## XVII.

## PROGRAMA

## sçódei civile de fete ci initerinat șị dreptit de publicitiate

a „Asocitituuniii pentruı literaturar românã și cultura poporoului romàn" din Sibiiu,

## pe anul şcolar 1902/1903

publicată de
Dr. VASILE BOLOGA
director.

Cuprinsul: 1. Câteva probleme ale șcóleĭ românescr dela nor, de Ion Borcia.
2. Discursurr dela încheerea auulur şcolar.
3. Ştirr şcolare.
$\qquad$
cox -3
SIBIIŬ,
Tipariul tipografier archidiecesane.
1903.

## Câteva probleme ale șcóleĭ românescì dela noĭ.

- Note şi observațiuni. -

Un pedagog german propune ca, î lucrările ce se publică an de an în programele școlare, sě se discute chestiuň̆ actuale care privesc interesele șcóleĭ. Iată o idee care mi-se pare fórte norocósă si pe urma căreia cred că ar puté sĕ rěsară mult bine si pe séma şcóleĭ românescř dela noĭ dacă, urmând sfatul savantulư̆ german, în programele puṭinelor nóstre institute de înve九ţămînt, am da loc maĭ larg discuțiunilor despre problemele multe si grele ce intîmpinăm în viața de șcólă.

S'a scris şi la noř pedagogie și, luând în considerare raporturile nóstre, orĭ-cine va trebui sĕ recunóscă că s'a scris destul de multă și destul de bună. Bărbațiir noştri, carĭ s'aŭ îndeletnicit cu scrierea de cărṭ̌̆ si studiř pedagogice, aŭ popularisat si la noř principiile pedagogieř germane moderne și îndeosebř ideile lǔ̆ Herbart şi ale şcóleř sale. Cine va puté tăgădui marele folos dobîndit de șcóla nóstră prin munca acestor bărbațị? Singurul lucru care s'ar puté imputa scrierilor nóstre de pedagogie, este tonul lor prea academic. Găsescř in ele prețióse indigitărı̆ yelativ la mar̆ tóte chestiunile generale, dar' prea puține când ař voi sě te lămurescĭ asupra ființeř propriĭ și particulare a scóler̆ românescĭ. Ele aŭ insă meritul necontestat de a ne fi spus pe limba nóstră cum aŭ gândit mariĭ pedagogy̆ germaň̆ ǎ̌ véculǔ̆ trecut despre cele maĭ importante probleme ale pedagogieĭ. Astăzĭ
este, de pildă, si la nol̆ populară axioma pedagogică că tinta educațiuner̆ în şcólă ni-o indică etica, iar' mijlócele ni-le arată psichologia.

Dar' dacă s'a studiat şi la noř în de-ajuns raportul de dependenţă în care se găsesce pedagogia faţă cu etica şi cu psichologia, unuř alt raport de dependenţă al eǐ, nu maĭ puţin însemnat, mi-se pare că nu i•s'a dat destulă atenție; ințeleg dependența pedagogieĭ saŭ, ca sě mě exprim maĭ concret, a scóleĭ de cultura proprie societătiĭ căreia îĭ aparṭine.

Într'adevěr, șcóla este şi ea o formă de manifestare a culturiĭ uneĭ societăţĭ; decĭ va purta pecetea acester̆ culturĭ, ne va da măsura eř. Şcóla va fi determinată de starea culturală a uneř societăṭí și ea va trebui, la rîndul eĭ, sĕ ție sémă de acésta dacă e sě fie în legătură organică cu societatea. In sensul acesta chiar și resultatele generale ale științeĭ pedagogice nu se vor puté aplica în acelaş̆̌ chip la orĭ-ce şcólă, ci numař modificate după cerințele culturale ale societăţin̆ căreĭ aparṭine şcóla. Nu se póte închipui o şcólă isolată de societate, neinfluențată de ea; dimpotrivă, scóla este unul din punctele în care se arată într'o lumină maǐ intensivă viaṭa culturală a uneř societăt̆.

Tótă viaţa intelectuală și sufletéscă a uneř societăţí se manifestă prin limbă. S'a spus de atâtea-orĭ acest adevěr limpede ca lumina zileǐ. De aicĭ importanța imensă a limbeř, care este, în definitiv, însuş̣̆ sufletul societăţir. Nimic nu ne va arăta decĭ ca limba starea de desvoltare a uneř clase de ómenı̆ si mař anticipăm, dacă e nevoe, că o cultură care nu e națională, este un lucru care nu există. Sĕ examinăm acum, sub acest raport, societatea nóstră, clasele superióre ale poporuluĭ nostru, căč̆ numar̆ de ele ne
ocupăm la locul acesta. Nimenĭ nu va puté tăgădui, credem, că limba societăţiĭ nóstre ni-o arată pe acésta ca fiind încă într'o stare de formațiune, in toiul unur̆ proces de desvoltare care e încă departe de a fi incheiat. Singura clasă de ómenĭ bine închegată este la noĭ țĕrănimea. Pentru a invedera acésta odată mař mult, n'avem decât sě comparăm limba țĕranilor cu a ómenilor din pătura superióră: la ceĭ dintâiŭ vom afla o desěvîrșită potrivire între gândire şi expresiune, limba simplă a ţĕranulŭ̆ e de o nesecată bogăție pentru exprimarea gândiriĭ luĭ simple; la ceı̆ din urmă, in fórte multe casurĭ, o isbitóre nepotrivire intre idee şi expresiune, cercul de ider̆ s'a lărgit, dar' limba nu s'a desvoltat, nu s'a îmbogățit în aceeaş̌ măsură, ba póte a sărăcit. Vom afla decĭ adese orĭ, alăturea de o cultură mar̆ mare, o limbă prea săracă saŭ o limbă ibridă, in orĭce cas o stare anormală. Causa? De sigur, în prima linie, împrejurările fatale in care trăim sii ne desvoltăm.

Dar' ce au a face tóte aceste cu şcóla? Dacă este adevěrat că şcóla nu póte evita influența societătiir căreı̆ aparṭine, atuncı̆ şi şcóla nóstră va trebui sě ne înfătiṣeze, pănă la un punct, o stare analogă, mar̆ ales fiind vorba de limbă, a cărer̆ importantă pentru şcólă este atât de mare, incât se identifică aprópe cu ea în multe privințe. Şi invětătoriĭ si elevir̆ sînt membri ă̆ societățǐ̆, aı̆ uneı̌ societăţ̌̆ care se luptă din greŭ și sprijinită numař pe propriile sale puterĭ, ca sě-ş̆ păstreze caracterul românesc, insuṣind şi desvoltând o cultură proprie românéscă. Lupta acésta din afară va trebui sĕ se oglindéscă şi în viata pač̌nică a şcollê̆, turburând póte în câtva acel spirit de stabilitate şi uniformitate caracteristic şcóleř în genere. Vom privi pe rînd diferifǐǐ factorĭ carĭ con-
stituesc şcóla, căutând, întru cât ne îngădue, firesce, experienta si puterea de observatie, a le fixa caracterul saŭ cel puṭin câteva note ale acestuia.

Considerând, de-o parte, tocmaĭ însemnătatea chestiuneĭ, de altă parte puţina competență a aceluia care discută, nu ne vom opri asupra profesorilor; lăsăm cuvîntul, după-cum se cuvine, celor competentri. Sîntem insă în drept sĕ presupunem că fie-care profesor, orřcare 1.ar fi specialitatea, ințelegênd că problema şcóleĭ nóstre nu e numar̆ pedagogică, ci şi românéscă, - douĕ noțiunı̆ de altmintrelea, pentru nor̆, nedespărțite - îṣ̆ va ținé de sfântă datorie a face cultul limbeř ṣi literatureĭ nóstre, maĭ ales date find raporturile dela noì, dat fiind că şi profesorul, ca membru al societățiǐ, nu va puté sě rěmână neinfluențat de dînsa. *)

În cât privesce eleviř, voiŭ expune firesce observatiunile care am avut ocasie a le face intr'un timp relativ fórte scurt asupra elevelor dela şcóla nóstră. Ele vor fi decĭ, prin firea lucruluı̆, subiective şi nu pot avé nič̆ pretenția de a fi generale.

Şi sub raportul limbeř elevele se împart in douě categoriĭ după cum aparṭin uneia saŭ celeialalte din cele douě clase ale poporuluĭ nostru. Deosebirea acésta însă, în general, nu este mare. Totuṣ̆ ea se simte; elevele care vin dela tară, lipsite, nu e vorbă, de multe avantagiĭ ale cresceriĭ la oras, aŭ în schimb un limbagiŭ mař bogat, mař colorat, maı̆ românesc. Vorbele și formele dialectale nu strică, saŭ cel puțin sînt de preferit expresiunilor impropriĭ, imitate după

[^0]limbĭ streine, care se íuvată numar̆ la oraş. Ascultaṭí, de pildă, cum ştie povesti o elevă care a schimbat iia cu rochia nemţéscă abia de o lună, si ascultaṭ̌ apor̆ alta crescută la oraş; vețĭ pricepe numaǐ decât că acesteř din urmă n'a prea fost cine sě-ĭ spue povestĭ în serile cele lungĭ de érnă. Ér' cărţile cu basme si istorióre pentru copiř, care la alte naţiunı̆ mar̆ inaintate în cultură aŭ venit sĕ inlocuiéscă pe povestaşı, la nor̆ nu s'aŭ prea scris orǐ, si dacă s'aŭ scris, n'aŭ ajuns sĕ se rĕspândéscă. Involuntar ți-se impune aicĭ o comparaţie a copiluluı̆ român, care-ş̆ face desvoltarea la oraş, cu copilul german. Acestuĭ din urmă, pentru fie-care fasă a desvoltărǐ̆ sale, î̆ stă la disposiţie o bogată și alésă literatură potrivită. Copilul român dela oraş, lipsit de mediul românesc dela sate, n'are nicĭ măcar cu ce-l înlocui; érăṣ̆ o urmare a faptuluĭ că clasa nóstră superióră este abia pe cale a se forma și incă în condițiile cele maĭ vitrege.

Dar' sě nu fim rěŭ ințeleş̆. Ar fi greşit a crede că eleva eşită din clasa superióră presintă acelaşı̆ tip unitar ca cea eşită din popor. In aşa numita "inteligenţă" a nóstră, intîlnim tipul abstract al Românuluı̆ cult in cele mar̆ felurite variațiunı̆ pănă la desěvîrsita lipsă de cultură românéscă. Acéstă stare îş̧ç are, natural, reflexul sěŭ şi în lumea cea mică a copiilor. Influența mediulǔ̆ strein şi a şcóler̆ streine se arată si-aicĭ adese-orĭ, dar' nu lipsesc nicĭ elemente care se apropie mař mult de o a treia categorie, pe care, îu fine, trebue sĕ o maĭ adăogăm: elevele care vin din Tară. Acestea, firesce, ne infăţiséză desvoltarea normală în conditiǐ de libertate deplină, si astfel limba lor nu e numaĭ românéscă, ferită de influenṭe streine, ci în acelaşı̆ timp și mař bogată și maĭ literară.

A maĭ vorbi de importanța cea mare a manualelor pentru șcólă, ar fi a face un lucru de prisos. Orĭ-ce învěţător știe cât de mult îĭ póte înlesni munca un manual bun, atât lǔ̆ cât şi elevilor. Dar' importanţa manualelor e fórte mare nu numaĭ sub raportul metoder̆ ci și sub acel al limber̆. Adevěrat că celuĭ din urmă, în pedagogia popórelor cu veche cultură literară, i-se va da neaseměnat mař puțină atențiune. Cu atât maĭ multă va trebui sě-1̆ dăm nor̆ dacă ținem sě avem o pedagogie proprie, care sĕ respundă nevoilor nóstre culturale.

De altmintrelea, care profesor nu s'a isbit de insuficiența celor maĭ multe manuale ale nóstre sub amêndouě raporturile amintite! Dar' mař ales cererea uneĭ revisuirĭ a limber̆ manualelor se repetă cu tot mař multă stăruinţă. În privinţa acésta însě, cred că se impun, întâiŭ de tóte, câteva considerațiĭ de ordine generală. $O$ observațiune întristătóre, pe care de sigur vor fi făcut-o mulṭ̆, este că sporesce numĕrul manualelor traduse. Negreşit, literatura didactică la noĭ n'are condițiĭ de desvoltare mult maĭ favorabile decât, de pildă, literatura propriŭ zisă, si nevoia ne silesce adese-orĭ a face ceea-ce în teorie desaprobăm, după proverbul atât de românesc: „rěŭ cu rĕŭ....." Totuşı̆ cred că ne-am împăca mǎ̆ bine cetind în fruntea cărţǐ "prelucrată" si nu „tradusă". Dacă asupra materieř n'avem dreptul a dispune, cel puțin limba sĕ fie a nóstră. Dar' frasa tradusă, chiar dacă ar isbuti sě rěmâe neinfluențată de originalul strein, totuş̆, urmărindu-ĭ prea de-aprópe construcţia, expresia, pănă si lungimea, va deveni prea adese-orr meşteşugită, incoloră, improprie. Exemple se găsesc nenumĕrate în manualele nóstre de istorie şi de geografie. S'aŭ ridicat destule vocĭ în contra introducerǐ̆ de
piese traduse în cartea de cetire; óre douĕ, treĭ piese traduse in cartea de cetire sĕ aibă o importanță mar̆ mare decât un manual intreg de istorie tradus? În genere, se póte admite ca principiŭ că limber̆ nu trebue sĕ i-se dea o atenție deosebită decât în manualele de limba română? Acest curios principiŭ însă în adevěr pare a stăpâni literatura nóstră didactică, căcĭ numar̆ astfel s'ar puté explica, bunăóră, într'un manual de gramatică a uneı̆ limbĭ streine, (unde, nu e vorbă, ar urma póte că se récomandă neglijarea cu tot dinadinsul a limber̆ românescĭ) monstruosităṭĭ ca acestea, culese la întimplare: famulițiu, celeḑime ( $=$ servitorime), antemur (vorbă compusă din „ante" și ;mur"), șemle (= franzele), pusunar ( $=$ buzunar; probabil o etimologisare dela: a pune), potére ( $=$ putere) etc. etc.

Firesce, dacă limba nu trebue îngrijită în manuale, cu atât mař mult ea póte fi neglijată la predarea materiilor, limba vorbită fiind prin firea lucruluĭ maı̆ puțin îngrijită decât cea scrisă. Si astfel iată cum din acéstă rětăcire de raționament resultă conclusia fórte rěspândită că tótă sarcina învětăriĭ uneĭ limbĭ corecte și literare revine numař și numar̆ orelor de limba română.

In împrejurăř̌ normale limba maternă se innvată aprópe în aceeaş̆ măsură în orele de istorie, de geografie, de fisică saŭ chiar de matematică ca si în acele destinate anume studiuluĭ limber̆. Aceste din urmă forméză atuncı̆ centrul invvětămîntuluй, materia de concentrare, avênd, de sine înţeles, si menirea de a lărgi și de a aprofunda şttința limber̆ prin studiarea ey̆ teoretică şi în deosebĭ prin studiul literaturǐ̆. Acéstă stare, realisatǎ de mult de alte scóle, dar' pentru nol̆ încă un ideal depărtat, e cu putință numaĭ atuncĭ
când fie-care ramură a invěţămintuluı̆ este cu desĕvîrṣire pătrunsă de spiritul literar, de importanta deopotrivă de mare a formeĭ, a expresiuneĭ literare ca și a fonduluĭ.

Ar greşi orǐ-cine ar trage conclusia din cele expuse pănă acum, că nu voesc a recunósce studiulŭ̆ propriu al limbeĭ materne locul de frunte, care i-se dă în pedagogia maǐ nouă. Dimpotrivă, sînt de o părere cu toṭĭ aceia carĭ cred că însemnătatea acestŭ̆ studiŭ cere devotamentul cel maĭ desěvîrsit ṣi munca cea mar̆ intensă. Cine ş̌existenṭă ale şcóleř nóstre, ştie că afirmaţia acésta nu e nič̌ câtuṣic de puțin exagerată.

În orele de limba română, obiectul studiuluĭ este, pănă la un punct, limba însaṣ̆. S'ar puté cineva mira de ce zic pănă la un punct. Dar' obiectul propriŭ al studiuluĭ limbeř în şcólă nu póte fi, în preponderantă, limba însaṣ̆ - expresie prin care ne-am obicĭnuit a înțelege mař mult partea formală a graiulǔ̆ omenesc ci cugetările ce se exprimă şi se trezesc prin limbă. Partea pur formală, reflexiunea teoretică asupra limbeı̆ vine abia în rîndul al doilea. Tată de ce am putut afirma că chiar şi orele de matematică sînt ore de limbă, pentru-că și în ele se dobîndesc ideĭ nouĕ și ideea se traduce in expresie. Iată de ce în orele de limba maternă vom da întâietate lecturiĭ și literaturiĭ si graiuluĭ viŭ. Astfel studiul acesta devine adevěrata materie de concentrare, obiectul sěŭ fiind un complex de ideĭ, care după împrejurărĭ va fi mal̆ mult enciclopedic saŭ mar̆ bine va căuta sĕ îmbrățişeze manifestările vieţiĭ sufletescř a unuř popor.

Ar fi absurd a nega utilitatea studiuluĭ teoretic al limbeĭ, dar' numaĭ întru cât nu tinde sĕ reglementeze limba, ci din contră s'o libereze din starea de
inconştientă şi nesiguranţă apropiind-o de nivelul literar. Orǐ-cine va admite, de pildă, utilitatea morfologiě̆, intru cât ne învaţă formele literare ale cuvintelor, a sintaxer̆, întru cât ne învaţă construirea corectă a fraseǐ; dar' primejdia exagerăriĭ de sistem de-o parte, de logică de altă parte, pare a fi atât de mare, incât cele mař multe din manualele nóstre de gramatică n'aŭ scăpat de ea, făcênd abstractie de alte defecte. E de ajuns sě amintesc ca exemplu că un manual dintre cele mai nouě și care năzuesce sě restringă gramatica la ceea-ce e absolut necesar, inşiră exemple ca acestea: sě fŭ fost, sĕ fir̆ fost, sĕ fie fost etc. (şi aşa la tóte verbele), (corect: sĕ fi fost, la tóte persónele).

Culmea manieĭ de sistem şi a pedantismuluĭ am atins-o, firesce, in ortografie. De aicĭ lipsa totală de unitate, din pricina căreia şcóla sufere mař mult. Dar' tocmă̌ pentru-că, în cadrul pedantelor sisteme ortografice ale gramaticilor, unitatea ortografier este un lucru cu neputintă, tot timpul intrebuintat pentru invětarea rigurósă a unǔ̆ sistem anumit, ni se pare timp přerdut. Sĕ nădĕjduim însă că în curînd și şcóla se va puté bucura de binefacerile ortografier̆ fonetice, care va trebui sě învingă în cele din urmă, ca sĕ scăpăm odată de falsificărĭ de limbă ca: sciŭ, sunt, pept, meŭ etc. (corect: stiŭ, sînt, pĭept, mǐeŭ), care amenint̆ă a îurìuri pronuntarea corectă a copiilor.

*     * 

Din diferitele elemente care constituesc şóla se degajéză un spirit, o atmosforă proprie fie-căreĭ şcóle. $O$ abstractione care resultă dintr'o sintesă complicată, ea nu se póte arăta decât printr'o analisare a singuraticelor elemente. Ca resultantă a lor însă ea este mař puternică decât fie-care din componente. Când
influența personalității innvětătoruluı̆ inncetéză, când camarađ̧iĭ de şcólă se imprăṣtie, când manualele se daŭ uităriĭ, dăinuesce ceea-ce a resultat din tóte acestea, planta crescută în acéstă atmosferă priinciósă orĭ nepriinciósă. Atmosfera uneĭ scóle românescř trebue sĕ fie românéscă. Dacă în adevěr influența eĭ este atât de mare, grija nóstră cea dintâiŭ trebue sĕ fie a o păstra curată. Altmintrelea tóte năzuințele singuratice rěmân răsleţe sis, lipsindu-le spiritul și direcṭia în care sě se unéscă, se spulberă.

Lucrarea ce ni se impune prin consideraţiile amintite este de douě felurǐ: ea consistă, de-o parte, în indepărtarea a tot ce este străin și ibrid. In acéstă ordine de ideř se cuvine sě spunem ṣi câteva cuvinte despre învetţămîntul limbilor străine. Scopul şi mij. lócele acestuia le fixéză programa tie-căreĭ şcóle: a-ı̆ da o intindere care trece peste limitele stabilite este, din partea uneř şcóle, o greşélă care nu se póte justifica prin nič̆ un fel de consideratiĭ, urmarea eĭ fiind, in mod fatal, ibriditate.

Mař importantă incă decât acéstă lucrare de natură negativă este munca positivă care trebue făcută: cultivarea elementelor românescĭ sănătóse. Nasce acum de sine întrebarea: unde am aflat aceste elemente? Vom începe prin a spune unde nu le-am aflat: nu le-am aflat în limba vorbită, în genere, de clasele nóstre superióre; nu le-am aflat în marea majoritate a manualelor nóstre. Dar' ele au fost aflate de mult în limba vie a poporuluй nostru din orǐ-ce parte și in limba scriitorilor noştri bunı̆. Iată cele douě isvóre, a căror apă nu se póte tulbura, al căror curs nu se póte opri; numař depărtându•te de isvor, apa se întêmplă sĕ se facă tulbure. La acestea se adaogă, de sigur, Tara, spre care de un timp încóce,
tot maĭ mulṭ̆ aŭ început sě-ş̌̆ îndrepte privirile, încredințaţĭ fiind că de acolo trebue sĕ ne vie mântuirea. Ar fi însă o notă de superficialitate a căuta mijlócele de indreptare numă̆ î afară, nesocotind pe cele intrinsece, care în prima linie, sint proprǐ̆ sĕ facă o regenerare organică.

Cine va puté face lucrarea de care am vorbit? Aceia carĭ prin firea lor determină spiritul uner̆ șcóle: învěţătorǐ̌. Cum? Făcênd cultul limbeř și literatureĭ românescř în tóte. Nu poť̌ preda istorie în românesce fără a fi studiat limba cronicarilor, a lǔ̆ Bălcescu, a lui Iorga; profesorul de geografie va descoperi comorĭ de limbă în „România pitoréscă", de pildă; istoricul natural în legendele poporuluĭ despre paserĭ și insecte.

O cultură literară românéscă maĭ intensivă şi pătrunderea de spiritul limbeĭ viǐ a poporuluĭ ne vor puté feri în viitor de multele pĕcate de limbă și rětăcirı̆ de gust. Ceea-ce ni-se impune este numaĭ muncă seriósă.

Ion Borcia.

## Discurs

rostit la încheerea solemnă a amuluă scolar 1901/1902, de directorul scollè Dr: V. Bologa.
Preaonorate dle delegat! Onorat public!
Vin se adaug sị din parte-mr puţine cuvinte pentru inncheerea anulur scolar, ce am percurs. Şi mărturisesc, că simt o mare uşurare pentru sarcina mea, deórece vin mar ales ca s夭 împart bucuria cu cer chemaţ̧̃, pentru seceriṣul unuǐ an norocos. Seceriş modest - zic eŭ - dar loial ṣi românesc. Și acésta e plăcută adiere inimilor nóstre.

Cu raport la cultura femeir, a zis odată un academician francez anume Jules Simon: că de cate-orì se cresce o futŭ, se intemeiază o şcólŭ.

Drept aceea, adeverrat fiind că şcóla e cel dintârfactor pentru respândirea cultureř in sînul unuř popor, adeverrat fiind mar departe că Asociațiunea nóstră, acest unic scop î urmăresce prin activitatea sa; atuncr cum nu vom simți nor̆ bucurie, când dat ne este se contribuim şi nor la inmulțirea şcólelor poporuluĭ român, după concepțiunea, cea atât de nimerită, a academicianuluř francez.

Știm noř din viaţa, şi pedagogia ne-o spune lămurit, că mama e cea dintâr chemata dela natură, ca sĕ sădéscă în inima copilulur deprinderile cele bune și virtuțile alese. Mama-i sugeréză primele sentimente. Mama-řimpletesce întâia-dată mânile pentru rugǎminte. Mama îl învață a iubi sau a urî, şi astfel mama îṣ̌ forméză copilul cel bun sau rěŭ.

Convins despre acest adevěr Napoleon cel Mare n’avea destule cuvinte de recunoscință faţă de mamă-sa. Și a mărturisit'o categoric, că tot norocul seŭ, tot binele ce el a putut săvîrṣi în viața sa, mamer sale și vederilor er a avut sé-1 mulțăméscă. Ba, s'a pronunţat sus şi tare, că viitorul unuř copil atârnă cu totul dela mama-sa. Ceea-ce istoria confirmă.

In vederea acesteia, ce póte fi mai înălțător, decât a ridica priceperea mamer, a nobilita inima mameř, pentru-ca mânepoimâne ea sě pótǎ satisface cu atât mar perfect înalteř sale misiunĩ, ce provedința i-a menit în sînul familier si societǎţir.

Impărțim decr bucuria cu cer chemați și dorim din inimă, ca acéstă bucurie şi mulțãmire sé insoţască elevele institutulur nostru, timp cât mar îndelungat și după-ce vor trece preste pragul acestur institut şi vor intra în valurile vieţir, unde neamul cu drag le aștéptǎ.

Premiţênd acestea rog pe dl delegat al comitetulur Asociațiunir, sĕ priméscă respectuósa nóstră mulțămită pentru părintésca conducere a examenelor și sě fie la locul competent interpretul fidel şi real al acestur institut, scump none tuturor.

In fine ca un act plăcut amintesc şi următórele: Onoratul Comitet al ${ }_{n}$ Reuniunir femeilor române din Sibiŭ", cu data 19 l. c. Nr. 13, ne-a dăruit 35 exemplare din opul: ${ }_{\eta}$ Self-Helf" sau Caracter, Purtare şi Statornicie, de Samuel Smiles, în rom. de dna Maria Negulescu, cu menirea de a-se da câte un exemplar fie-cărer eleve, care absolvéză şcóla nóstră în acest an.

In numele corpulur didactic aduc osebita nóstră mulţămita pentru acest dar şi atrag atenţia elevelor nóstre, ca la timpul seŭ sĕ ştie rĕspunde cu demnitate acesteř atenţiuň onorifice.

Cu acestea am încheiat anul școlar. Inștiintarea de lipsa pentru anul viitor e cuprinsă in programa șcóler, dimpreună cu celelalte date scolare.

Mulțămesc On. Public român, pentru a căruy trebuinţă există acest institut.

## Discurs

rostit la încheerea solemnă a an. școl. 1901/1902, de delegatul Onoratului Comitet al Asociațiuniž: Dl N. Ivan.

## Onorat corp didactic! lubite eleve!

Diferite sînt mijlócele prin care popórele îṣĭ câştigă educația ṣi cultura lor.

S'a dovedit însă în decursul vremilor, că educația cea mar temernică şi mař trałnică se câştigă în șcóle cu limba naţională şi cu caracter național, căci ìn acestea se predaŭ în mod mař genuin cunoscințele de carǐ are un popor mař neapérată lipsă, potrivit cu firea şi aplecările luř, iar crescerea tinerimer se face cu plan bine chibzuit, amăsurat aspirațiunilor și dorurilor la carr tintesce poporul.

Intre conditiuny egale poporul nostru este accesibil pentru cel mar înalt grad de cultură, şi ar fi putut susținé concurența pe orř ce teren cu popórele conlocuitóre. Aceste coudititunĭ aŭ lipsit pănă bine de curînd în total şi durere ele lipsesc şi acum în parte destul de considerabila.

Nu este nič o mirare, dacă în cele culturale nor am rømas înapoia altora - şi nu e mirare, ca crescerea ce ne-am câştigat în şcole straine e cu lacune şi defecte, carǐ aŭ avut o înrîurire hotărît păgubitóre asupra viețir nóstre naționale.

Lacunele acestea aŭ devenit şi mar desastróse pănă când fémeea română a primit crescere, multa puţină, în institute cari urmărian̆ și alte scopury, afara de cel educativ, care culminéză în a da societaçị caractere firme, soțiǐ credincróse,
mame adeverrate şi surorǐ ocrotitóre ale virtuţilor strămoşescy iubitóre de limba si de legea lor.

Ǐ revine meritul Asociațiuniř nóstre, de a fi rupt cu curentul dureros - şi a fi pus temelí tarr şi solide la acest așeḑęmint, primul de feliul acesta, la nor, unde iubirea de moșie și de țara rivaliséză cu dragostea cătră limbă şi legea nóstră - si oțelirea virtuților naționale este problema lur cea mař înaltă.

Simțul mândrier naționale ne cuprinde, când știm, că acest institut este al nostru, e ridicat din obolul nostru si e închinat cultureř nóstre naționale.

Vom griji ca acest prețios mărgăritar sĕ strǎlucéscă și sě fie și cea mar̆ prețiósă pétră din cununa cea mândră a insti. tutelor nóstre culturale. Ficele nóstre vor înve̛ta aicr tot ce e frumos și folositor, vor înveța, căcr trebue sé înveţe, și alte limbǐ, dar nu vor uita nicř un moment, că cea mar frumósă limbă pentru ele este şi rămâne limba mameř lor, limba în care atât de dulce a știut vorbi și scrie Alexandri și Eminescu - dat fiind că pentru limbă RomâniY aŭ suferit må mult ca pentru libertate.

Mulțămesc din inima corpulur nostru didactic, că precum în totdeuna și acest an a fost la înălțimea chemărǐ sale - şi nor considerăm jertfele ce le aducem pentru institut şi susținerea lur, - pe deplin recompensate prin ostenelele ce aŭ pus - ca sẽ dee societățir vlăstare alese.

Mulțămesc dluy consilier - vice-president al Asociațiunir: Iosif St. Şuluțŭ, care de un lung șir de anY se ocupă cu interes și pricepere de acest institut şi îngrijesce de şcólă şi de progresul eĭ cu neîntrecută dragoste.

Iar vor, iubite eleve, păstraţi comorile ce aţi adunat aicr, înmulțiţi talantul ce vi-s'a încredinţat, fiţi fice bune ale părinților vostri și neamulu⿳ nostru, și nu nitaţ̦ nič odată, că în pruncia vóstră Asociaţiunea v'a înlesnit şi mijlocit crescerea intr'un institut ridicat din denarr adunaţr dela poporul român, acel popor sărac, pe care a'l iubi şi a'l cinsti se ne ținem toṭr şi tóte de cea mař sântă datorinţă.

## Știrĭ ṣcolare.

## 1. Personalul șcóleĭ și al internatuluĭ.

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

Dr. Vasile Bologa, învěţător ordinar și director definitiv, a propus limba română în clasa $\amalg$ U-IV, limba maghiară în clasa IV şi pedagogia de casă în cursul compl., ( 11 ore pe sept.). Aniĭ de funcţiune: 15.

## 2. Învĕtătoriř:

Eugenia Iovescu, învěţătóre ordinară definitivă, a propus aritmetica și geometria în clasa I-IV, chemia în clasa III, istoria naturală in clasa I-II, gimnastica în clasa I-IV şi economia de casă cu chemia bucătăriĕ̌ în cursul compl., ( 22 ore pe sept.). Aniř de funcțiune: 8.

Victor Păcalà, învěţător ordinar provisor, a propus geografia în clasa I-IV, istoria universală în clasa II și III, istoria Ungarieř în clasa IV, limba germană în clasa I, caligrafia în clasa I-III și istoria și geografia in cursul compl., ( 21 ore pe sept.). Aniĭ de funcțiune: 2.

Vasile Stan, învětător ordinar provisor, a propus limba română în clasa $I$, limba maghiară în clasa II-IV, fisica în clasa IV, caligrafia în clasa I-III şi limba română în cursul compl., ( 22 ore pe sept.), din 1 Sept. pănă în 1 Octobre 1902, când a fost ales profesor la seminariul "Andreian" din Sibiiu.

Ion Borcia, învĕtător ordinar provisor, a propus din 1 Oct. 1902: limba română în clasa I-II, limba
germană in clasa II -IV, fisica în clasa IV și limba română în cursul complem., ( 20 ore pe sept.) Aniř de funcțiune: 1.

Maria Muciu-Urechia, învětătóre auxiliară, a propus limba maghiară în clasa I-III, igiena în clasa IV, desemnul în clasa I-III şi limba germană în cursul compl., (21 ore pe sept.). Aniř de functiune: 2.

Maria Pop, învětătóre auxiliară, a propus lucru de mână ín clasa I-IV, economia de casă în clasa III, desemnul în clasa IV şi lucru de mână în cursul compl., (18 ore pe sept.). Aniř de funcțiune: 2.

## 3. Catecheţiy:

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

Nicolae Togan, protopop gr. cat. în Sibiiŭ, a propus religiunea elevelor gr. cat. din tóte clasele.

## 4. Instructorǐ̌:

Elena Cunțan, absolventă a academieř de musică din Berlin, a propus musica vocală în clasa I-IV (5 ore pe sept.).

Iulius Schaeffer, absolvent al conservatoruluĭ de musică din Lipsca și compositor, a instruat in fortepiano 12 eleve.

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

Olivia Bardoşi, absolventă a şcóleĭ superióre pentru profesóre de musică din Augsburg, a instruat în forte-piano 10 eleve.

Elsa de Heldenberg, absolventă a conservatoruluy̆ de musică din Viena, a instruat în violină 4 eleve.

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

## B. Personalul internatuluǐ.

a) Directorul șcóleř este tot odată ṣi al internatulǔ̆.
b) Directóra internatuluĭ: Elena Petrasscu.
c) Medic de casă: Dr. I. Beu.
d) Ajutóre: o guvernantă și douě bone.

## 2. Materialul de învětămînt propus în anul școlar 1902/1903.

a) In cursurile ordinare.

## Clasa I.

1. Religiunea și morala, 2 ore pe sěptěmână, conform disposițiunir autoritatţilor nóstre confesionale.
2. Limba română, 4 ore, Lectură, a) Prosă: 1. Prâslea cel voinic și merele de aur. 2. Fata bărbată și fata leneşe. 3. Codréna Sânziana. 4. Cenuşotcă. 5. Legenda Cuculuǐ. 6. Legenda Ciocănitórer. 7. Cer trě prietenǐ. 8. Păstorelul Marrculeţ. 9. Trandafirul, Garófa şi Viorica. 10. Pocǎinţa luř Codreanu. 11. Luminăricǎ. b) Poesit: 1. Bălaurul. 2. MogoṣVornicul. 3. Înṣiră-te Mărgărite. 4. Movila lǔ̆ Burcel. 5. Dolca. 6. Vestitórea Primăverǐ̌. 7. Armingenǐ̌. (Cele mar multe s'au şi memorisat).

Gramatică: Elementele limbir române pe basa pieselor de cetire, între marginile proposiţier simple. Parrṭile principale şi secundare ale proposiţier. Parrţile vorbirir, cu deosebire substantivul, adiectivul şi verbul şi, în.legatura, declinările şi conjugarrile în formele principale. - Teme scripturistice in clasă la doư séptémâni odată. - Manuale: Carte de cetire de I. Popea, Gramatica româñ de I. Petranu.
3. Limba maghiară, 4 ore, Cetire logică cu considerare la pronunţarea si accentuarea corectă a cuvintelor. Traducerea și reproducerea cuprinsulur pieselor: a) Prosă: 1. A kóró és a kis madír. 2. A büszke kecske. 3. A roka és a favágó. 4.

A számüzött csalogány. 5. A kalász eredete. 6. A kis ködmön. 7. Galamb és saskeselyü. b) Poesǐ: 1. Füstbe ment terv, de Petöfi S. 2. A jótétemény, de Györy V. 3. Tavaszdal, de Erdélyi I. 4. Anyám sirjáuál, de Toth K. 5. Anyánk, de Zichy G. gr. (Memorisate.)

Pe basa pieselor tractate: analisă gramaticala şi sintactică, între marginile proposiţier simple, verbal şi ìn scris, la tablă şi în caete, drept teme scripturistice în clasă. - Manual: Carte de cetire magh., p. sccóle civile de fete, de Torkos L.
4. Limba germană, 2 ore, Scriere pe tablă şi în caete. Elementele scrieriř corecte. Cetirea may multor piese în prosă şi versurı, enararea cuprinsulư̌ și exerciții de conversațiune pe basa lectureř. Memorisarea câtor-va poesiǐ mar micr. - Manual: Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürger-Schulen, partea a II-a, de G. Jauss.
5. Aritmetica, 3 ore, Cele patru operațiuň fundamentale cu numerí întregǐ, de o numire și de mar multe numirr. Regula de treǐ simplă. Cunóscerea măsurilor metrice şi a banilor din patrie.
6. Istoria naturală, 2 ore, Zoologia: vertebratele mar ales cele domestice, cař represintă singuratice clase. Botanica: Intuirea si descrierea unor plante vir pentru cunóscerea former şi organelor plantelor.
7. Geografia, 2 ore, Noțiunile geografice fundamentale. Geografia fisică și politică a Ungariê̌. - Manual de A. Márki, trad. de I. Popovicy.
8. Lucru de mână, 2 ore, Zece modele împletite. 0 cǎţ̆ și un zăbunel croşetat. Chindisiry cu puișory în cruč pe ambe parrțile egal. (Holbein.)
9. Desemn, 1 oră, Măsurarea, împărţirea și compunerea liniilor drepte. Elementele desemnulur geometric ornamental, pe basa desemnulur la táblă, cu recuisite, pe urmă cu mâna libera.
10. Caligrafia, 2 ore, Scriere curentă cu litere latine si gotice.
11. Musica vocală, 2 ore, Notele din cheea violiner, pausele, exerciţir unisono. Cântece.
12. Gimnastica, 2 ore, Exerciţir libere şi la aparate. Jocury gimnastice.

1. Religiunea şi morala, '2 ore, conform disposiţiunir qutorităţilor nóstre confesionale.
2. Limba română, 3 ore, Lectură, a) Prosă: 1. Inceputul lumir şi al zeilor. 2. Joe și Giganţir. 3. Prometeŭ şi Epimeteŭ. 4. Posidon şi Atena. 5. Patimile Demetrer. 6. Apolon în Delos. 7. Niobe si Latona. 8. Perseŭ. 9. Comóra de pe muntele Rarăul. 10. Napoleon I şi pomărésa din Brienne. 11. O vînătóre de urşi in munțiY Moldover. 12. Francezir. 13. Germaniy. 14. Dela Dorna păna la Piatra. b) Poesit: 1. Sórele şi Luna. 2. Miorița. 3. Salga. 4. El-Zorab. 5. Mănăstirea Argeşuluł. 6. Chiruța. (Cele mar multe memorisate).

Gramatică: Pe basa pieselor de cetire, părțile proposițier și ale vorbirǐ, mar amănunţit; declinările si conjugările. Formarea cuvintelor. Frasa; proposițiile principale și secundare. - Teme scripturistice in clasă la douĕ sěptěmânř odată. Manuale: Carte de cetire de I. Popea, Gramatică română de I. Petranu.
3. Limba maghiară, 3 ore, Cetire cu pronunție şi intonare corectă. Traducerea şi analisa cuprinsuluř pieselor cetite, anume: a) Prosă: 1. A kis malacz és a farkasok. 2. A két gyümölcsfa és gazdája. 3. A kis páduai hazafi. 4. A gonoszságot a fa is elárulja. 5. Szegény gazdagság, gazdag szegénység. 6. A makkszem. b) Poesit: 1. A méh és a galamb, de Kiss I. 2. Matild dala, de Vörösmarty M. 3. A vándor fiú, de Gyulai P. 4. A megfagyott gyermek, de Eötvös I. br. 5. Fogoly madár, de Gaál M. (Memorisate).

Din gramatică, pe basa proposiţiilor simple şi amplificate: verbul, substantivul şi adiectivul. Conjugarea verbelor regulate, ambele forme, in timpurile principale, modul indicativ; declinaţiunea substantivelor si comparaţiunea adiectivelor. Exercițir scripturistice corøspunḍetóre la tablă şi în caete, la 2 septémânr odata în clasax. - Manual: Carte de cetire magh. pentru şcóle civ. de fete, de Torkos L.
4. Limba germană, 2 ore, Lectură, a) Prosǎ: 1. Das Wunderkïstchen. 2. Rotkäppchen. 3. Die drei Freunde. 4. Dornröschen. 5. Die Perlenschnur. 6. Ritter Walter von Thurn. 7. Wie die Maiblümchen in den Wald kamen. b) Poesir: 1, Schwert und Pflug. 2. Der Abend. 3. Das Gewitter. 4 ,

Das Blumenpflücken. (Memorisate). Traducere şi reproducerea cuprinsulur in limba germană; exerciţir de conversaţie și exerciţir gramaticale pe basa lecturiy. Parrțile vorbirix, cu deosebire substantivul şi verbul. - Teme scripturistice corĕspunḑętóre. - Manual: Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürger-Schulen de G. Jauss, partea a III-a.
5. Aritmetica, 3 ore, Repeţirea celor inveţate în clasa I. Divisibilitatea numerilor, cel mar mare divisor comun, cel mar mic multiplu comun. Cele patru operațiuny cu fracțiunǐ decimale. Regula de treǐ simplă și compusă.
6. Istoria naturală, 2 ore, a) Zoologie: Împärţirea sistematică a animalelor vertebrate. Descrierea representanților principaly ă̆ animalelor nevertebrate, b) Botanică: Împărṭirea sistematică a plantelor monocotiledone și dicotiledone.
7. Istoria universală, 2 ore, Timpul preistoric. Rase de ómeň și familǐ de limbř. Istoria popórelor orientale. Grecia. Timpul eroic şi miturile Grecilor. Religia Grecilor. Fundarea şi legislațiunea Sparter. Desvoltarea Ateneř. Rĕsbóiele persice. Epoca lư̌ Pericle. Re九sboiul peloponesiac. Egemonia Thebeř. Imperiul macedonean. Cultura Grecilor. - Italia. Timpul eroic al Romey. Primir secolǐ ar republiceř și rĕsbóiele de cucerire. RÆ̌bóiele civile. Triumviriy. Cultura Romanilor. -- Manual de A. Márki, trad. de I. Popovicr.
8. Geografia, 2 ore, Geografia fisică și politică a Europer şi Asier. - Manual de A. Márki, trad. de I. Popovič.
9. Lucru de mână, 2 ore, $O$ păreche de ciorapr pentru copir. Dantelă filată şi cusută. Alfabet brodat. O punguliţă croşetată. - Broderie pe tül.
10. Desemn, 3 ore, Geometria descriptivă. Situațiunea si măsurarea punctelor, liniilor şi unghiurilor. Cele mar simple figury plane, precum: triunghiul, patruunghiul și poligonul. apor formarea cerculuř şi proprietăţile principale ale aceluia. Desemnarea celor mar simple ornamente plane.
11. Caligrafia, 1 oră, Scriere cu litere latine si gotice.
12. Musica vocală, 1 oră, Scale majore (dure), exerciţir mar complicate unisono şi în doư voč. Cântece.
13. Gimnastica, 2 ore, Exerciţiy libere si la aparate. Jocury gimnastice.

## Clasa III.

1. Religiunea și morala, 2 ore, couform disposiţiunir autorităților nóstre confesionale.
2. Limba română, 3 ore, Lectură cu analisă corěspunḑêtóre: a) Prosă: 1. Piramidele. 2. Babilonul şi Niniva. 3. Troia. 4. Cǎlugărenǐ̌. b) Poesǐ̌: 1. Muma lư Ştefan cel Mare, de D. Bolintinean. 2. Peneş Curcanul. 3. Fraţiǐ Jderı. 4. Vine iarna. 5. Ana Dómna. 6. Plugul blăstămat, de V. Alexandri. 7. Paşa Hassan, de G. Coşbuc, (1, 2, 3, 4, 6 și 7 memorisate). c) Stilistică: Stilul; Podóbele stilulur; Tropir; Defectele stilulur; Composiţia stilară cu genurile deosebite ; Descrierea; Naraţiunea cu felurile sale; Epistole; Documente din viața practică: chitanţa, obligația, etc. d) Versiticaṭiune: Prosa și Versul; Versificaţiunea ritmică și metrică; Strofa; Rima.

In legătura cu materialul percurs: teme scripturistice, la douě séptø̊mâň odată. Lectură privată. - Manual: Carte de cetire, p. cl. III gimn. şi şcóle super. de fete, de V. Oniţiu.
3. Limba maghiară, 3 ore, Exerciṭǐ de cetire cu pronunție și intonare corectă. Traducere, analisă și reproducerea cuprinsuluř pieselor cetite, cu graiul şi în scris, anume: a) Prosă: 1. Ki csinálta a hegedüt. 2. Nagy Lajos király mint életmentö. 3. Nagy Sándor. 4. Nagy Sáudor és Darius. 5. Aristides. 6. Socrates. 7. Az ösz. 8. A tél. 9. Szent Istváu. 10. Szent Istvín halála. b) Poesiu: 1. Kit szeretek. 2. A rab golya, de Arany I. 3. Heten vagyunk, de Szász K. 4. A rab, de Petöfi S. 5. Éji látogatás, de Gyulai P. (Memorisate).

Pe basa pieselor tractate: exercițir sintactice, etimologice și de conversaţie. In legătura teme scripturistice corespunḑetóre, la 2 séptémâny odată. - Manual: Carte de cetire maghiară, pentru şcóle secundare etc. de Dr. Crişan si Putnoky.
4. Limba germană, 3 ore, Lectura, a) Prosă: 1. Die Wege des Herrn. 2. Kanuitverstan. 3. Hermanustadt und der Rotenturmpass. 4. Das brave Mütterchen. 5. Von der Völkerwanderung. 6. Der Hirtenkuabe. 7. Der Hirsch am Bache. 8. Der Igel und der Maulwurf. 9. Der Rabe und der Fuchs. 10. Die gerechte Strafe. b) Poesit: 1. Der Postillon. 2. Der Sünger. 3. Lorelei. 4. Das Glück von Edenhall. 5. Wenn du noch eine Mutter hast. 6. Schwabenstreiche. 7. Der Junker und der Bauer. 8. Das Erkenuen, (Cele mar multe memorisate.)

- Traducere şi reproducerea cupriusulur in limba germană. Exerciṭir de conversaṭie şi exerciții gramaticale pe basa lecturir. Teme scripturistice corøspunḑetóre. - Manual: Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürger-Schulen, de G. Jauss, partea IV.

5. Aritmetica, 2 ore, Repeţirea fracțiunilor decimale. Fracțiunile vulgare. Aplicarea fracțiunilor la regula de trer simpla ṣi compusă.
6. Geografia, 1 oră, Completarea cunoscinṭelor din Geo. grafia fisică. Geografia Africel şi Australier. - Manual de A. Márki, trad. de I. Popovič.
7. Istoria universală, 2 ore, Migraţiunea popórelor si formarea statelor noư. Luptele dintre papr şi împðraţ. Expediţiile cruciate. Anglia şi Francia. Habsburgi. Caracterisarea instituțiunilor medievale. Renascerea, invențiunile, descoperirile. Reformațiunea. Epoca lư̌ Ludovic XIV și absolutismul.

- Manual de A. Márki, trad. de I. Popoviç.

8. Chemia, 2 ore, Noțiunile fundamentale din chemia anorganică și organică. Din chemia anorganică: aerul, apa, elementele si composițiunile chemice, cristalisarea metaloidelor, clorul, bromul, iodul, fluorul, sulfurul, phosforul, cvartul, acidul carbonic şi oxidul de carbon. Sărurile. Acidele. Metalele. Din chemia organică: hidratele de carbon, zaharul, fermentaţiunea şi beuturile spirtuóse, acidele organice, grăsimile, oleiurile volatile şi răşinile, basele organice, materiile colorante și materiile de proteină. Mineralele mar însemnate şi o scurtă schiţare a desvoltărir pămîntuluy. - Manual: Chemia elementară etc. p. gimnasir, scóle civ., prelucrata dupa Dr. V. Hanko si Dr. H. Szterényi, de A. Vlaicu.
9. Economia de casă, 2 ore, Rolul şi chemarea femeir in conducerea economier de casă. Valórea bunurilor. Venitul. Cheltuelr de lipsă sị de prisos. Economisare, urmarrile !uxulur. Budgetul. Purtarea jurnalulur de casă. Aranjarea, ținerea in ordine şi curăţenia locuinţer. Ingrijirea, repararea mobilelor şi a articolilor de îmbrăcăminte, gustul şi moda. Timpul și modul de procurare a obiectelor economice si a alimentelor; materix stricate şi falsificate. Piata.

Cunoscinfe fundamentale pentru pregatirea bucatelor. Conservarea alimentelor. Bucătăria, cămara, pivniṭa şi podul.

Impărțirea lucrulur în economia de casă. Despre prăsirea și ținerea animalelor de casă folositóre; despre legumărit şi despre valórea productelor economice.

Influința conducerir economier de casă asupra viețir morale şi a stărir sociale a familiey. Sanctuarul vetreĭ familiare.
10. Lucru de mână, 3 ore, Cârpitul, țesutul şi diferite împunsăturř pe pânză de in. O cămaşă femeéscă cu broderie albă. Un camison cu dantelă, ambele cusute cu mâna. O batistă brodată. Modele înnodate.
11. Desemn, 2 ore, Geometria descriptivă. Planul. Posiția liniilor drepte și a planuluy̌. Cele mař simple corpurǐ, precum: prisma, piramida, cilindrul, connl, sfera. Desemnul liber.
12. Caligrafia, 1 oră, Exercițǐ̆ caligrafice, cu litere latine şi gotice.
13. Musica vocală, 2 ore, Exercițǐ și cântece în 2 și 3 vocǐ.
14. Gimnastica, 1 oră, Exercițiǐ libere şi la aparate. Jocurĭ gimnastice.

## Clasa IV.

1. Religiunea și morala, 2 ore, conform disposiţiuniř autorităților nóstre confesionale.
2. Limba română, 3 ore, Arta poesieř; Versificațiunea; Poesia poporala şi artistica; Genurile poetice (ìn poesia poporală şi artistică) pe basa analiseř pieselor alese din autory românı̆. Viaţa și activitatea poeților şi scriitorilor maĭ însemuați din literatura română. În legătura cu materialul percurs: teme scripturistice corespunḍatóre. - Lectura privată. - Manual ajutător: Carte de cetire, p. cl. IV gimn. şi scóle super. de fete de V. Oniţiu.
3. Limba maghiarà, 3 ore, Lectură, traducere şi analisă corespunḑetóre: a) Prosă: 1. Szent Anua tava. 2. A két ajáudék. 3. Mátyás Király Gömörben. 4. A halál és a vén asszony. 5. Az okos leíny. 6. A haza. 7. Ocnele dela Uioara. 8. Margitsziget. 9. Levél (I-II) Petöfitöl. 10. Coriolanus és anyja. b) Poesiu: 1. Dal, de Kisfaludy S. 2. Munka, de Dezseri S. 3. Magyarország czimere, de Vörösmarty M. 4. Szülöföldem szép határa, de Kisfaludy K. 5. A lengyel anya, de Tóth K. 6. Coriolanus, de Tárkányi B. (Memorisate).

Literatura maghiară in liniamente principale, perioda: păgânismulur̆, creştinismulur, luptelor religióse şi naționale, decadențer literaturir naționale, classicismulur și a poesier naţionale, cu principalir representanțǐ. Teme scripturistice corespunḑětóre. - Manual: Carte de cetire magh. p. şcóle secundare etc. de Dr. Crişan şi Putnoky.
4. Limba germană, 3 ore, Lectură, a) Prosă: 1. Madonna della Sedia. 2. Edle Rache. 3. Solon und Krösus. 4. Der beleidigte Derwisch. 5. Das Ei des Columbus. 6. Hektor und Audromache. 7. Hektors Tod. b) Poesit: 1. Sonntag. 2. In der Nacht (Eichendorff). 3. Hoffnung (Geibel). 4. Die LöwenBraut (Chamisso). 5. Das Heidenröslein. 6. Wanderers NachtLied (Goethe). 7. Der Alpenjäger. 8. Hoffnung (Schiller). 9. Der Blinde König (Uhland). 10. Der todte Soldat (Seidl). S’a cetit și scena „Der Apfelschuss" din drama "Wilhelm Tell". - Schițarea pe scurt a periodeř classice din literatura germană; Goethe și Schiller, biografia și operele principale. Teme scripturistice cor厄̌spunḍðtóre. - Manuale: Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen, de G. Jauss, partea IV; Manual de gramatică germană, de S. Nestor şi N. Popescu.
5. Aritmetica, 2 ore, Repețirea calculărǐ̌ cu fracţiuň. Procentele, interesele, rabatul, agiul, calcularea câştigulur şi a perderǐ în procente. Raportul și proporțiunea. Regula catenară şi calculul de alegațiune. Măsurı si monete mar însemnate din strǎinătate şi raportul dintre acelea şi monetele şi măsurile nóstre.
6. Geometria, 1 oră, Elementele geometrier. Suprafața triunghiulur şi a poligónelor. Suprafaţa și volumul corpurilor geometrice mai simple.
7. Fisica, 2 ore, Stǎrile de agreģaţiune și proprietățile generale ale corpurilor. Atracţiunea pămîntulur si căderea corpurilor. Echilibru. Maşinile simple. Pendulul. Mişcarea centrală. Corpury lichide (apa). Corpurı gazóse (aerul). Căldura şi efectele eř. Noţiunř de acustică şi de optică. Fenomene magnetice si electrice. - Manual: Fisică pentru scólele poporale, de D. Făgărăşan.
8. Igiena, 2 ore, Noțiunea sănătăţir și a bóler. Diferiţir factory, cary au înrîuriro asupra sǎnătăţiy. Miṣcarea şi simţirea. Pielea (Epiderma.) Sensurile. Respiraţiunea. Circulaţiunea sân-
gelur. Alimentele şi nutrirea. Otrǎvirea. Ajutor grabnic în casurile când viaţa e primejduită. Bóle contagióse și epidemice. Regule referitóre la scutirea, îngrijirea şi desvoltarea singuraticelor părţr ale organismuluř omenesc. - Manual: Higiena poporală, de Dr. G. Vuia.
9. Istoria patrie1̆, 3 ore, Istoria pragmatică a Ungarier. In liniamente generale și pe basa desvoltărir istorice cunoscințe din constituția patrieY. - Manual: Istoria Ungarier, de L. Mangold, trad. de V. Goldiş.
10. Geografia matematică, 1 oră, Universul. Forma pămintulur și doveḑile privitóre la acésta. Mișcarea aparentă zilnică a bolteř cerescri. Sferele. Coordinatele. Rotațiunea pămîntuluř și urmările er. Despre lungime şi lățime geografică. Mişcarea aparentă anuală a sórelur. Rotațiunea și revoluțiunea pămîntuluĭ. Ecliptică. Anotimpurr și zoue. Luna și mișcările el. Mărimea, suprafața şi constituția fisicǎ a luner. Intunecimer de sóre şi de lună. Calcularea timpulur. Sórele și ceialalțì membri ar sistemulur solar.
11. Lucru de mână, 3 ore, Ştergar sau alt obiect cu brodărie artistică à-jour cu ciucuri înnodați. Croirea albiturilor și a hainelor. Broderiř artistice.
12. Desemn, 2 ore, Peisage, figury deosebite de ființe, de obiecte şi ornamente umbrite sii colorate.
13. Musica vocală, 2 ore, Exercițir îu 2 şi 3 vocř. Càntece.
14. Gimnastica, 1 oră, Exerciţiĭ libere şi la aparate. Jocurr gimnastice.

La instrucţia din limba francesă ca obiect facultativ, aŭ participat 45 eleve, fie-care clasă cu càte 2 ore pe sêptĕmànă.

La instructia îu piano-forto aŭ participat 46 eleve.
Din limba maghiară, germană şi francesa s'aŭ ținut neìntrerupt conversatiir on elevele interne, sub conducerea directórer, a înve̛tătórelor şi a guvernanteř.

b) In cursul complementar.

În cursul complementar s'aŭ propus:

1. Istoria literaturĕ̀ romane (3 ore), prin Ion Borcia.
2. Istoria şi Geografia, (3 ore), prin Victor Päcalŭ.
3. Pedagogia de casă (2 ore), prin Dr. V. Bologa.
4. Economia de casă cu chemia bucîtữriè (2 ore), prin Eugenia lovescu.
5. Limba germană (3 ore), prin Maria Muciu.
6. Limba francesă (3 ore), prin Elena Petrasçu.
7. Lucru de mână (4 ore), prin Maria Pop.
8. Pictura (2 ore), prin Matilda Roth.
9. Musica instrumentală (fpiano saŭ violină), prin Julius Schaeffer, Sabina Brote și Elsa de Heldenberg.

Pentru auul viitor şcolar se va susţiné acest curs in sensul statutulur şcóler, dacă se va anunṭa un numěr corespunḍĕtor de eleve. (Veḑr: Inştiințare pentru anul viitor pag. 41).
3. Conspectul elevelor inmatriculate in anul școlar 1902/1903.

| 守 | Numele eleveĭ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Clasa 1. |  |  |
| 1 | Iustina Aleman | Topârcea | Sibiiŭ |
| 2 | Sofia Aleman |  | Turda-Aries |
| 3 | Zorita Andreica | Campenr Cacova | Sibiiŭ |
| 4 | Maria Baltes Aurora Barbu | Sighişóra | Tìrnava mare |
| 6 | Dorina Biau | Frata | Cluj |
| 7 | Mărióra Bogdan | Alim.-Ciofrângeur | România |
| 8 | Ana Chidu*) | Sibiiŭ | Sibiiŭ |
| 9 | Marióra Comşa | Serlişte | " |
| 10 | Ana Fulea ${ }^{* *}$ ) | Ludosul mare |  |
| 11 | Maria Iancu | Mohu |  |
| 12 | Ana Loichita | Jebel <br> Dobra | Timiş <br> Hunedóra |
| 13 | Melania Lessnican | Dobra <br> Porumbacul iuf. |  |
| 14 15 | Victoria Mandeal Maria Mera | Porumbacul 1 inf. Sibiiŭ | Fagaras |
| 16 | Lucretia Negrescu | Brăila | România |

*) S'a retras in 2/VI, 1903.
**) n " n 1/LII, 1903.

| $\begin{gathered} \dot{0} \\ \dot{Z} \end{gathered}$ | Numele eleveĭ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 17 | Paraschiva Oancea | Brezor | România |
| 18 | Maria Popescu | Sibiiŭ |  |
| 19 | Ana Sin | Lisa | Făgăraş |
| 20 | Melania Tintorescn | Horez | România |
| 21 | Iuliana Vessa | Socodor | Arad |
|  | Classa 11. |  |  |
| 1 | Maria Alexandru | Ilimbav | Sibiiŭ |
| 2 | Florica Bonts | Arad | Arad |
| 3 | Mărióra Calian | Bucarescr | România |
| 4 | Elvira Comanicr | Venetia inf. | Făgăraş |
| 5 | Victoria Dunca | Țintarı | Braṣov |
| 6 | Maria German | Aciliŭ | Sibiiŭ |
| 7 | Maria Giurea | Colun | Faggaraș |
| 8 | Metela Iacobicir | Gratz | Stiria |
| 9 | Letiția Leşnican | Dobra | Hunedóra |
| 10 | Olivia Mihut | Sácărìmb |  |
| 11 | Ecaterina Nechiforescu | Braxila | România |
| 12 | Olivia Oprea | Hunedóra | Hunedóra |
| 13 | Valeria Pop |  |  |
| 14 | Georgina Porutiŭ | Cianul desert | Turda-Aries |
| 15 | Alexandrina Puşcariŭ | Bucurescr | România |
| 16 | Emilia Sava | Pianul inferior | Sibiiŭ |
| 17 | Paraschiva Simian | Serlişte |  |
| 18 | Maria Sin | Lisa | Faggàras |
| 19 | Ana Sirbu | Sibiiu | Sibiiu |
| 20 | Paraschiva Șerbănescu | Piteștĭ | Romània |
| 21 | Maria Tănase | Ludoşul mare | Sibiiŭ |
| 22 | Ana Vidrighin | Ręşinar | , |
|  | Clasa 111. |  |  |
| 1 | Cornelia Baciŭ | Hateg | Hunedóra |
| 2 | Aurora Balea | Moldova noux | Caraş-Severin |
| 3 | Elena Bocan | Cristior | Hunedóra |
| 4 | Maria L. Bogoevicr | Baxuia | Caraş-Severin |
| 5 | Felicia Ceusianu | Reghinul saxs. | Mures-Turda |
| 7 | Olimpia Ceusianu |  |  |
| 7 | Paraschiva Ciocan | Glîmbóca | Sibilu |
| 8 | Maria Comşuta | Porumbacul inf. | Fagăras |
| 10 | Elisaveta Craşovan | Babşa <br> Humedóra | Caras-Severin Hunedóra |
| 10 | Gizela Dugaciu | Hunedóra | Hunedóra |
| 11 | Laura Furdur | Càmpenr | Turda-Arieş |


*) S'a retras în 12/IX, 1902.

| $\begin{aligned} & \dot{~ ن} \\ & \dot{z} \end{aligned}$ | Numele eleveĭ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 26 | Georgina Selăgean | Talpos | Arad |
| 27 | Maria Sirbu | Bucuresci | România |
| 28 | Aurelia Serban | Sântohalma | Hunedóra |
| 29 | Sofia Stănescu | Braşov | Braṣov |
| 30 | Octavia Stroia | Gusu | Alba infer. |
|  | Cursul complementar: |  |  |
| 1 | Lucia Dan | Făgăraş | Făgăraş |
| 2 | Vera Lemeny | Sexlişte | Sibiiŭ |
| 3 | Hortensia Medean | Sebez̧ul săsesc |  |
| 4 | Lucreția Nechiforescn | Brăila | România |
| 5 | Francisca Pop*) | Morlaca | Cluj |
| 6 | Maria Puşcariŭ | Bucurescĭ | România |
| 7 | Cornelia Selagean | Talpoş | Arad |
| 8 | Maria Tămaş**) | Șiria |  |
| 9 | Ana Todea | Reghinul săs. | Murěş-Turda |
|  | Conspectul elevelor din internat : | - - |  |
| 1 | Zorita Andreica | Câmpenĭ | Turda-Arieş |
| 2 | Emilia Avramescu | Faget | Caraş-Severin |
| 3 | Cornelia Baciŭ | Hațeg | Hunedóra |
| 4 | Aurora Balea | Moldova nouă | Caraş-Severin |
| 5 | Aurora Barbu | Sighişóra | Tirnava mare |
| 6 | Emilia Bena | Pianul inferior | Sibiiŭ |
| 7 | Maria Beşa | Borgo-Prund | Bistriţa-Năsăud |
| 8 | Dorina Bian | Frata | Cluj |
| 9 | Marióra Bogdan | Alim. Ciofrìngenĭ | Româvia |
| 10 | Ana Bogdan |  |  |
| 11 | Maria L. Bogoevicr | Baxnia | Caraş-Severiu |
| 12 | Florica Bonts | Arad | Arad |
| 13 | Sempronia Bredicean | Lugoş | Caras-Severin |
| 14 | Constanta Brossu | Brasov-Dìste | Brasov |
| 15 | Marióra Calian | Bucurescr | Româuia |
| 16 | Olimpia Ceusianu | Reghinul saxs. | Mures-Turda |
| 17 | Felicia Ceusianu |  |  |
| 18 | Elvira Comaniciŭ | Veneţia infer: | Făgaraş |
| 19 | Victoria Cornean | Apadia | Caraş-Severin |
| 20 | Elisaveta Craşovan | Babsa | " $\quad$ |

*) A frecuentat cursul pentru lueru de mână din Sibiu.
**) S'n retras in 30/X, 1902.

| $\begin{array}{\|c} \dot{4} \\ \dot{4} \end{array}$ | Numele eleveǐ | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 21 | Silvia Deac | Săcărìmb | Hunedóra |
| 22 | Olga Dragomir | Zelan | Selagiu |
| 23 | Gizela Dugaciu | Hunedóra | Hunedóra |
| 24 | Laura Furdur | Câmpeni | Turda-Aries |
| 25 | Alexandrina Iancu | Obad | Timiş |
| 26 | Elisaveta Ioanovicr | Orşova | Caraş-Severin |
| 27 | Melania Lessnican | Dobra | Hunedóra |
| 28 | Letitio Leşnican |  |  |
| 29 | Elena Loichița | Jebel | Timiş |
| 30 | Ana Loichita | Omor | n |
| $\begin{aligned} & 31 \\ & 32 \end{aligned}$ | Eleonora Luchicı | Giula | Bichis |
| 33 | Zoe Mărăcine | Slatina | România |
| 34 | Margareta Marrginean | Borşa | Maramures |
| 35 | Hortensia Medean | Sebesul săs. | Sibiiŭ |
| 36 | Virginia Micu | Făgăraş | Făgăraş |
| 37 | Olivia Mihut | Săcărìmb | Hunedóra |
| 38 | Leontina Moga | Apahida | Cluj |
| 9 | Florica Mossoiu | Drăgăsanr | Romầ |
| 40 | Ecaterina Nechiforescu | Brǎila |  |
| 41 | Lucreția Nechiforesca | n |  |
| 42 | Lucretia Negrescn |  |  |
|  | Sidonia Nicolin | Covasinţr | $\stackrel{\text { Arad }}{\text { Sibiuur }}$ |
| 44 | Lucretia Oniţiu | Sebeşul săs. Hunedóra | Hunedóra |
|  | Olivia Oprea | Hunedora Beiuşl Lazury | Bihor |
|  | Paraschiva Oancea | Brezor | România |
| 48 | Sabina Pop | Morlaca | Cluj |
| $49$ | Francisca Pop. |  |  |
| 50 | Aurora Popovicr | Lugos | Caraş-Severin Arad |
| $\begin{aligned} & 51 \\ & 52 \end{aligned}$ | Florica Popovicy | ${ }_{\text {Siria }}$ | Timis |
| $\begin{aligned} & 52 \\ & 53 \end{aligned}$ | Gufrosina Popovic | Cianul desert | Turda-Aries |
| 54 | Maria Precupas | Nădlac | Cenad |
|  | Elena Pusçariu | Bucurescy | România |
| 56 | Alexandrina Puşcariŭ | " | " |
| $57$ | Maria Puşcariŭ | Riman Vilair | " |
| $58$ | Elvira Räut | Rìmnicu-Vilcir | A ${ }_{\text {rad }}$ |
|  | Cornelia Selăgean | Talpos | Arad |
| $\begin{gathered} 60 \\ 61 \end{gathered}$ | Georgina Selagean Paraschiva Simian |  | Sibibiŭ |
| 62 | Sofia Stănescu | Brasov | Braşov |


| 安 | Numele eleveř | Locul nascerir | Comitatul |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 63 | Aurelia Serban | Sântohalma | Hunedóra |
| 64 | Paraschiva Şerbănescu | Pitesty | România |
| 65 | Maria Tămas**) | Siria | Arad |
| 66 | Melania Tintorescu | Horez | România |
| 67 | Ana Todea | Reghinul săs. | Murĕş-Turda |
| 68 | Emilia Vessa | Socodor | Arad |
| 69 | Iuliana Vessa |  | Sibiiŭ |
| 70 | Ana Vidrighin | Rěşinar | Sibilŭ |

Nota. Elevele, al căror nume s'a tipărit cu litere cursive, au frecuentat şcóla elementară a „Reuniuniĭ femeilor române" din Sibiiŭ.
*) S'r retras in 30/X, 1902.

## clase



II．Date statistice
despre elevele adăpostite în internatul șcóleĭ civile de fete a Asociațiuniî în an．școl． $1902 / 1903$.

| өィモ＾」əsqO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | в m ${ }^{\text {n }} \mathrm{S}$ | $\bigcirc$ | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | 9 | 约 | － | $\bigcirc$ |
|  |  | ［B］！deo <br> әd）！．Iә！！es！．．d |  | $\rightarrow$ |  |  |  | $\cdots$ |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | － | $!$ | － |
|  |  | 1） $4!8$ <br> лри＇гэррат | $\cdots$ | $\cdots$ | $\bigcirc$ | $\infty$ | － | $\stackrel{\square}{2}$ |
|  |  | ！＇trosajo．d | ｜ |  | 1 | － | － | $\cdots$ |
|  |  | வ̇ํard | ｜ | $\infty$ | $\because$ | $\sigma$ | － | $\stackrel{\sim}{\circ}$ |
|  |  | I．IBuoṭouny | $\cdots$ | － |  | 1 | $!$ | $\sim{ }^{\sim}$ |
|  | ฉ！！qnd | S $2 p$ <br>  | － | － | 1 | ov | $\cdots$ | $\sim$ |
|  | $\underset{\text { auls }}{\frac{1.1}{\partial p}}$ |  <br>  | $\sim$ | © | ＋ | O | $\cdots$ | 앙 |
|  | วu! | O7世木思 <br> Is̀b！！ısnpu！ | ｜ | － | $\cdots$ |  | 1 | $\cdots$ |
|  | İ̇̇epuas | ！s foutudo．rd | $\bigcirc$ | $\sim$ | ar | $\stackrel{\sim}{*}$ | － | $\cdots$ |
|  |  | 9uţuox | I | 1 | $\stackrel{ }{*}$ | $\cdots$ | 1 | $\therefore$ |
|  |  | ouģmox | $\bigcirc$ | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | 3 | ล | $\checkmark$ | 8 |
|  | $\frac{\stackrel{E}{O}}{\square}$ |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | อโหานข！．10－13 |  | 1 | $\pm$ | $\cdots$ | 1 | $\sim 0$ |
|  | 을 |  | N | N | ヘ | $\infty$ | $\cdots$ | $=$ |
|  | En |  | $\infty$ | $\bigcirc$ | $\stackrel{9}{2}$ | $\cdots$ | 15 | 4 |
|  | ． प．14） | uูmo． <br>  рр в voos u！p |  |  | ＊ | $\cdots$ | 1 | © |
|  | ษ 니!! | ！ిveosy ！x xovs u！p |  |  | $\stackrel{9}{9}$ | ล | $\checkmark$ | 18 |
| ช в ID |  |  |  |  | ヨ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 胃 } \\ & \text { 俗 } \end{aligned}$ |

## 5. Mijlóce de învěțămînt.

## A. Biblioteca corpuluĭ didactic.

I. Cărṭ̆.
a) Daruite:

1. Analele Academier române, seria II, tom. XXIII, secţia ist. Bucuresci 1901.
2. Analele Academieĭ române, seria II, tom. XXIII, secția sciințifică. Bucurescr 1901.
3. Analele Academier române, seria II, tom. XXIII, secția literară. Bucurescr 1902.
4. Analele Academier romàne, seria II, tom. XXIV, secția administr. Bucurescr 1902.
5. D. Sturdza şi I. I. Scupiewski, Acte și documente relative la istoria renascerir Românieĭ. Bucurescř 1901.
6. Gr. G. Tocilescu. Operele principeluř Dim. Cantemir. Bucurescì 1901.
7. N. Barbu, Istoria romană de Titus Livius. Bucurescr 1901.
8. Comitele Dr. Hauterive, Memoriu despre starea Moldover. Bucurescř 1902.
9. Dr. C. I. Istrati, Activitatea sciințifică a luy̆ Ion Ghica. Bucurescr 1902.
10. Gr. G. Tocilescu, Monumentele epigrafice şi sculpturale. Bucurescr 1902.
11. Biblioteca poporală: Povestiry de I. P. Reteganul. Sibiiǔ 1900. Donatǎ de Asociațiune.
12. Dr. M. Cristea, Cuvîntare ocasională, 1 broş. Sibiiŭ 1902. Donata de autor.
13. Zur guten Stunde. Revistă ilustrată pe anal 1890 şi 1894, 4 tom.
14. Vehlhagen \& Klasings Monatshefte. Revistă ilustratǎ. Bielefeld und Leipzig 1892/3, 1893/4, 4 tom.
15. Vom Fels zum Meer. Revista ilustr. Stuttgart 1882 si 1883,4 tom.
16. Über Land und Meer. Revistă ilustr. Stuttgart und Leipzig 1897/8, 3 tom.
17. L'fllustrazione italiana. Revistă ilustr. Milano 1900, 1 tom.
18. Moderne Kunst. Revistă ilustr. Berlin, 4 tom. Donaț. de cleva intern. Sempronia Bredicean.
19. I. St. Paulian, Corury. Bucuresci 1902, I br. Don. de autor.
20. M. Voileanu, Momente din viața bisericéscă a Românilor. Sibiiŭ 1902, 1 br. Dov. de autor.
21. Non quis, sed quid. Fragmente din istoria bisericésca a Românilor. Sibiiŭ 1903. Don. de autor.
22. Dr. H. Schuschny, Egészségtan. Budapest 1902. Don. de autor.
23. I. F. Negruțiŭ, Constituțiunea patriel. Blaşiŭ 1903. Don. de autor.
24. Dr. A. M. Marienescu, Despre articul și declinațiune. Bucurescr 1903. 1 br. Don. de autor.
25. Dr. A. Marienescu, Dialectul român-bănățian. Lugoj 1902, 1 br. Don. de autor.

> (') Cumperrate:
26. I. Petroviciŭ, Un colț de viațã. Bucurescř 1902.
27. Dr. V. Branisce, Poesiř de V. Vlad-Delamarina. Lugoj 1902, 1 br.
28. V. E. Moldovan, Meteor. B.-Pesta 1902.
29. Ollănescu-Ascanio, Poesił. Bucuresč 1901.
30. Dr. Weszely Ödön, Rendszeres Magyar Nyelvtan. Bpesta 1901.
31. Tóth Ede válogatott munkaii. Budapest 1902.
32. Madách Imre válogatott munkai. B. pest 1902 .
33. Homeros Iliasa, Budapest 1902.
34. Berzsenyi Dániel munkái. Budapest $190 \%$.
35. Schiller költeményei. Budapest 1902.
36. Kisfaludy K. válogatott munkii. Budapest 1902.
37. Kossuth Lajos valogatott munkaii. B.-pest 1902.
38. Th. Şerbăuescu, Poesir. Bucurescr 1902.
39. N. Filimon, Ciocoir vechr şi nour. Bucurescĭ 1902.
40. N. Iorga, Cuvinte adevðrate. Bucurescr 1903.
41. M. Eminescu, Literatura popularǎ. Bucurescř 1902.
42. Gh. Adamescu si M. Dragomirescu, Literatura veche. Bucuresor 1903.
43. Gh. Adamescu si M. Dragomirescu, Literatura rom. modernă. Bucurescr 1903.
44. I. Slavicǐ, Din bêtrânl. Bucurescǐ 1902.
45. I. Gorun, Alb şi Negru. Bucurescri 1902.
46. Riria, Elvira. Bucurescr 1902.
47. Wr. Wundt, Einleitung in die Philosophie. Leipzig 1902.
48. Makay Ist., Fizikai Laboratorium. Budapest 1903.
49. P. Conrad, Grundzüge der Pädagogik. Davos 1902, 2 tomuri.
50. N. E. Idieru, Istoria artelor frumóse. Bucurescr 1898.
51. Samu József, Élet- és nevelési rajzok. Budapest 1902.
52. Krausz Sándor, Didaktikai elmélet és gyakorlat. Budapest 1902.
53. Academia de sciințe maghiară, A magyar helyesirás szabályai, Budapest 1902.
54. Dr. Hankó V., Hogyan experimentáljunk? Bpest 1902.
55. N. Pilția, Curs sistematic de gramatica limbeř rom. Braşov 1902.
56. Dr. Pechnel-Loesche, Brehms Tierleben. Leipzig und Wien, 10 tom.

## II. Reviste și ziare.

a) dăruite de redacțiunr:

1. ${ }_{n}$ Familia ${ }^{\text {a }}$, Oradea-mare, red. Iosif Vulcan.
2. "Telegraful Român", Sibiiŭ.
3. "Tribuna", Sibiiŭ.
4. "Vulturul", Oradea-mare.
5. "Transilvania", Sibiiŭ.
$\beta$ ) cumperate:
6. „Literatură şi artă română", Bucurescr.
7. "Pädagogische Studien", Dresden.
8. "Magyar Paedagogia", Budapest.
9. ${ }_{n}$ Femeea și Familia", Sibiiŭ.

## B. Biblioteca elevelor.

1. "Povesttr", de Ion Creangă, Bucurescr 1902.
2. "Legende sau Basmele Românilor", de P. Ispirescu, Bucurescr 1901.
3. „Versurřsi Prosắ, de Gr. Alexandrescu, Bucurescr 1902.
4. "Literatura populară" (Scriery inedite), de M. Eminescu, Bucurescł 1902.
5. „Istoria Românilor", de N. Bălcescu, Bucurescł 1901.
6. „Petru Casacul . . ." (Novele), de I. Popescu, Arad 1902.
7. „Cetatea Neamţuluř, (broş.) dramă istorică de V. Alexandri, cu notițe în usul şcólelor de L. Bodnărescul, don. de autor 1 exempl., ér 10 ex . de Asociaţiune.

Direcțiunea împlinesce o plăcută datorie, aducênd cele mar viř multămirř tuturor p. t. binefácétorř, onorabilelor societaţ̣ şi redacțiuň, carř au binevoit a contribui la înmulţirea mijlócelor de înveţămînt pentru şcóla nóstră.

## 6. Din cronica șcóleĭ și a internatuluĭ.

Anul şcolar s'a început în 1 Septembre 1902 st. n.
În decursul anulur scóla a fost visitată de D-1 losif St. Suluctuc, vice-președintele Asociațiunir, ca delegat al comitetulur, de D-l Dr. Vértesy Julius, inspector regesc de şcóle şi de D-1 Mirtse Ludovic, subinspector regesc de şcóle în comitatul Sibiiuluy̆.

In 29 Octobre 1902, a visitat şcóla nóstră Excelenţia Sa D-l Ministru de culte și instrucție publică: Dr. Wlassics Julius, însoțit de D-niy: Molnár Victor, consilier ministerial ṣi Dr. Vértesy Julius, inspector reg. de scóle şi a exprimat deplina sa mulțămire.

În sînul corpuluy didactic s'aŭ petrecut urmátórele schimbărı: D-na Eugenia Moga n. Trifŭ, învettăátóre ordinara definitivă din 1 Septembre 1889, dupa 13 ani de activitate folositóre pe terenul învettămîntulur, a fost pensionată la cerere proprie, cu data 1 Sept. 1902. Î postul vacant s'a ales dl Vasile Stan, absolvent al facultatţir filosofice dela universitatea din Budapesta şi a funcţionat din 1 Sept. pană in 1 Oct. 1902, când a fost ales şi instituit de profesor la seminariul „Andreian ${ }^{\circ}$ din Sibiiŭ. În postul vacant a fost numit apor provisor: dl Ion Borcia, absolvent al facultatţir filosofice dela universitatea din Lipsca.

Agendele curente şcolare, didactice şi administrative ale institutulur, s'aŭ pertractat în 12 conferențe.

Starea sanitarǎ a elevelor a fost deplin mulțamitóre. In privinţa acésta se observă cele mal stricte îngrijirř, conform dispositiilor mediculuy de casă. Elevele fac dese preumblarr şi gimnastică corespunḑettóre. Iarna patinéză şi urméză şcóla de dans in edificiul proprin al internatulur.

În postul Paştilor tóte elevele s'aŭ marrturisit și cuminecat prin catecheţir şi parochir respectivy, ař ambelor confes. române.

Excursiuň̆ scolarc, sub conducerea corpulur profesoral, s'aŭ făcut în 25 Sept. 1902 şi 8 Mar 1903. Clasele superióre aŭ cercetat diferite musee din Sibiiŭ.

În feriile de Rusalir, din 5-9 Iuniu 1903, s'a făcut o excursiune ştiinţifică la Braşov-Predeal-Azuga şi Sinaia în România, cu elevele abituriente din a. c. sub conducerea corpulur didactic. Excursiunea a avut deplină reuşită. In localităţile amintite şi împrejurimea lor, s'aŭ cercetat tóte lucrurile de interes educativ şi instructiv pentru elevele şcóler nóstre. Și împlinim o respectuósă datorie, exprimând osebita nóstră mulţămită tuturor factorilor și autorităţilor publice, carr ne-au onorat cu sprijin întru deplina reuşita a excursiunir.

Festivități solemne, la carr ău participat elevele institutuluř, aŭ fost:

Serbarea onomasticer Maiestạṭic Sale, Impčratulǔ şi Regelǔ nostru Francisc Iosif I. la 4 Octobre 1902.

Serbarea școlara din 19 Novembre 1902, in memoria fericiter̆ Impèrătese şi Regine Elisabeta.

## 7. Examenele.

Examenele de primire s'aŭ ținut în 3 Septembre 1902.
Examenele publice dela finea anuluř școlar se vor tiné din 23-27 Iunie st. n. dupa următorul program:

Marţi in 23 lunie.
a) înainte de amézí:
dela $8-10^{1} / 3$ ore Religiunea cu elevele din tóte clasele civile. n $10 \frac{1}{2}-12$, Limba francesă, clasa III şi IV.
b) după amézr:
dela $3-6$ ore Clasa I civilă, din studiile: Limba română, Aritmetica şi Limba maghiară.

## Mercurì in 24 Iunie.

a) înainte de amézr:
dela $8-12$ ore Clasa III civilă, din studiile: Limba română, Geografia, Limba maghiara şi Chemia.
b) dupa améž:
dela $3-6$ ore Clasa II civilă, din studiile: Istoria universala şi Geografia, Limba maghiară şi Limba română.
a) înainte de amézı:
dela 8-12 ore Clasa IV civilă, din studiile: Limba maghiară, Aritmetica, Limba germană şi Limba română.

Sâmbătă ín 27 Iunie.
a) înainte de amézí:
dela 9—11 ore Musica instrumentală şi vocală. Declamațiunı̌. Incheerea solemnă a anuluĭ școlar și distribuirea atestatelor.
Lucrurile de mână, de caligrafie și desemn, sînt expuse în decursul examenelor intr'una din salele institutuluĭ.

Óspețiĭ sînt binevenițī!

## 8. Inștiințare pentru anul viitor.

In clasa I a şcóleř civile de fete se primesc eleve:
a) carř dovedesc prin atestat de botez, că aŭ ìmplinit cel puțin vîrsta de 9 aň;
b) carr dovedesc prin atestat sccolar, că aŭ absolvat cu succes IV clase elementare (poporale saŭ primare), orǐ apoř dovedesc pe basa unur examen de primire, ca sunt bine orientate în materialul de invêțămint prescris pentru clasa a IV-a elementară.

In celelalte clase ale şcóler civile de fete se primesc eleve, carr dovedesc prin atestat şcolar, că aŭ absolvat cu succes vre-o clasă premergětóre dela altă şcóla de categoria şcóleř civile.

In lipsa unuř astfel de atestat, saŭ pe làngă atestat de pe clasa V şi VI dela şcóla elementară-poporală, primirea in orǐcare clasă a şcóler civile, ce corespunde vìrster eleveř, se póte face numar pe basa unur examen de primire, depus cu succes înaintea corpulur profesoral al scóleř, in sensul ordinaţiunir ministeriulur regesc-mgar de culte şi instrucția publica, dto 11 August 1887, Nr. 29000. Examenul de primire este scutit de taxa.

Elevele, carr se inmatriculează pentru prima datã la şcóla nóstrax, aŭ sč producă atestat scolar, atestat de botez şi certificat de revaccinare.

In cursul complementar (supletoriŭ), împreunat cu scóla civila de fete a AsociaţiuniY, în sensul §-lư 6 din statutul de organisare al şcóler, se primesc eleve, carr aŭ absolvat cele patru clase ale scóler civile. Se pot primi şi eleve, carr aŭ absolvat cu calculy buň numar doué clase civile, dacă aŭ trecut de 15 anĭ și sunt împedecate a absolva tóte cele patru clase civile.

Inscrierile pentru anul scolar $1903 / 1904$ se pot face din 1-6 Septembre 1903, stilul noŭ.

Examenele de emendare, se țin în 1 Septembre 1903 st. n. la 8 ore a. m., cu elevele cary s'aŭ anunțat la direcţiune.

In 3 Septembre 1903 st. n. la 8 ore a. m. se țin examencle de primire, iară în 4 Septembre se vor începe prelegerile regulate.

Didactrule 4 cor. pelună, și pentru elevele, ce se înscriŭ prima-dată la acésta șcólă, o taxă de inmatriculare de 4 cor., solvita odată pentru totdeuna. Acelaşǐ didactru e şi pentru elevele din cursul complementar.

Elevele, carǐ voiesc se fie primite in internat, fie eleve ale şcóleř civile, saŭ ale șcóleř elementare a Reuniuniř femeilor române, aŭ sĕ fie anunțate de timpuriŭ la direcţiunea şcóler, înainte de începutul anulur școlar, pentru-ca se se pótă face disposiţiunile necesare.

Taxa internatuluře 400 cor. pe an, platita înainte în douĕ saŭ cel multîn patrurate. Spesele pentru cărțile trebuincióse, pentru materialul de scris, desemn și lucru de mână, nu sunt cuprinse în taxa amintită. Acestea se pórtă separat de părinți, precum și cheltuelile pentru îmbrăcăminte şi încălțăminte, pentru instrucțiune in forte-piano și în limba francesă.

Taxele pentru instrucțiune în forte-piano sunt de 2 categorii:
a) daca o elevă voiesce se iee orele singură, se socotesce la 2 ore pe sø̆ptěmînă taxa de 18 cor.*) pe luná; dacă 2 eleve iaŭ împreună instrucțiune în aceeaşǐ oră, taxa se socotesce la 2 ore pe séptæmîna cu 9 cor. de elevă; saŭ
b) dacă o eleva voiesce s夭 iee orele singură, se socotesce la 2 ore pe sø̆ptømînă taxa de 12 cor. ${ }^{*}$ ) pe lună; dacă se îu-

[^1]trunesc 2 eleve în aceeaşy oră, taxa se socotesce la 2 ore pe sĕptermînă cu 6 cor. pe lună de elevă.

Instrucțiunea din limba francesă, câte 2 ore pe séptĕmînă se socotesce pe lună cu 2 cor. de elevă.

Tóte taxele se plătesc direcţiunir şcolare.
Edificiul internatulur este situat în mijlocul uner grădinǐ frumóse lângă parcul orașulur şi e provęḑut cu apaduct, baie proprie și lumină electrică, încât ofere cele mar bune condiṭir higienice.

Elevele din internat, afară de şcólă, aŭ în fie-care zi anumite ore de conversaţiune în limba francesă, maghiară și germană după trebuință. Pe lânga aceea ele se prepară și învață lecţiunile sub conducerea directóreĭ, profesórelor și guvernantelor.

Elevele, carr voiesc se fie primite în internat, aŭ sě aducă cu sine: o saltea, un covorel la pat, 2 periň, 4 fețe de periní, o plapomă sau țol de coperit, 4 ciarșafurǐ (lințolurǐ, lepedee), 6 ștergare, 6 servete, apor perie de dințǐ, săpun și 2 peptenĭ, cař̌ tóte rĕmân proprietatea elever. Afară de acestea schimburile de trup saŭ albiturile, câte $1 / 3$ duzină din fie-care, douĕ fuste de lustre (jupon) și dou® de flanel; ciorapř, batiste (marămĭ) câte 1 duzină, 1 parapleŭ (cort) sii încălțămintea trebuinciósă. Cât pentru toalete noư̌, sfătuim parințǐ şi tutorǐ sĕ nu faca copilelor, căcr pentru uniformitatea îmbrăcáminter elevelor interne, toaletele se fac aič̆ cu prețurĭ moderate, prin îngrijirea internatulư̆. Strîns de uniformă se țin: o haină, 2 şurţe in forma uner haine, o pălărie de vară şi una de iarnă, carr necondiționat aŭ s® se facă aič și cary preste tot vor costa cam 30-40 cor.

Dela direcţiunea şcóler se póte primi prin postă: ${ }^{2}$ Statutul de organisare" si "Regulamentul intern" al şcólex̃, „Regulamentul pentru cursul complementar", "Planul de ìnv夭ţ̦ămînt* şi ${ }_{n}$ Regulamentul ministerial pentru examenele publice, private, supletoriy şi de emendare ${ }^{\text {a }}$, ̀̀ 20 b . exemplarul. Dela directiune se póte primi pentru 2 cor. sii "Monografia" scóler, în care pe lângă istoricul institutulur, se afla descris edificiul şcóler şi al internatulur în tóte amănuntele.

Sibiiŭ, în Iuniŭ 1903.


[^0]:    *) V. articr „Pentru unificarea limbẹ̆ nóstre literare" de V. Oniţiŭ, in "Transilvania" XXXIV, 1, p. 1 ss.

[^1]:    *) Din care sumă 2 cor. se contéză pe lună institutulŭ̌, pentru susţinerea fortepianelor în stare bună.

