## ANUARUL X

al

## Scoalei poporale-româme greco-orientale

din


publicat de
MOISE FRĂȚILĂ,
director.

Cuprinsul: Scoala ş̣i răsboiul, disertație ținută de înv. Em. Dancăşiu la 25
Martie v. 1915.
I. Date scolare. Personalul didactic.
II. Din cronica anului scolar 1914/15.
III. Impărțirea de ajutoare din fundațiunea Aleman C. Mitrea.
IV. Impărțirea de ajutoare din fundațiunea Bucur Dancăşiu şi sotia Maria.
V. Serbarea arborilor si a paserilor.
VI. Pomul Crăciunului.
VII. Cooperativa scolară.
VIII. Clasificațiunea elevilor şi elevelor pe anul scolar 1914/15.
IX. Date statistice pe anul scolar 1914/15.
X. Ordinea examenelor publice la finea an. şcolar 1914/15.

> NAGYSZEBEN (SIBIIU).
> TIPARUL TIPOGRAFIEI ARHIDIECEZANE.
> 1915.

1307

$$
V_{2005}
$$

## Școala și rǎsboiul.

## Disertație ținutã de înv. E. Dancăşiu la 25 Martie v. c. (Sărbarea patronului şcoalei).

## Onorat public!

Mi-am ales această temă voind să arăt după modestele mele puteri în liniamente generale ce foloase poate se aducă şcoala poporală elementară în general în orice timp pentru noi, şi să arăt totodată şi desavantagiile şi suferinṭele la cari sunt expuşi aceia, cari din cauza nepriceperii părinf̣ilor lor sau a altor împrejurări maştere nu s'au putut bucurà de acestea foloase, - și cari avantagii ies mai potenţat acum cu ocazia acestui groaznic răsboiu la iveală.

Din timpurile vechi toṭi înţelepţii au afirmat, că din toate comorile ştiinţa e cea mai preţioasă, fiindcă nu poate fi nici furată, nici înstrăinată și nici distrusă.

Când e vorba de conservarea personală a viettii şi sănătăţii, trebue să posedăm ştiinţă. Când e vorba ca muncind să ne asigurăm vieaţa, trebue să avem ştiintă. Deci dacă chiar ştiinţa sau învăţătura e in legătură cu mai uşoară asigurare a vief̧ii de toate zilele, oare nu D-voastră ca părinţi comiteţi o greşală de neiertat atunci când faceți imposibilă împărtăşirea copiilor D-voastră cu această innvăţătură? Ba da! căci știut este, că omul e stăpân pe voinṭa lui şi astfel totul putem ajunge dacă se învoieşte puterea voinţei cu voinţa supremă. Dar tocmai această învoire a puterii voinţii cu voinţa supremă, lipseşte la noi.

Ne lăudăm cu aceea că Dumnezeu ne-a pus pe noi in locul prim între vietăţile pământului, prin aceea că suntem înzestraţi cu judecată, cu minte, dar ce rău ştim noi să ne-o desvoltăm, pe aceea să o curăłim de tot răul și întunerecul prin locul de curăţire, care nu e altul decât şcoala, şi nefăcându-o aceasta nu trebue så ne mirăm că nici nu ne putem folosì de ea aşà dupăcum s'ar recere. Si doar nu e lucru mai trist decât acela, când omul şi îndeosebi părinții prin nesocotința lor răpesc ocaziile ce le întimpină copiii lor în frageda etate, de a-si desvoltà acest talant; căci când vor ajunge ei, adecă copiii, să
se potignească cu capul de grinda neştiinței, e prea târziu şi atunci vor blăstămà nepăsarea părinṭilor şi zilele ce le trăesc ei. D-voastră, iubiţi părinţi, veţi răspunde: că da, e uşor a da sfaturi şi greu a le îndeplinì, - eu din contră cred că sarcina de a da sfaturi e grea; cu toate acestea cei cari nu vor să primească sfaturile cari nu costă nimic, vor cumpărà scump mai târziu căința, căci precum la început am amintit, învătătura e cel mai pref̧uit şi scump tezaur. Vor fi mulţi şi între D-voastră cari privesc în şcoală respective in anii de instrucție din urmă a copiilor lor o cheltuială, căci vor zice ei: că el poate câştigà ceva prin muncă fizică până ce va căscà gura in scoală, dar se înşală amar aceia cari raționează în felul acesta, căci neştiința costă mult mai mult decât instrucţia. Vă voiu amintì acì un singur caz, pe care poate mulți îl veți ştì, dar vorbesc pentru cei cari nu-l cunosc, iar celor cari îl ştiu li-l reamintesc şi anume:

Un biet om sărac primì odată o epistolă prin postă, se uită la ea şi pe faţă şi pe dos, o întoarse pe toate laturile şi suspinând zise in sine: «Doamne, ce rău $e$, că n'am fost dat şi eu la şcoală, ca să învăt carte, poate scrisoarea asta e dela frate-meu din depărtare si cine ştie ce va fi scris în ea."

Cât îi erà omului de greu de a da epistola unui străin să i-o cetească, totuşi n'avù incătr’o şi trebuì să se ducă la un străin, ca acela să-i spună ce e în epistolă, străinul îi spuse că e dela diregǎtoria unui oras din Basarabia, in scrisoare insă se spune şi de frate-tău, că e mort şi că a rămas după el şi ceva bani, 100 galbeni, şi să te duci să ti-i ridici ca moştenire dela frate-tău. Omul începù să plângă şi zise cătră străin: «Sunt om sărac şi ce bine mi-ar .prinde banii aceia; dar cum pot eu să mă duc aşà departe?» Atunci străinul îi zise: «Iată eu sunt tocmai gata de plecare, voiu să mă duc în trebi neguṭătoreşti în părtile Basarabiei, dacă îmi dai mie jumătate din suma aceea, eu o să-fi aduc banii.» «Aşà să fie», adause moştenitorul, şi eu îţi voiu şi mulţămì pentru bunătatea D -tale. Omului i-se părù că negutătorul n'a cerut mult; dar el fù amar înşelat, căci în epistolă se cuprindeà o moştenire de 500 si nu de 100 galbeni.

Cu împuternicirea ce o dǎdù însă moştenitorul străinului, acesta ridică cei 500 galbeni. - Cred că acest exemplu ilu-
strează destul de învederat, cât costă neştiinṭa omului fără şcoală şi carte.

Am vorbit de munca fizică la care îi trimiteţi pe copiii D-voastră încă în frageda etate de 12 ani, da trebue să stim că în vieaţa aceasta totul îşi are rostul său, etatea copilului dela 6-12 ani, e etatea muncii spirituale, iar când o neglijează pe aceasta şi săvârşeşte lucruri fizice întotdeauna el prosteşte, ba ce e mai mult sănătatea îi va fi plăpândă, corpul în urma sarcinei prea de timpurie ìnbătrâneşte mic, iar la bătrâneţe va fi slab.

Dar răul cel mai mare care e în legàtură tot cu munca grea prea de timpurie e, că boalele cele lipicioase, de cari cu durere fie zis, nu am fost cruțaţi în anii din urmă, prind rădăcini mai ales la copiii, la cari tesăturile corpului lor sunt plăpânde.

Copilul care munceşte din frageda etate fără să-şi fi agonisit învăṭătura recerută mediului lui de traiu, va muncì totdeauna munca zilerului, munca de vită, obositoare, scurtătoare de vieaţă, sdruncinătoare de sănătate şi aducătoare de puțin venit. La ce învăł̆ăm noi copiii să cetească, să socotească şi alte atâtea lucruri folositoare? Pentrucă suntem încredinṭaţi că studiul foInseşte tuturor, că orice om care învaţă se face lucrător mai bun, lucrul şi munca lui e mai mult spirituală ajutată de învățătură, iar această muncă chiar şi pentru un tăran e mai uşoară şi î asigură o existenţă mai bună. Dar nu numai atât, pentrucă scopul innvătământului peste tot este fáră îndoială îmbogăţirea sufletului copilului cu anumite idei şi cunoştinţe cari formează un complex de cunoştinṭe.

Dar acest complex de cunoştinte îl putem câştigà numai în şcoală şi prin şcoală, pentrucă numai aceasta din urmă ne dă putința a cunoaşte valoarea adevărată a lucrurilor şi aç̧iunilor omeneşti şi de a ne ştì orientà cu succes în diferite împrejurări în vieață.

Scoala este acel factor care ne invaţă să fim prudenți, să ne ştim pune rezerve în anumite împrejurări, să fim pacienti, ne prezintă nenumărate exemple şi învătături pe cari însuşin-du-ni-le le putem folosì în acțiunile noastre, cu un cuvânt ne pregăteşte pentru vieaţă, ea îmbogăţeşte capitalul spiritual al copiilor, adăugându-le la gândirile și cunoştinţele ce le-au însu-
şit in cercul familiar, iar îtru cât acelea ar fi neclare ori defectuoase, ea le clatifică si le întregeşte.

Această şcoală ne pregăteşte si creşte pe viitorii conducători şi îndrumători ai comunei, fie ca cap politic al comunei, fie in corporaţiile bisericeşti şi şcolare, ea le sădeşte în suflet ambitiuni nobile şi generoase și le încălzeşte sufletul pentru tot ce este folositor, drept, bun şi românesc.

Astăzi condițiunile vieții noastre de toate zilele şi şi cele sociale s'au lărgit şi ingreuiat şi astfel omul ca individ precum şi ca popor are lipsă de o nouă putere de ìnvătătură, ca să-şi asigure mersul sigur al existenţei sale. lar această putere nouă ni-o putem recvirà numai prin scoală. Dar nu în felul cum il practică mulți părinți prin trimiterea atât de neregulatã la şcoală a copiilor lor; - căci să nu creadă cineva că e de ajuns ca să-şi trimeată copilul unul sau doi ani la scoală, - crezând că in acest timp copilul îşi va câştigà merindea culturală necesară pentru vieaţă, căci în aceşti primi ani scoala pentru copil e numai o sarcină după judecata lui, el trebuie să o cerceteze până se desvoaltă în spiritul lui interes fată de invătătură, deoarece este constatat, că omul tinde a dobândì lucrul de care se interesează.

Omul a cărui cultură e numai fragmentară, omul a cărui cunoştinţe sunt numai deşirate, nu va puteà dispune niciodată de ele când ar dorì, şi prin urmare un atare om nu va fi capabil de nici o acțiune salutară, cu cât mai regretabilă e această stare la un popor. Scoala e acel mijloc prin care să plămădește spiritul generațiilor unui popor. Scoala are sã lucreze la formarea vieţei morale şi culturale a unui popor, şi astfel ea e menită să pregătească generaţii de oameni vrednici şi conştienṭi. Dacă însă in această tendintă nobilă scoala nu va fi sprijinită de cercul familiar al copiilor şi de cel social din localitatea unde se află, atunci problemele ei educative vor rảmâneà de tot, ori în parte neîndeplinite. Căci experinfa omenească probată atât de mărturia timpurilor trecute cât şi a celor de fată, ne incredinţează în deajuns, că nu există putere omenească, care să poată stârpì din sufletul copilului viţiile şi moravurile rele atât de bine, decât şcoala.

Drept aceea zice şi cortferentul nostru d-l Ioan Mateiu: *că va trebuì să jertfim tot avutul şi toate puterile noastre pentru

Şcoală, care dă vieaţă sufletului nostru, căci dela întunecarea ori înflorirea ei e legată si căderea neapărată sau înăltarea unui popor; noi am apucat-o întărită şi bogată dela cei cari au asudat pentru ea in atâtea scurgeri de veacuri, venită ca cea mai curată comoară de moştenire şi datoria noastră de căpetenie nu poate fi alta, decât ca, luând îndemn dela bărbăția şi vitejia acelora cari ni-au hărăzit-o să fim aceiaşi hotărìtic şi neînduplecați apărători şi sprijinitori ai ei». Ca să o sprijineşti şi ca să-i întelegi chemarea ei atât de scumpă, trebuie să vii insă în atingere directă cu ea.

Să vedem acum cari sunt avantagiile celor cari au cercetat şcoala şi cari sunt desavantagiile celor ce n'au cercetat vre-o scoală şi au plecat pe câmpul de răsboiu.

Dacă le vom căutà dintâiu la popoare, apoi trebuie să ne oprim a exprimà în primul rând toată lauda şi recunoştinta noastră popurului german, care numai prin cultura sa superioară şi numai prin disciplina exemplară, care e un rezultat al creşterii bune din scoală se poate mândrì, că cu toate că luptă deodată cu trei duşmani, totuş picior duşman nu a călcat încă pe teritorul lui, fără poate în o întindere foarte neînsemnată. Vedem mai departe că cifrele celor picaţi pe câmpul de luptă la germani sunt cu mult inferioare celor dela noi, aceasta încå rezultă de acolo, că la ei, cel din urmă soldat şi-a câştigat cultura recerută, şi astfel el luptă vitejeşte, dă luptă cu mintea, el să ştie apărà şi îşi cunoaşte datorinţa chiar şi în cazul extrem, când ajunge fără conducător, si acestei culturi, acestei creşteri au să-i mulţămească mulţi vieaţa.

Cultura, fidelitatea şi încrederea în Dumnezeu, tot atâtea calităṭi, pe cari soldaţii nemţi li-au primit ca moştenire dela învăţătorii lor, îi păzeşte de a-şi perde prezenţa în mijlocul cruzimei şi a grozăveniei răsboiului, păzindu-i astfel şi de moarte. Pe când mulṭi din fiii neamului nostru lipsiṭi fiind de cultura ce şi-o puteau agonisì în şcoala poporală, ajungând în situaţia de a-şi perde conducătorul, ajung în starea turmei fără păstor, in care lupul face ravagii după bunul lui plac.

Unde se mai amintim acum durerile sufletesti cari coplesesc de multeori pe cele trupeşti; a acelor soldați cari nein-suşindu-şi prin şcoală frumosul meşteşug al scrisului tânjesc acolo departe, de două boli, neputând trimite un mic răvaş de
mângăere celor de acasă, căci acolo n'are timp să se roage de altul să-i scrie si lui o carte. Ca o dureroasă mărturie despre această stare de plâns a feciorilor noştri cari nu ştiu carte, ne serveşte un domn, anume Urban larnic, profesor, un stråin, dar cu durere de cauza neamului nostru, care domn intr'un articol intitulat: «Ai carte ai parte» ne scrie că acolo departe în Austria nordică erau într'un spital patru feciori de român răniţi şi nici unul nu ştià scrie şi cetì, şi zice numitul profesor că: «Bravi băieți, nu numai aceşti patru, ci şi toți, a căror cunoştintă am făcut-o; numai un cusur aveau: că cei mai mulți din ei nu ştiau carte. Dar poate aflându-se acasă, nu simtiau tocmai urmările funeste ale acestei ignoranţe, desigur acum, găsindu-se intre străini cari nu le ştiau limba şi neputându-se pune în înţelegere cu ai lor, acum le va fi venit cât se poate de greu». Cu atât mai greu trebuie să ne vină nouă dacă mai avem puțin simł moral, că un străin să ne descopere păcatele si tot dânsul să vină să ne îndemne de a îmbrătişà mai cu drag şcoala şi inva九tătura. La rândul lor părinţii acestor nenorociţi să plâng ziua sii noaptea că nu primesc ca alții ştiri de feciorul, tată sau fratele lor; şi-şi vor blăstămà nesocotinṭa lor de a nu fi trimis pe feciorul la scoală la timpul său. Aceşti bieți nefericiți plătesc cu lacrimi vărsate din belşug păcatul comis de ei faţă de fii. Si aleargă la unul şi la altul despre care crede că au ştire despre feciorul lor să-l intrebe, şi în cele mai multe cazuri sả întorc nemângăiaţi. - Dar nici cei rămaşi acasă, cari nu ştiu cetì şi scrie nu au o soarte mai fericită, căci de câteori primesc vre-o carte dela scumpul lor plecat pe câmpul de luptă, trebuie să alerge dela unul la altul, rugându-l să-i cetească ce i-a scris feciorul sau bărbatul. Dar cea mai mare greutate o simte când trebuie să-i răspundă. Doamne, câte nu ar scrie ea, câte dureri de acasă nu i-ar ìmpártăşì şi cu câte cuvinte nu l -ar mângăià pe cel plecat, - dar nu se poate, cáci străinului de care se roagă să-i facă scrisoarea nu i-le poate spune toate, si astfel trebuie să se mângăie cu aceea, să-i scrie că sunt sănătoṣi şi îi salută.

Dar fał̧ă de toate acestea cazuri prevalează aceea, când feciorul neștiutor de carte ajunge greu rănit în vre-un spital stràin, unde apoi moare cu zile fiind copleşit de dorul şi jalea celor de acasă, pe cari nu poate să-i înştinteze, că ce e cu el. Multe asemenea cazuri a-şi puteà înşirà acì, însă cred că acestea
sunt de ajuns ca să vă pot ilustrà avantagiile şi desavantagiile celor cu , sau fără de şcoală în actualul răsboiu. Să vedem acum care e chemarea scoalei in acestea zile grele pentru copii.

Scoala pe lângă că e focularul de cultură, mai are şi altă menire în aceste zile de retrişte generală şi anume: ea este locul de mângăiere, de uşurare a suferinţelor copiilor D-voastră, pe cari le simt în urma plecării pe câmpul de luptă a părinţilor, fraţilor, a stâlpului casei lor, pentrucă gândul copilului aproape permanent va alergà la părintele şi fratele lui care se luptă undeva departe - de luni de zile. Şcoala îşi dă silintă, ca prin învătătorul ei să fie conducătorul stărei acesteia sufleteşti cauzată de timpurile grele. Dar mai mult ea îşi va da silinţa ca prin înváăătorul ei să inlocuiască pe aceia, ai copiilor ce astăzi sunt departe; va fi deopotrivă tatăl şi fratele lor. Ea îi învată ca să se roage zi şi noapte la milostivul Dumnezeu, ca el să-i apere pe părinți, fraţi ai lor şi să-i intoarcă în pace în mijlocul lor. Scoala ii învată̆, ca să scrie şi ei dacă nu chiar epistole, barămi câteva rânduri în epistolele mamei sau a sorei, pentru tatăl sau fratele lor cel îndepărtat, mângăindu-le astfel chinul, dorul şi jalea cea mare după micii lor copilaşi şi fraţi şi vă asigur că lacrămile ce vor picà din ochii celorce le primesc pe hârtia nepăsătoare vor fi tot atâtea binecuvântări la adresa învăłătorului şi scoalei.

Şcoala îi mângăie, şcoala îi creşte, şcoala îi învaţă şi-i fereşte de a ajunge de ruşine şi in situația celor patru feciori de cari atât de dureros ne scrie mai sus amintitul profesor străin. Deci să ne nizuim a trimite cât se poate de regulat copiii noştri la şcoală, căci numai dacă ai învățătură ştii că trăeşti.
lar învătătura unită cu dragostea de bine sfârşeşte totdeauna, prin a da o vieată multămită, o vieață frumoasă.

Să nu uităm nici când, că unicul nostru scut şi liman de mântuire a limbei şi istoriei strămoşilor noştri e scoala, pentrucă «cu existența sau căderea limbei oricărui popor stă sau cade şi istoria aceluia -- si, unde a incetat limba, încetează şi vieaţa lui, căci morții nı mai au istorie» - zice Cipariu.

Răşinariu, în 25 Martie st. v. 1915.
Emilian Dancăşiu, invâtaztor.

## I. Date școlare.

## A. Şcoala de toate zilele. Personalul didactic.

1. Moise Frăţilă, director şi învătător definitiv, a instruat în cl. a IV-a de băieți şi a IV-a de fetiţe cu 40 elevi şi 30 eleve, 29 ore pe săptămână; a propus cantul în cl. IV, V şi VI - 2 ore, a condus corul, biblioteca şi cooperativa şcolară şi agendele directorale. Ani de serviciu la scoala de aici 31, totodată şi ca director 10, (2 ani premergători în Galeş).
2. Aurelia Goga, învăţătoare definitivă, a instruat în cl. I-a de fetite cu 54 eleve, 22 ore şi în cl. I-a de băieţi - cu 71 elevi, alternativ - a. m. cl. I-a fetiţe, p. m. cl. I-a de băieți şi a predat lucrul de mână femeiesc elevelor din cl. I-VI, 3 ore pe săptămână. Ani de serviciu 43 , dintre cari 23 numai pentru lucrul de mână, iar 20 şi pentru studii.
3. Șerban Cioran, învătător definitiv, a instruat în clasele V şi VI mixte cu 18 elevi şi 10 eleve, 31 ore pe săptămână şi gimnastica cu elevii şi elevele cl. IV, V şi VI - 1 oră. Ani de serviciu 23.
4. Bucur Sasu, învătător definitiv, a instruat în cl. a III-a de băieţi şi de fetiṭe alternativ - cu 56 băieţi şi 57 fetite, $28^{1 / 2}$ ore pe săptămână. Ani de serviciu 14 , ( 13 la scoala de aici, 1 în Sadu).
5. Emilian Dancăşiu, învăţător definitiv, a instruat în cl. II de băieţi şi a II-a de fetiṭe alternativ, - cu 60 elevi, 67 eleve, 24 ore pe săptămână. Ani de serviciu 6.

## Mobilizați:

1. Teofil Căliman, învăţător definitiv - cu 18 ani de serviciu ( 15 la scoala de aici, 3 in Boicza (Boita).
2. Eugen Crăciun, învăţător definitiv - cu 13 ani de serviciu ( 11 la şcoala de aici, 1 în Selimbăr, 1 în Şeica).
3. Ioan D. Vidrighin, învăţător definitiv - cu 8 ani de serviciu.

Demisionând învăţătorul Nicolae D. Vidrighin, care s'a preofit, postul al IX. a rămas în acest an şcolar neocupat.

Pompiliu Simoneti, preot gr.-cat. în Răşinari, a propus elevilor gr.-catolici la scoala de toate zilele religiunea, 2 ore pe săptǎmână.

Petru Drăgoiu, pedelul şcoalei. Ani de serviciu 7.

Notã. Chemați fiind sub arme învâțătorii amintiți - incă la inceputul lunei August - şi devenind vacant postul al IX. de învățător, după inceperea anului şcolar corpul didactic in conțelegere cu prezidiul comit. parohial decide, ca clasele invățătorilor mobilizați să fie conduse de invățătorii cu clase paralele - rămaşi în funcțiune. Astfel instruiază învățătoarea A. Goga și în cl. I-a de bǎieți - a învăț. E. Crăciun, învatțătorul E Dancǎşiu şi î cl. II-a de fetițe - a învăţ. T. Caxliman; invvăţ. Bucur Sasu şi in cl. III. de fetițe - a învăț. I. D. Vidrighin ; directorul M. Frățilă şi în cl. IV. de fetițe - a invăț. Şerban Cioran, care a instruat in cl. V şi VI mixte in locul invaxţ. demisionat.

Dispensat - după câteva luni -- dela seıviciul militar invǎṭ. Ioan D. Vidrighin cu ziua 14 Decemvrie n. îşi reocupă postul şi instruiază in ambele clase prime alternativ - în locul învâțătoarei A. Goga, care cu ziua de 5 Decemvrie n. până la $1 / 14$ Martie - inclusive, (in acest interval au fost suspendate prelegerile - din 19/XII-25/XII şi apoi din 28/XII 1 Februarie n. - vezi p. 3 «Starea sanitarån), fiind concediată din cauză de morb, până la venirea învâțătorului I. D. Vidrighin 14/XII, a fost substituită de ceilalți învăţători - ̧̧i de păr. M. Lungu, care, cu plăcere constatǎm, cu multă bunǎvoința a instruat nu numai in clasele prime, dar şi in celelalte clase - in zilele, când vre-unul dintre invațạatori a trebuit să absenteze timp mai indelungat, precum s'a intâmplat in acest an şcolar, absentând dela prelegeri şi învăţ. Ş. Cioran - din cauză de morb, iar invaț. Bucur Sasu - vre-o şase săptămàni, din cauza scarlatinei ivită şi in familia sa - între copii - căzându-i jertfă un bǎiat. Din 1/14 Martie instruiază înv. A. Goga în cl. I de fete, d-l inv. I. Vidrighin în cl. I de bǎieți, iar dela $8 / 21$ Aprilie c. - bolnǎvindu-se acesta, instruiază in ambele aceste cl . iar singura d-na A Goga - pânå la examen.

Pentru ajutorul ce ni-l'a dat părintele Maniu Lungu - invvațătorilor celor fără intrerupere in funcțiune, substituind pe cei absenți dela prelegeri direcțiunea şcoalei îşi împlineşle o plaxcutả datorie - expri-mându-i şi la locul acesta mulțumită.

## B. Școala de repetițiune economică.

Scoala aceasta - in conformitate cu circularul Preaven. Consistor arhidiecezan - Nr. 9653/914 - in consonantă cu ordinul Ministr. de culte şi instrucțiune publică - Nr. 3930/914 - din cauza resbelului actual ce-l poartă Monarhia noastră cu duşmanii săi, n'a funcţionat, lăsându-se elevii ca ajutor părinților la purtarea economiei de casă şi de câmp.

## C. Mijloacele de învâțământ.

## a) Biblioteca scoalei.

Aceasta are cu sfârşitul an. scol. 1914/15 opuri 757 în 868 volume. S'a sporit în anul acesta cu 14 opuri - în 14 volume - 13 cumpărate şi 1 donat; apoi cu «Jurnalul societăţii agricole» din Bucureşti, trimis regulat - în mod gratuit - de d-I Bucur Hoadrea, fiu al comunei noastre, aplicat in serviciul societăţii amintite; cu revistele ped. «Vatra scolară», «Scoala», «Foaia şcolastică» şi «Revista generală a învătământului» abonate de scaunul şcolar; cu «Néptanitók lapja» - gratuit şi cu Anuarele pe an. scol. 1913/14 al instit. pedagogic teologic ort. român din Nagyszeben (Sibiitu), al gimn. clasic I. Maiorescu, Giurgiu şi al şcoalei civile de fete a *Asociațiunei» din Nagyszeben (Sibiiu).

Donatorilor direcţiunea scoalei le exprimă multưumită.
b) Recvizite si aparate.

Cu de acestea şcoala noastră e provăzută conform art. de lege XXVII din an. 1907.

## II. Din cronica anului scolar 1914/15.

1. Timpul de instrucfiune. Inscrierile s'au făcut conform decisului comitetului parohial, comunicat directiunei şcoalei prin hârtia cu Nr. 84 dtto 18/31 August 1914 din 1-6 Septemvrie n. Fiindcă în zilele amintite s'au înscris insă prea puțini elevi, din cauza, că au fost aplicați de părinți la economia câmpului înscrierile s'au continuat până la ultima Septemvrie, iar prelegerile în mod regulat s'au putut incepe numai cu 1 Octomvrie
n. si au finut - cu intrerupere - (vezi pct. $3 «$ Starea sanitară») până la $2 / 15$ Maiu n.

Examenele s'au ţinut în $3 / 16$ Maiu, iar după examene s'a făcut încheierea festivă sub conducerea P. O. D. protopresbiter tractual Dr. Ioan Stroia.

Ferii au fost afară de Dumineci şi sărbători, Vinerea.
La sǎmănatul cucuruzului -2 zile -26 şi 27 Aprilie n.
2. Vizitafiunea şcoalei. In decursul anului şcolar, şcoala a fost vizitată in mai multe rânduri de d-I paroh-primar şi preşed. al comitetului parohial Maniu Lungu.

In 2 Decemvrie $n$. a fost vizitatǎ de d-l subinspector reg. ung. de şcoale al comit. Szeben (Sibiiu) Iftene Jenő, cu care ocaziune aflând curătenie, ordine, disciplină şi progres corăspunzător, în şedința ținută după vizitațiune cu corpul didactic la care a azistat şi preşedintele comit. paroh., părintele M. Lungu, şi-a exprimat mulţumirea sa.
3. Starea sanitară. Starea sanitară atât cu privire la membrii corpului didactic, cât şi cu privire la elevi -- nu o putem tacsà satisfăcătoare, dupăce nu toți învăṭătorii rămaşi în funcţiune s'au bucurat in decursul anului scolar de deplină sănătate - bolnă-vindu-se invvătătoarea A. Goga, înv. S. Cioran şi I. D. Vidrighin iar intre elevi ivindu-se morbul scarlatina in mod epidemic, s'au suspendat prelegerile mai întâiu prin dispoziţiunea preşed. comit. paroh. din 19-25 Decemvrie, iar apoi prin ord. d-lui vice-com. cu Nr . 13262/914 din 28/XIl ora 11 a. m. până la 1 Februarie $n$.

Acesta e al treilea an scolar in care s'au suspendat prelegerile la scoala noastră din cauză de morb - (în anul 1911/12 din cauza tusei convulsive, iar în anul 1913/14 şi în acesta din cauza scarlatinei). Al treilea şi cel mai greu, în care mersul normal al instructiunei a trebuit să sufere o alterare foarte adânc simtităa, ale cărei urmări se vor cunoaște mulţi ani următori. Să sperăm, că bunul Dumnezeu ne va scutì în viitor de asemenea cercări grele.

In privinta stării sanitare şcoala a fost cercetată in mai multe rânduri de medicul substitut - d-l Dr. Mihu, medic in comuna Cristian - fiind medicul nostru - d-l Dr. Ioan Bucur dus pe câmpul de luptǎ.
4. Conferinţe invăăătoresti s'au tinut in acest an scolar numai 4, in cari s'au tractat si rezolvit afaceri cari privesc progresul scoalei noastre.
5. Festivităţi scolare. La 4 Octomvrie n. onomastica Maiestătii Sale regelui nostru apostolic Francisc Iosif I.

In 19 Noemvrie n. s'a tinut sărbătoarea scolarà in amintirea Maiestăţii Sale fericitei regine Elisabeta. Cuvântul ocazional 1-a rostit directorul scoalei.

In 30 Noemvrie $v$. corpul didactic cu elevii cl. III-VI a participat la serviciul divin şi la celebrarea parastasului in biserica cea mare, întru amintirea fericitului arhiepiscop şi mitropolit Andreiu.

Corul şcoalei a cântat liturgia şi a dat răspunsurile funebrale la celebrarea parastasului; iar la momântul marelui arhiereu a întonat «Românime mult cercată».

Productiunea şcolară - în după ameaza acestei zile, obicinuită până acì, - din cauza răsboiului şi a stărilor triste în cari ne aflăm, de astǎdată nu s'a ţinut.

In locıl aceleia -- a rostit directorul scoalei in biserică, la locul pricesnei, cuvântul ocazional - arătând publicului şi cauza pentru care s'a abstat dela finerea productiunei.

In 14 Martie v. (Sâmbăta Floriilor) corpul didactic a făcut cu elevii excursiunea obicinuită în câmp, unde primăria comunală, ca în totdeauna - a împărfit fiecărui elev - de astădată în locul covrigului, câte o bucată de pâne şi un păhar de vin, iar la reîntoarcere toţi elevii au adus stâlpări de salcie, pe cari le-au depus în sf. biserici pentru ziua urmảtoare.

Timpul deosebit de frumos şi plăcut din ziua aceasta, ingrijirea membrilor primăriei pentruca elevii să poată primì obicinuitul covrig (de astădată pâne) şi vin, participarea d-lor preoti locali Cioran şi Dancăşin, d-l notar I. Giurcoiu, a mai multor jurați comunali şi a. au contribuit, ca excursiunea să reusească foarte bine, simţindu-se deosebit de încântaṭi nu numai membrii corpului didactic, dar şi elevii.

Pentru bunăvoința arătată de primăria locală cătră micuții nostri - mai ales în timpul de faţă - când cei mai mulṭi dintre ei - din toamna trecută n'au mai gustat pâne până la ziua aceasta - direcţiunea îşi împlineşte o plăcută datorie, exprimând onoratei primării şi la acest loc mulţumita sa.

Tot asemenea mulţumeşte şi d-lor participanţi pentru atenfiunea ce ne-a dat, luând parte la festivitatea noastră.

In 25 Martie v. - ziua Buneivestiri - patronul scoalei noastre, s'a făcut prin d-nii preoţi Lungu şi Cioran sfintirea apei, azistând ca totdeauna public număros, directorul cu corul scolar şi invătặ̌torii: d-na A. Goga şi Şerban Cioran - iar după ameazi - s'a ținut producţiune şcolară - împreunată cu împărtirea darurilor «Pomului nostru de Crăciun» (daruri, cari nu s'au impărtit în ajunul Naşterei Domnului - ca în anii premergători - fiind suspendate prelegerile din cauza scarlatinei) - cu următorul program:

1. «Christos a înviat» si «Troparul zilei» - corul scolar.
2. Cuvânt de deschidere - rostit de dir. scoalei -- în care pe lângă însemnătatea zilei a arătat în mod amănunțit şi «foloasele pedagogice ale răsboiului actual», învăţăturile morale, cari se pot scoate si primejdiile morale, cari pot urmà pentru copii din acest răsboiu.

A arătat - cum trebue să purceadă invǎţătorul cu elevii şi cum părinṭii cu copiii lor - pentruca ìmpreună se poată dobândì foloasele pedagogice şi invăăăturile morale din acest răsboiu.
3. Astăzi cu bucurie - corul şcolar.
4. Declamări:

| a) Copilul | elev cl. I. |
| :---: | :---: |
| b) Paserea şi copilul |  |
| c) Rugăciune | elevă " |
| d) Şcolarul harnic | " ", |
| a) Soldatii | elev „ II. |
| b) Patru fraţi | " " " |
| c) Mieluselul | elevă " II. |
| d) Primăvara | " " " |

5. Fii ai tării noastre - corul scolar.
6. Declamări:
a) Vestitorii primăverii
elev cl. III.
b) Orfanii
elevă ", III.
c) Îngerul
d) Floriile
" " "
7. Vivandiera - cor de fetite, cl. IV, V şi VI.
8. Şcoala şi răsboiul, disertaţie tinută de înv. E. Dancăşiu, pe care o publicăm la locul prim al acestui anuar.
9. Primăvara mândră a sosit, şi

Cucule peană galbenă - corul şcolar.
10. Declamări:
a) Icoana unui sfânt elev cl. IV.
b) Lupul si oile
c) Plugul săracului
d) Glasul patriei
elevă ", IV.
11. Bravi ostaşi ai taarrii noastre - corul scolar.
12. Declamări:
a) Cocorul

$$
\begin{gathered}
\text { elev cl. V. } \\
" \quad " \mathrm{VI} .
\end{gathered}
$$

b) Cântec ostăşesc
c) Orfanii
d) Rugămintea din urmă
e) Nuntă'n codru
eleve cl. V şi VI.
13. Murgule, mânz pintenog - corul şcolar.
14. Distribuirea darurilor Pomului de Crăciun.
15. La arme - corul scolar.

Incheierea producțiunii prin cuvântul directorului şi al părintelui M. Lungu.

Cuvintele calde exprimate de părintele Lungu la adresa membrilor corpului didactic - in fata unui public atât de numeros, ca nici când la producţiuni de felul acesteia - şi puternicele aclamaţii ale celor asistenți, au fost meritata răsplată a acelor dascăli, cari n'au pregetat a muncì pentru buna reuşită a acestei producţiuni.

Notăm, că după încheierea producțiunei - dl căpitan Servian Vidrighin, de aici - concediat pentru câteva zile de pe câmpul de răsboiu - a cinstit elevei de cl. I., Ana Cojănel, 1 cor. plângându-se sărmana, că ea n'a primit nimic dela Pomul Crăciunului - şi că «tatăl ei incă e dus în bătaie». Impărtăşiṭi cu daruri au fost numai elevii cei mai diligenți și sărmani.

In 11 Aprilie n. - «Aniversarea sancționării legilor din 1848» - fiind zi de Duminecă şi elevii cl. superioare IV, V şi VI adunați în şcoală spre a merge la biserică, le-a explicat însemnătatea zilei înv. S. Cioran.

Morala şi disciplina. Pentru a deşteptà și întărì in elevi simtăminte morale şi astfel a creşte din ei cetăţeni de omenie, folositori bisericei şi patriei, elevii cl. IV, V şi VI au participat în Dumineci şi sărbători la sf. liturghie.

Sub durata cântărilor executate de corul şcolar, condus de directorul ın. Frăţilă, supravegherea elevilor, cari nu fac parte din cor o a îndeplinit inv. S. Cioran, care a tinut şi exortaţiuni cu elevii cl. amintite, înainte de plecare la biserică.

In săptămâna I. a postului Paştilor toţi elevii au asistat la serviciul dumnezeesc de d. a., conduşi şi supraveghiaṭi de invătătorii de clasă.

In postul Crăciunului şi al Paştilor, elevii s'au mărturisit si cuminecat.

Excursiuni şcolare. Afară de excursiunile făcute de învăfători cu elevii în hotarul comunei - în toamna trecută - au făcut excursiune - Duminecă în 11/24 Aprilie până la Gurarâu elevii cl. IV, V şi VI, sub conducerea înv. de clasă - directorul M. Frătilă și Ş. Cioran. - Plecarea din curtea şcoalei s'a întâmplat la $5 \frac{1}{2}$ ore dimineaţa având fiecare elev traista cu merinde, pentru a puteà mâncà de 3 ori. Trăiştile le-au depus în căruţa - pe care înv. Cioran o a pus cu plăcere la dispoziţia elevilor. - Astfel uşuraţi am pornit din comună pedestri trecând peste hotarul comunei noastre - şi după $3 / 4$ de oră ne aflam în comuna vecină Poplaca. Acì le-am arătat edificiul şcoalei, am odihnit, puţin - şi după executarea câtorva cântări ne-am continuat drumul peste hotarul comunei Poplaca spre comuna Gurarâu.

Holdele atât de frumoase - pe ambele hotare ale acestor două comune, ne-au dat ansă a le puteà vorbì elevilor despre bunătatea lui Dumnezeu, care prin iubirea-I nemărginită cătră noi oamenii, ne poartă de grijă, ca lipsa de bucate pe care o simṭim atât de mult acum, să ni-o înlocuiască în curând cu cereale de tot felul.

La orele 8 a . m. am fost în Gurarâu. Am fost intimpinaţi de dl notar Comaniciu care ne-a condus în şcoală punându-ne o sală la dispoziţie. După ce elevii s'au curăţit de praf, au de-- junat şi apoi am plecat în corpore la biserică - unde corul nostru a executat cântările liturgice - şi cele funebrale la celebrarea parastasului, urmat după liturghie. Părintele I. Manta
sen., căriua ii comunicasem indată după sosirea noastră acolo planul excursiunei noastre ne adresează cuvinte elogioase în biserică, comunică publicului intențiunea noastră si-I învită a asistà la productiunea elevilor excursionişti după ameazi la $21 / 3$ in pavilonul comunal.

După biserică elevii au fost conduşi prin comună spre a cunoaşte locurile şi edificiile mai însemnate, a face asemănări şi deosebiri între poziţiile, zidirea caselor de acolo şi dela noi, a cunoaşte portul locuitorilor, a observà purtarea oamenilor crescuți şi a celor tineri față de cei străini §. a.

Prânzul l-au luat elevii nostri în aceeaşi sală, ca a. m. iar conducătorii lor la masa ospitală a dlui notar Comaniciu, a cărui stimată soţie face parte din corpul didactic a com. Gurarâu şi care a avut bunāvointa a ne insotì peste tot locul în timpul petrecut acolo, inlocuind nu numai cu deosebită plăcere dar şi cu deplină demnitate pe ceilaļ̧i trei colegi ai săi duşi pe câmpul de luptă.

La orele $2 \% / 3$ s'a început productiunea conform anunţului din biserică, care, judecând după frumoasele cuvinte ale părintelui Manta sen. rostite după încheierea producţiunii în faţa unui public foarte număros, credem a fi reuşit spre mulţumirea tuturor.

Indată după producţiune ne-am făcut gata de plecare spre casă. Hotărísem a ne intoarce pe alt drum - peste «Călugărul», un deal nu departe de Gurarâu, fiind drumul acela mai scurt.

Voioşi că timpul ne-a favorizat şi că nu ni s'a întâmplat vr'un incident neplăcut - in scurt timp salutarăm «Călugărul» din partea de cătră Răşinari, îl suirăm repede. Ajunşi in pace la «Curmături» (şerpentine), elevii au fost lăsați să odihnească şi să-şi mănânce restul merindei. - Pe însărate am ajuns veseli acasă.

Buna primire cu care am fost întimpinaţi în comuna Gurarâu, ospitalitatea caracteristică a locuitorilor şi în special a inteligenţilor acestei comune, ne îndeamnă a le exprimà şi la locul acesta tuturor şi îndeosebi dlor preoṭi Manta sen. şi jun., diui Comaniciu şi dnei - apoi dnei Neaga Ivan, notărăşita văd. a tatii Ivan, care înainte de ieşirea noastră din Gurarâu a împărţit elevilor excursionişti câte o bună bucată de pâne - sincera noastră mulł̧umită.

Cunoştintele ce sil-au câştigat elevii noştri din această excursiune, bucuria cu care istorisesc cele văzute şi experiate sentimentul de prietenie şi ajutorare reciprocă - care se desvoltă şi observă între ei, ne face a le primì rugarea şi a face cu ei în curând o excursiune şi mai depărtată.

Exprimăm mulţumită şi soldatului fruntas Gheorghe Gotiia din com. Răhău, care luând parte la productiune, a cinstit elevilor noştri 1 coroană. Aceasta s'a depus la «Andreiana» din loc in libelul cu Nr. 123 «Fondul de excursiuni».

## III. Impărțirea de ajutoare din fundațiunea Hleman C. Mitrea.

Din aceastǎ fundaţiune binefăcătoare, comitetul parohial a împărfit pentru acest an şcolar următoarele stipendii:
a) Elevilor cl. IV: George Brote, Radu Lomotă, Maria Motronea, fiecare câte 2 cor. Peste tot . . . . 8 cor.
b) Elevilor cl. V: Ana Vidrighin 577, 5 cor., Maria Trinu 5 cor., Maria Hancu 6 cor., Paraschiva Răspop 4 cor., Maria Dumitrescu 4 cor., Ioan Muntoiu 5 cor., Stan Barbăalbă 3 cor., Bucur Hancu 3 cor., Şerb Duca 2 cor., George Tăvală $5 \cdot 80$ cor., George Stefănuță 3.70 cor., Oprea Roman 3 cor. şi Ioan Stefănută $6 \cdot 50$ cor. Peste tot . . . . . . . . 56
c) Elevilor cl. VI: Constanta Lungu 7 cor., Ana Bucur Tincu 5 cor. şi Bucur Petru Cioran 6 cor. Peste tot 18 ." Laolaltă . 82 cor.

## IV. Impărtirea de ajutoare din fundațiunea „Bucur Dancăs și soția Maria".

În conformitate cu decisul comitetului parohial de a se provedeà elevii lipsifi cu manuale didactice, din această fundafiune s'a predat directiunei scoalei suma de 44 cor., care s'a distribuit pentru cărti de şcoală - următorilor elevi a căror părinţi au fost duşi pe câmpul de luptă:

Clasa II băieţi: Ilie Băra 0.35 cor., Nic. Cerciu 1 cor., Serban Duca 0.70 cor., Serban Mâ 0.55 cor., Andreiu Păcurariu 0.70 cor., Ioan Drăgoiu 0.70 cor., Iosif Pinciu 0.45 cor.
4.45 cor.

II fete: Ana Adam 0.70 c., Maria Adam 0.50 c., Soră Cânean $1 \cdot 20 \mathrm{c}$., Maria Muntean 0.45 c ., Sora Poplăcean 0.50 c ., Stanca Sâmăn 0.50 c ., Stana Tichindelean 1.20 c. şi Dobra Sas 0.50 c.
III băieţi: Nicolae Grebenea $2 \cdot 10$ c., Ioan Borchină $2 \cdot 10$ cor., Aleman Mât $2 \cdot 10 \mathrm{c}$., Ioan Droc 2•10 c. .
$8 \cdot 40$
III fete: Maria Stoica $2 \cdot 10$ c. Sora Sâmăn $0 \cdot 50$ $2 \cdot 60$ "
IV băieţi: Maniu Cruciat 1.35 c., Nicolae Sădean 1.55 c ., Nicolae Severin 1.34 c ., Nicolae Păcurariu 1.45 c ., Nicolae Trinu 1.30 c ., Vasile Hurubă 2.30 c ., Bucur Droc 1.45 c., Serban Dancăs $1 \cdot 15$ c., Vasile Ciora $1 \cdot 15$ c., si Bucur Suroiu 1.15 c . $14 \cdot 19 „$
IV fete: Paraschiva Cruciat 1.14 c., Maria Bratu 1.62 c., Paraschiva Cerciu 2.70 c. si Maria Albu 1.35 c. . . . . 6.81

V băieţi: Dan Drăgoiu 2 cor. . . . . . . 2- " $\quad \frac{\text { Laolaltá . 44- cor. }}{\text {. }}$

## V. Serbarea arborilor şi a pasărilor.

Această serbare s'a tinut, conform decisului corpului didactic adus în sedinţa dela 13.26 Aprilie, Duminecă în 19 Aprilie ( 2 Maiu) orele 2 p . m. în liber, lângă grădina scoalei după următorul program:

1. Deschiderea serbării de directorul scoalei.
2. Primăvara mândră a sosit - corul elevilor - condus de directorul.
3. Declamări :
a) Omul şi pasǎrea, elev cl. II.
b) Vrăbiile, elevă cl. II.
a) Plecarea soldatului, elev cl. III.
b) Vestitorii primăverii, elevă cl. III.
4. Luncile s'au deşteptat, - corul.
5. Prelegere despre cultivarea legumilor - ţinută de innvătătoarea A. Goga.
6. Pasările călătoare - reproducere - trei elevi cl. IV. Pasărea mică şi vulturul - declam., elevă cl. IV.
Potârnichia - reproducere, elevă cl. IV.
Cred în Dumnezeu - declam. elevă cl. IV.
7. Bravi ostaşi ai tării noastre - corul.
8. Prelegere despre importanta pomilor si a pasărilor ținută de înv. Bucur Sasu.
9. Cucule, peană galbenă - corul.
10. Folosul pasărilor - temă lucrată şi cetită de o elevă cl. VI.
11. a) Strugurel bǎtut de piatră - corul.
b) La arme - corul.

Inchiderea - prin directorul.
Cu toatecă timpul a fost foarte frumos, public din popor n'a fost cât aşteptam să fie. Publicul inteligent, de ambele sexe, aproape întreg a participat.

Examenul de absolvire cu clasa a VI-a de băieţi - conform art. de lege XXXVII din 1913 s'a tinut Duminecă, 9 Maiu n . orele 2 p . m. sub conducerea comisarului ministerial (iskolafelügyelő) d-l Tiszovszky Daniel, dir. şcoalei de stat din Nagyszeben (Sibiiu).

Au participat: Maniu Lungu, paroh primar şi preşed. scaunului şcolar, M. Frăṭilă, directorul şcoalei şi ceilalți şi doamna invăţătoare A. Goga.

Constatăm, că în anul acesta - plin de năcazuri -avut-am numai un singur băiat în cl. a VI. - Bucur Cioran care a dat răspunsuri bunişoare din toate obiectele prescrise de lege, încât d-l comisar s'a declarat multămit şi astfel va puteà primì Absolutorul prescris.

## VI. Pomul Crăciunului.

Pentru pomul nostru de Crăciun din anul 1914 - direcfiunea şcoalei având in vedere infricoşatul răsboiu ce-l poartă monarhia noastră cu duşmanii săi, şi apoi jertfele şi contribuirile de tot soiul, pe cari poporul a trebuit să le facă pentru armată, şi tinând seamă de lipsurile ivite între oameni, curând după începerea răsboiului - a aflat cu cale a abstà de astădatå dela orice colectare pentru acest pom - cu toatecă mai arzătoare trebuinfă de vestminte dăruite dela pomul de Crăciun avut-au elevii noştri sărmani acum, decât în anii premergători, când părinții le eiau acasă - si nu duşi pe câmpul de luptă.

Intâmplarea însă a adus cu sine, ca directorul şcoalei să convină în ziua de Anul nou cu d-l Anton Frangos din Giurgiu, ginerele fruntaşului din Răşinari Coman Lungu, care şi în anii premergători ne-a surprins cu frumoase sume in bani, pentre pomul de Crăciun, şi aflând de starea lucrului generosul domn Frangos ii imanuiază directorului dela sine suma de 80 (optzeci), iar pentru băiatul ce-l are în prăvălie, Petru Părău, de aici, 5 (cinci) coroane, cu totul 85 (optzeci şi cinci) cor. pentru cari să se procure vestminte, cari să se distribuie între elevii sărmani ai căror părinṭi sunt duşi pe câmpul de luptă.

Tot spre acest scop a mai primit directorul prin fruntaşul comunei noastre lacob Isdrailă 8 (opt) coroane, dela d-l Petre Suroiu, negułător în Roşiori, România, iar dela măestrul-rotar Ioan Lungu şi văd. Maria Salca, ambii din Răşinari, câte una coroană.

In total s'au inmanuat directorului:
a) dela d-l Anton Frangos, coroane 85
b) " "Petre Suroiu " 8
c) " măestrul-rot. Ioan Lungu, şi, 1
d) " văd. Maria Salca " 1

Laolaltă coroane 95
Din suma aceasta - conform consfătuirei directiunei cu ceilalł̧i membri ai corp. didactic şi cu preşed. comit. parohial, s'a procurat şi plătit:
a) 12 bucăți cârpe de păr (conf. Notei) à cor. $2 \cdot 50$ cor. $30^{\circ}-$
b) 11 bucăfti pălării de păr " " à " 2- , 22-

$$
\begin{aligned}
& \text { c) } 20 \text { metri giolgiu (pânză) " " à „, } 0.60 \text { cor. } 12 \text { - } \\
& \text { d) } 28 \text { " (pânză fină) ", " à " } 0.80 \text {, } 22 \cdot 40 \\
& \text { e) } 31 \text { " brodărie pentru ii ", " à " } 0 \cdot 10, \ldots 3 \cdot 10 \\
& \text { Laolaltă cor. } 89.50 \\
& \text { Pentru cusutul iilor, cămăşilor şi ismenelor } \\
& \text { s'a plătit: } \\
& \text { a) Soției lui Ioan Muntoiu: } \\
& \text { pentru } 5 \text { cămăşi à } 30 \text { fil. . . . . . . cor. } 1 \cdot 50 \\
& \text { pentru } 5 \text { ismene à } 20 \text { " . . . . . . " 1.- } \\
& \text { pentru } 4 \text { ii à } 80 \text { " . . . . . . " } 3 \cdot 20 \\
& \text { b) Sơtiei lui Stan Stefănuṭă: } \\
& \text { pentru } 7 \text { ii à } 80 \text { fil. . . . . . . . . " } 5 \cdot 60 \\
& \text { Afa necesară au dat-o cusătoarele dela ele. } \\
& \text { Peste tot cor. } 100 \cdot 80 \\
& \\
& \text { S'a spesat deci cu } 5 \text { cor. } 80 \text { fil. mai mult. Această sumă } \\
& \text { s'a ridicat din libelul cu Nr. 7, - Institut «Andreiana» din loc, - } \\
& \text { menit pentru «Pomul Crăciunului». }
\end{aligned}
$$

## Impărṭirea darurilor «Pomului de Crăciun»

s'a făcut după cum s'a amintit dejà -în urma producțiunei şcolare din ziua de Bunavestire - în mod sărbătoresc şi în faţa marelui număr de azistenți - premergând împărtirei darurilor cuvântul de multămită din partea directorului la adresa binevoitorilor contribuenţi. A arătat azistenţilor marinimia d-lui Anton Frangos - şi bucuria ce o simte acest nobil om - când ştie că a putut face bine celui lipsit şi năcăjit.

A învitat publicul, ca împreună cu dânsul să-i ureze ani mulți şi fericitii - asemenea şi celorlalţi contribuenţi - ca să mai poată ajutà pe micuţii noştri - sărmani, dar silitori si cu purtări bune şi în viitor.

Indelungate strigăte de «Să trăiască» au insotit ultimele cuvinte ale vorbitorului - la adresa «celor miloşi» - Anton Frangos, Petre Suroiu, Ioan Lungu si Maria Salca.

Au primit daruri de ale «Pomului de Crăciun» - conform dorintei primului donator - elevi ai căror părinṭi sunt duşi pe câmpul de luptă - şi anume:

Ioan Isdrailă cl. I., Vasile Poplăcean cl. II., Nicolae Grebenea cl. III., Radu Lomotă cl. IV., Ioan Muntoiu cl. V. Fiecare: pălărie cămaşă şi ismene. Numai pảlării: Maniu Mingioiu cl. II., Iosif Stoica cl. III., Bucur Suroiu cl. IV., Ioan Stefănuṭă cl. V., Bucur Hancu cl. V., Ana Vidrighin cl. I., Maria Trăistariu cl. I. Sora Mitrea cl. II., Maria Luca cl. II., Paraschiva B. Muntoiu cl. III., Sora Sâmăn cl. III., Maria Motronea cl. IV., Ana Fleschin cl. IV., Maria Albu cl. IV., Maria D. Hancu cl. V. Fiecare : cârpă de păr şi iie. Numai cârpă: Maria C. Bratu cl. IV.

Făcând această dare de seamă - directiunea şcoalei în numele tuturor elevilor împărtăşiti cu daruri - exprimă şi la locul acesta adâncă mulţumită stimaţilor donatori - precum şi femeilor Ana Ioan Muntean şi Dobra Stan Stefănuṭă, cari singure s'au oferit a le coase vestmintele pentru un pret bagatel - dând şi ata necesară dela ele - vrând astfel a contribuì şi dânsele barem cu lucrul, spre ajutorarea celor lipsitịi şi tinând seamă de maxima «Cine ce face lui îspi face - şi cine ce dă lui îşi dă.D

## VII. Cooperativa şcolară.

## (Raportul conducătorului).

## Onorat corp didactic!

Despre cooperativa noastră şcolară din acest an, care e al III-lea dela înfiinţare, cu toate că avurăm a trece peste multe greutăti din cauza resbelului ce-l poartă monarhia noastră contra duşmanilor ei - sârbi şi ruşi - şi cu toate că avurăm cu 108 elevi mai puţini inscrişi la şcoala de toate zilele - dintre cari, maioritatea din cl. IV, V şi VI, iar la şcoala de repetițiune economică nici unul înscris, totuşi se poate constatà un sporiu destul de frumusel.

Aceasta o dovedesc documentele aflătoare în arhiva cooperativei şi acest raport pe care Vi-l prezint:

1. S'au procurat dela Librăria arhidiecezană din Nagyszeben (Sibiiu) cărṭi şi recuizite conform cărții de cont de
cor. 1,290.58
2. Remitenda . . . . . . . . . . . . $615 \cdot 54$
3. S'au plătit cărțile şi recuizitele vândute cu $573 \cdot 78$
4. Rabatul de $15 \%$ dă un venit brut de . $101 \cdot 26$
5. Cărṭile şi recuizitele conform inventarului din anul trecut iṇ sumă de $58 \cdot 28$ Laolaltă . 159.54
6. Spese conform conspectului . . . . . $19 \cdot 12$
7. Mape şi recuizite procurate cu bani gata dela lıbrăria Budovszky din Nagyszeben (Sibiiu) $85 \cdot 92$

$$
\text { Peste tot . } 105 \cdot 04
$$

8. Subtrăgându-se spesele din suma de sub pct. 5 rămân pe seama cooperativei pentru an. viitor conform inventarului cărți şi recuizite în sumă de $54: 50$
9. Mai multe conturi neîncassate, cari însă se vor încassà $25 \cdot 35$

$$
\text { Laolaltă . } 79 \cdot 85
$$

Această sumă se va distribuì după încassare în părti egale pentru anuarul şi fondul de excursiuni al scoalei şi depune la «Andreiana» din loc în libelele dejà existente.

Răşinari, 5 Maiu n. 1915.
M. Frăţilă,
dir. scoalei, con. coop.

## VIII. Clasificațiunea elevilor sis elevelor pe anul şcolar 1914/1915.

Clasa I. de bǎieţi.

Invățătoare: Aurelia Goga.
Cu foarte bine: Petru Brote, Maniu Fleschin, Nicolae Giurcoiu, loan Roman, Maniu Bratu şi Coman Oance.
Cu bine: Nicolae Bădilă, Petru Droc, Serban Drăgoiu, Ioan Duca, Maniu Isdrailă F., Ioan loan Isdrailă, losif Ilcuş, Maniu Obârşe Bucur, Nicolae Tâpålagă C., Comşe Taxpălagã C. şi Dumitru Sâmăn.
Cu suficient: Coman Alboiu, Ioan Albu, Maniu Bozdoghină, Aleman Blezu, Ioan Capota O., Coman Capotă, Bucur Cruciat Bucur, Bucur Goţa, Dumitru Hancu, Bucur Hegheş, Gheorghe Hoadrea, Ioan Iliuț, Nicolae Ilcuş, Ioan Mitrea, Serban Marcu, Nicolae Mâț, Ioan Moldovan, Vasile Obârşe V., Bucur Podariu, Ioan Renţa, Petru Sâmăn, Serb Scverin, Ioan Secuiu si Ioan Tichindelean.
Cu nesuficient: Radu Borchină, Oprea Blezu, Bucur Bratu, Oprea Crăcea, Coman Domnescu, Petru Guşterițan, Maniu Mitrea, Bucur Neagu, Stan Omotă, Ioan Olariu, Petru Pitariu, Neagu Roşca, Bucur Vidrighin St., Nicolae Vidrighin Maniu si Nicolae Ciupariu.
Neclasificați: Bucur Albu, Dan Cotoară, Bucur Cruciat Iuan, Vasilie Muntean, Nicolae Poplăcean şi Bucur Ihora.
Au repăşit: Vasile Adam, Bucur Bozdoghină, Ioan Capotă Vasile, Maniu Droc, Nicolae Drăgan, Dumitru Faur, Ioan Mitrea, Petru Podariu, Aleman Trinu si Bucur Tincu.
A murit: Ananiu Poplăcenel.

## Clasa I. de fete.

## Invățătoare: Aurelia Goga.

Cu foarte bine: Maria Cioran, Opreana Fleschin, Ana Hancu, Stana Hurdubelea, Magdalena Lungu, Maria Sas, Ana Sâmăn, Sora Vidrighin.
Cu bine: Paraschiva Giurcoiu, Ana Muntoiu B., Maria Pinciu, Ana Severin, Maria Săcu, Maria Traistariu, Maria Vidrighin, Ana Vidrighin.
Cu suficient: Maria Bogdan, Dobra Bozdoghină, Maria Bratu, Ana Ciucean, Ana Cojenel, Soră Cotoară, Maria Cruciat, Opreana Cruciat, Maria Cruciat I., Magdalena Cioconea, Stana Dănoiu, Maria Drăgoiu, Opreana Paraschiva Droc, Dobra Hoadrea, Ana Iliu, Ana Mâţ, "Maria Muntean, Maria Mitrea, Ana Muntoiu I., Floare Smunchin, Maria Serban, Dobra Tichindelean, Stana Vidrighin, Maria Zintz.
Cu nesuficient: Ana Băra, Stana Blezu, Sora Fântână, Ana Mitrea, Maria Peşa, Paraschiva Sas, Paraschiva Tăvală.
Neclasificaţi: (au părăsit şcoala): Paraschiva Capotă, Marina Fleschin, Dobra Minea, Marina Sas, Stana Severin, Ana Stefănuţă, Ana Ciora.

[^0]
## Clasa II. de bǎieţi.

Invatţător: Emilian Dancăşiu.
Cu foarte bine: Ilie Băra, Sextil Eugen Frăţilă, Petru Lungu, Coman Marin, Comse Mitrea si Petru Tincu.
Cu bine: loan Bungărzan, Ioan Bozdoghină, Ioan Ciupariu, Maniu Cojenel, Ioan Petru Drăgoiu, Nicolae Fleschin, Maniu Frumoiu, Oprea Ilcuşiu, Aurel Nicolae Isdrailă, Iacob Isdrailă, Maniu Mingioiu, Bucur B. Mitrea, Oance Dan, Pinciu Barb, Iosif Pinciu, Vasilie Poplăcean, Petru Severin, Vasilie Varvar şi Ioan D. Vidrighin.
Cu suficient: Savu Balteş, Ioan Bogdan, Constantin Blezu, Nicolae Cerciu, Vasilie Cotoară, Dumitru Cruciat, Ioan I. Drăgoiu, "Maniu Drăgoiu, Ioan Grebenea, Ioan Iliuţ, Maniu Lungu, Serban S. Mâţ, Bucur Al. Mitrea, Ioan Mitrea, Petru Motornea, Ioan Poplăcenel, Ioan Rența, Petru Tara, Ioan I. Tincu, Ioan Nic. Tincu şi Ioan Bratu.
Cu nesuficient: Bucur Bozdoghină, Nicolae Barbăalbă, Şerban Duca, Coman Fleschin, Petru Iftincă, Petru Măglaş, Serban Mâţ Ioan, Iacob Tătoiu, Dumitru Suroiu şi Petru Sâmăn.
Neclasificaţi: Petru Cotoară şi Andreiu Păcurar.
A părăsit scoala: Isdrailă Dumitru.
A murit: Maniu Bozdoghină.

## Calsa II. de fete.

## Invățător: Emilian Dancǎşiu.

Cu foarte bine: Hortenzia Crăciun, Soră Mitrea, Maria Poplăcean, Eleonora Salcă, Stana Suroiu şi Stana Tăpălagă Comṣe.
Cu bine: Stana Barbăalbă, Paraschiva Bârsan, Paraschiva Bogdan, Dobra Bratu, Ana Bucurel, Ana Bungǎrzan, Stana Cioconea, Maria Giurcoiu, Soră Ilcuş, Stana Mâţ, Ana Oprea, Pria Podariu, Stana Tăpălagă C., Stana Tăpålagă Gh., Paraschiva Vidrighin Alem.
Cu suficient: Ana Albu, Ana Bontea, Stanca Bozdoghină, Ana Bratu, Pria Criveţ, Soră Cânean, Ana Cioran, Ana Dancăşiu, Ana Drăgoiu, Paraschiva Galea, Opreana lancu, Maria Luca, Maria Lungu, Ana Muntoiu, Maria Muntean Iacob, Maria Muntean Ioan, Mărina Poplăcenel, *Maria Sas, Ana Secu, Paraschiva Secu, Stanca Sâmăn, Stana Simtion, Maria Stanciu, Ana Stefănuțã, Stana Tichindelean, Stanca Sas şi Paraschiva Vidrighin Dumitru.
Cu nesuficient: Ana Bozdoghină, Paraschiva Båncilă, Stana Magdalena Capotă, Ana Cioconea, Maria Flueraş, Soră Poplăcean, Stana Popa, Soră Săcuiu, Stana Stoica, Magdalena Tara, Dobra Fântână şi Maria Hoadrea.
Neclasificate: Ana Adam, Maria Adam, Maria Dragomir, Paraschiva Grigore si Soră Galea.
A părăsit scoala: Maria Frunzete.
A murit: Dobra Sas.

## Clasa III. de bǎieţi.

## Invăţător: Bucur Sasu.

Cu foarte bine: Nicolae Blezu, Viorel Bucur, Emilian Crǎciun, Nicolae Grebenea, Ioan Roşu.
Cu bine: Bucur Bratu, Ioan Cruciat I., Dumitru Dobra, Ioan Droc, Ioan Guşteriţan, Bucur Hurdubelea, Ioan lliu, Aleman Muţiu, Coman Roman, Bucur Sfraciog, Iosif Stoica, Ioan Trestariu, Vasilie Bleaza.
Cu suficient: Nicolae Albu, Petriu Băncilă, Nicolae Bogdan, Bucur Borchină, Petru Bratu, Stan Bratu, Bucur Capotá, Iosif Cioconea, Ioan Fleschin, Vasilie Ghira, Petru Goţa, Coman Lungu, Ioan Muntean, Aleman Muntean, Simeon Muntean, Bucur Muntoiu, Maniu Naițã, Nicolae Notar, Radu Omotă, Maniu Pitariu, Oprea Såcuiu, Coman Stefănuțã, Maniu Stefănuţã, Coman Tâtoiu, Bucur Vidrighin.
Cu nesuficient: Petru Crăcea, loan Cruciat D., George Heişel, Ioan Simtion, Coman Tichindelean.
Neclasificaṭi: Ioan Băra, Ioan Blezu, Stan Bozdoghină, Ioan Ciupariu, Toader Mingioiu, Mitrea Nicolae.
Au părăsit şcoala: Ioan Avram, Coman Mitrea şi loan Borchină.

## Clasa III. de fete.

Invăţător: Bucur Sasu.
Cu foarte bine: Leontina Bucur, Ana Droc, Paraschiva Muntoiu, Dobra Roman, Ana Sasu.
Cu bine: Ana Barbăalbă, Dobra Băncilă, Soră Băra B., Stana Bârsan, Maria Bontea, Maria Bratu, Stana Bratu, Paraschiva Hancu, Maria Iliuţ B., Paraschiva lliuţ, Maria Pitariu, Paraschiva Roşca, Sorả Sâmăn, Paraschiva Sogan, Maria Stoica, Vidrighin Ana P. 287, Dobra Vidrighin.
Cu suficient: Maria Alboiu, Ana Băra I., Soră Băra, Dobra Bogdan, Maria Grebenea, Paraschiva Iamu, Ana Ihora, Stanca Isdrailă, Paraschiva Martin, Ana Mitrea, Maria Muntean, Maria Omotă, Maria Tara, Stana Trinu, Maria Urdea, Ana Urdea, Maria Vasilioiu, Ana Giurcoiu, Stanca Bozdoghină.
Cu nesuficient: Ana Băra 1144, Ana Bontea, Stana Bozdoghină, Ana Capotã, Maria Iliuț 1084, Maria Săcuiu, Ana Sâmăn, Ana Vidrighin 213, Maria Poplăcean.
Neclasificate: Ana Pascu, Maria Stefănuță, Maria Suroiu, Dobra Tichindelean.
A părăsit şcoala: Maria Sas.
A murit: Dobra Sǎcuiu.

## Clasa IV. de bǎieți.

Invățător, directorul şcoalei: M. Frătilă.
Cu foarte bine: Gheorghe Brote, Petru llariu Isdrailă, Radu Lomotă si Ioan Lungu.
Cu bine: Ilie Bratu, Maniu Costicea, Ioan Dănoiu, Ioan Lubinschi, Maniu Săcuiu, Ioan Stefan şi llie Varvar.

Cu suficient: Mihaiu Bârsan, Coman Bucurel, Ioan Blezu, Vasile Ciora, Petru Cotoară, Ilie Cruciat, Serban Dancăş, Bucur Broc, Vasile Hurubă, Ioan Ihora, Nicolae Părău, Ioan Poplăcenel, Comşe Săcuiu, *Nicolae Severin, Bucur Suroiu, Nicolae Trinu şi Nicolae Tincu.
Cu nesuficient: Ioan Capotă.
Neclasificaţi: Petru Bozdoghină, Petru Mitrea, Nicolae Păcurar şi Nicolae Sădean.
Au părăsit scoala: Maniu Cruciat, Serb Fleschin, Nicolae Hoadrea, Vasile Hoadrea, Ioan Minea, Aleman Sădean şi Bucur Vidrighin.

## Clasa IV. de fete.

Invăţător, directorul şcoalei: M. Frătilila.
Cu foarte bine: Ana Drăgoiu, Maria Motronea si Maria Sas.
Cu bine: Maria Albu, Ana Bratu, *Dobra Cazan, Ana Crăcia, Ana Fleschin, Stanca Severin si Floare Severin.
Cu suficient: Maria Bozdoghină, Maria Bratu, Livia Caliman, Paraschiva Cerciu, Paraschiva Cruciat, Stanca Iftincá, Măriuța Ihora, Constanţa Lungu, Sora Marcu, Paraschiva Mastan, Stana Poplăcian, Stana Simtion, Ana Sfraciog, Maria Szeredai, Sora Sabina Tăpalaga ş̣i Maria Vidrighin.
Cu nesuficient: - -
Neclasificate: Pria Podariu.
Au părăsit scoala: Ana Muntean, Stana Stefănuță şi Paraschiva Vidrighin.

## Clasa V. de bǎieţi. <br> Invăţător: \$. Cioran.

Cu foarte bine: Ioan Muntoiu.
Cu bine: Stan Barbăalbă, Bucur Hancu, Petru Roşca, Victor Salca.
Cu suficient: Blezu Roman, Serb Duca, Nicolae Măglaş, Oprea Roman, George Stefănuțã, Ioan Stefănuță, George Tăvală, Coman Isdrailá.
Cu nesuficient: Dan Drăgoiu.
Au părăsit şcoala: Constantin Baxdilă, Serban Bogdan.
Neclasificaţi: Comşa Giurcoiu.
Clasa V. de fete.
Invaţător: S. Cioran.
Cu foarte bine: Maria Dumitrescu, Maria Hancu, Ana Vidrighin.
Cu bine: Maria Băncilă, Maria Trinu.
Cu suficient: Soră Brotea, Stana Drăgoiu, Paraschiva Raxspop.

## Clasa VI. de bǎieţi.

Invațțator: S. Cioran.
Cu bine: Bucur Cioran.

Clasa VI. de fete.<br>Invățător: \$. Cioran.<br>Cu foarte bine: Constanţa Lungu, Ana Tincu

## IX. Date statistice pe anul şcolar 1914-1915.



Faţã de anul trecut - s'au inmatriculat - mai putini cu 108 elevi, şi anume 49 bǎieţi, 59 fete.

## X. Ordinea examenelor publice la finea anului școlar 1914/15.

## Duminecă, în 3/16 Maiu:

a. m. dela $9-10$ ore cl. I fete şi I băieti, învăţătoare A. Goga.
" 10-11 " ". II " , II " innăłător E. Dancăṣ.
" 11-12 " " III ", III " " B. Sasu.
p. m. dela 2-3 " " IV ", IV " înv. dir. şc. M. Frăţilă.
" 3-4 " " V şi VI mixte, înv. Serban Cioran.
, 4-41/2 ", IV, V şi VI mixte. gimnast. înv. S. Cioran
După gimnastică - producțiuni de cântări şi declamări cu elevi şi eleve din toate clasele; incheierea festivă a anului scolar, cu cuvânt ocazional rostit de directorul şcoalei şi vorbirea de încheiere a P. O. D. Dr. Ioan Stroia, protopresbiter tractual, ca conducător al examenelor.

Lucrurile de mână ale elevelor vor fi expuse spre vedere în cl. I. de fete - după examenul din gimnastică.

Răşinari, 10 Maiu n. 1915.

Directiunea scoalei.

Hoo His


[^0]:    ${ }^{1}$ Elevii cu stea (*) sunt gr.-catolici.

