre închisă şi batiste (marămy) câte 1 duzină, 1 parapleŭ (cort) şi încălțămintea trebuinciósă. Cât pentru toalete nouĕ, sfătuim părințir și tutorǐ sĕ nu facă copilelor, căcř pentru uniformitatea îmbrăcăminter elevelor interne, acele toalete se fac aicì cu preṭurǐ moderate, prin îngrijirea internatuluy̆. Strîns de uniformă se țîn: o haină, 2 şurţe în forma uner haine, o pălărie de vară și una dẹ iarnă, carı̆ necondiționat aŭ sě se facă aicř și carl preste tot vor costa cam 30-40 cor.

Dela direcțiunea şcóleĭ se póte primí prin postǎ: ${ }_{n}$ Statutul de organisare ${ }^{\text {a }}$ şi "Regulamentul intern" al şcóler, ${ }^{n}$ Regulamentul pentru cursul complementar", "Planul de învêţămînt* sii „Regulamentul ministerial pentru examenele publice, private, supletorị și de emendare", à 10 cr. exemplarul. Dela directiune se póte primí pentru 2 cor. și „Monografia ${ }^{a}$ șcóler, in care pe lânga istoricul institutuluy̆, se afla descris edificiul şcóleř şi al internatuluy în tóte aměnuntele.

Sibiiŭ, în Iuniŭ 1902.
Direcțiunea șcóleĭ.



[^0]:    *) Ieṣită deja de sub tipar.

[^1]:    ${ }^{1}$ ) In parantez se indică Nrul aprobărǐ-ministeriale.

[^2]:    *) A repăşit.

[^3]:    *) A repăşit.

[^4]:    ${ }^{*}$ ) Din care sumă 2 cor. se contéză pe luna institutulur̆, pentru sustinerea fortepianelor in stare bună.

