# REVISTA ORASTIEI 

ABONAMENTELE<br>Pe 1 an 3 fl .; pe $1 / 2$ an 1 ff .50 cr .; pe 4 luni 1 fl . Pentru România si strǎinătate 4 fl. la an. Manuscripte nu sě înapoiază. - Scrisori nefrancate Manuscripte nu sě înapoiază. -<br>Abonamentele sé plătesc inainte.

## „Dreptate"

Cetitorilor nostri le este cunoscută cea mai nouă faptă a guvernului unguresc, la care a fost îndemnat de »iubirea deaproapelui«, și anume de iubirea față de biserica gr.-cat, română. I'a detras și ei ajutorul împěrătesc ce-'l avea din vremuri mai bune, $18,000 \mathrm{fl}$. la an. Cu mulți ani înainte a detras același ajutor episcopiei gr--cat. dela Lugos, apoi dela Oradea, în urmă bisericii gr.-or. ardelene cele $20,000 \mathrm{fl}$, acum și celei gr.-cat. ardelene, 18,000 .

Așa merg lucrurile față de ale noastre biserici, din sus în jos, dela rěu la mai rĕu.
l'ar veni omului sĕ creadă că da de cumva aceste biserici au dobândit acel ajutor între nește împrejurări foarte priincioase lor, în alte vremuri, dar' că prin darea lui lor, sě făcea nedreptate altor biserici creștine din țeară, și guvernul vrea sě pună capĕt acestei nedreptăți. Dacă așa așa ar fi, drept s'o spunem, n'am avea cuvinte sĕ ne tânguim contra pasului guvernului.

Dar' vorbă sĕ fie! Nici pomenire de-așa ceva! Dimpotrivă: Bisericilor romàne li sé făcea nedreptate dându-li-se numai atât cât li se dädea/ Ear' acum? Acum nu mai ai cuvênt cu care se-'i poţi spune pe adevěratul ei nume faptei »ungurești« a guvernului maghiar!

Iată cum stau lucrurile.
Când ajutoarele împărătești s'au împărțit bisericilor, în vremuri când tara era cârmuită după forma absolutistică, mai aspră, drept, dar' la toată întêmplarea și mai dreaptă ca cea »liberală» de azi, - s'au dat ajutoare bisericelor în mĕsuri potrivite după mărimea lor, la una ca și la altă. Bisericii gr.-or. ardelene i-s'au dat $24,000 \mathrm{fl}$., celei gr. cat. ardelene 18,000 fl., celei evangelice din țeară $20,000 \mathrm{fl}$. etc.

## Apare în fiecare Sàmbătă

## Aurel Popovici-Baroianu, director.

proprietatea
Institutului tipografio "Minerva" in Orăṣtie.

## INSERTIUNILE

Un sir garmond prima-dată 5 cr, a 2 -a oară 4 cr , a 3 -a oarà 3 cr . si. timbru de 30 cr Atât banii de abonament cât şi pentru insertiuni, sûnt a sě trimite la adresa: "Minerva" institut tipografic

## FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI

Sě 'nțeleg.
Pentru fete frumuscele
Stand se fact inteles,
Inima mea si cu mintead
Saut certat atat de des!
Caci de cate ori cercat'a
Brata inimà nebinum,
Despreoo fatio oarecaro
Se griauscato vorbà bund,
Mintea it sarrea in cale: , Estit sminitita soro? t. taci M" Si ti-a fost dat tie numai Ca se potitse mi le 'mpaci.
Asi cand inima mea sicc:
"Orisicicine ces st spues,
"Or fi ele fote 'n hume
"Dar" ca Notil.. altamu ow,

## Mintea laulda 'ion asculte si zimbestc 'nseninate, Ci deo fatid finind zorbla

 Se 'nteleg tothsi odatal.Cu vremea guvernul a aflat de bine ales și mai ales, zic ei, le trebue ajutor a bisericilor românesti sĕ le smulgă rênd dela stat pentru-că socotinte mai înalte pe rênd tuturor ajutoarele ce le aveau, de politică natională maghiară o cer deși legile statului poruncesc tocmai asta, fiind biserica lor si o luptătoare spriginirea lor cu ajutoare. Si, a detras diecesei dela Lugoj ajutorul, după ea celei dela Oradea-mare, apoi archidiecesei sibiiene, acum in urma archidiecesel sibirene,
cesei dela Blaj.

Dar' în acceași vreme a făcut el oare același lucru și cu celelalte biserici căror se daseră ajutoare? Atunci cel puțin n'ai avea sĕ te prea superi, căci ai zice: poate nu mai are putință și venitele nu-'i mai îngădue acest lucru. Dar' aș! În vreme ce bisericilor române le cionta darea ajutoarelor, bisericilor celorlalte din patrie, în sinul cărora sĕ află fii de-ai lui Árpád-Izráel, le îndoia, i impătrea!

Biserica evangelică avea până în anul trecut numai $20,000 \mathrm{fl}$. ajutor, in anul trecut ajutorul ei a fost urcat de-odată la 74,000 fl.! Biserica reformată avea vre-o 70,000 și i s'a urcat dintr'una la 183,000 fl.! și așa mai departe

Și numitele biserici nici că sĕ mulțumesc cu atâta! Biserica evangelică a innaintat acum guvernului rugare ca sĕ-'i urce ajutorul dela 74,000 la 400.000 fl . și anume pentru-că, zice ea, plățile de până aci nu mai sûnt de-ajuns preoților sei, avênd în vedere cerințele timpurilor înaintate ce le trăim, și trebue sĕ le mărească, ca sě poată fi și mai și decum sûnt. Și trebue știut că plățile preoților evangelici și reformaţi sûnt, a celor mai slabi, mai mari ca a celor mai buni protopopi ai nostri! Si, mai zic evangelicii in rugarea lor, felul lor de cărmuire a bisericii, cu sinoade (ca și al bisericii gr.-or. române), e costisitor; apoi legile cer bisericii privitor la școli îmbunătățiri ce le bagă în cheltueli de nu le mai birue; şi apoi legile cele nouĕ bisericești le-au scăzut preoților mult venitele, și acestea trebuesc suplinite pe altă cale. Dar' mai
pentru ,statul maghiar și pentru „planurile naționale maghiare"! Adecă mai limpede vorbind, îi trebue ajutor, ca sě poată mai cu tărie lucra pentru maghiarisarea țerii pe unde numai poate.

Care va sě zică unei biserici ce a făgăduit a fi luptătoare pentru maghiarisare, i s'a făcut dintr'una ajutorul de 4 ori mai mare, și acum sub același cuvênt cere ca sĕ i se mărească încă de 8 ori! Și guvernul, sûntem siguri, are sĕ-’i facă, în schimbul făgăduinței ei, și acest lucru. Si așa mai departe și cu celelalte biserici în cari sûnt şi unguri.

Ear' bisericilor noastre? Le detrage și micile ajutoare ce le aveau, și cari, repetăm, erau pentru ele, chiar avêndu-le, o nedreptate că evau aşa mici! Că acum nici acestea nu le mai primesc, e un lucru ce numai dela un guvern unguresc se poate încape, și care ne arată ce va sĕ zică în creerii şi în inima acestor oameni : „dreptate (/

Unde e originalul protestului?" treabă în numěrul seu de Joi, "Tribuna" din Sibiiu, vorbind despre protestul d-lui $D r$. $V$. Lucaciu si sotii, publicat și de noi în numěrul trecut al "Revistei Orăstiei." Căci, zice "Tribuna*, are cuvinte sě creadă că originalul n'a fost subscris de toți cei 6 publicați ca subscriṣi.

Întrebării acesteia sûntem rugați sě-'i dăm rěspunsul, că originalul cu subscrierile celor 6 , sĕ află în Sibiiu în 2 exemplare, unul la dl profesor D. Comsa, altul la dl I. Russu-Sirianu. Aceea că părintele N. Cristea sĕ fi zis că i-sĕ pare protestul cam aspruscris, e negresit o scornitură, pentrucă dl Cristea a fost doar' de față la stilisarea protestului, și învoit cu ea.

## Știri politice.

## Contra Ungurilor

În Zagrab, oraşul de căpetenie în Croatio, au fost zilele acestea earăsi mari demonstrațiuni contrare Ungurilor. Prilegiu la ele a dat deputatul maghiaron Tomasics, care în dietă a tinut o vorbire lingușitoare Ungurilor. Indată ce vestea despre asta a ajuns la Zagrab multime mare de lume adunată de insuflețita tinerime naționalistă, s'a adunat pe piața numită lellachici şi a demonstrat contra urgisitului deputat tămâietor al Ungurilor. Foile ungureşti sûnt cătrănite pentıu asta, fiindcă demonstrația de fapt pe ei $i$-a lovit mai mult decât pe deputatul cu pricina.

Pace in Transwaal.
Cearta ce sĕ iscase și sĕ aprinsese tare între Anglia ssi Germania pentru republica americană Transwaal, a ajuns la sfîrsit mulțumitor păcii. După lămuriri binevoitoare și din o parte si din alta pe cale diplomatică, aprinderea s'a potolit și primejdia ce amenința a fost înlăturată.

## Rěsboiul în Africa.

Stăpânirea Italienilor în părṭile lor din Africa este zguduită mereu. O telegramă dela Roma spune, cǎ la începutul sěptěmânii acesteia generalul Galliano cu oastea sa a fost inchis in cetatea Macalle de cătră generalul inimic Makonmen, ear' acolo în cetate îl ameninttă pe Galliano primejdie de moarte, căci oraşul nu mai are apă. Din lipsa de apă într'una din zile au fost gonite afară din cetate cirezi întregi de vite, ca fără ele sĕ se mai poată susținea oraşul câteva zile cu apa ce o are. Inimicul de sub zidurile cetătuii sě ține tare, și toți cred că generalului Galliano și alor sei îi e scrisă - perivea sigură!
purile, numai lui Mareş. Da acum șed douĕzeci în ea. Ba că unul ĥi e věr, ba altul nepot, ba ala socru, ail'altă fata socrului cu copii ei, ba ăla cič̌-ít věrul nevestei, ba nepotul nevestei, D-zeu îi mai sstie, ce mai sûnt... Destul că din doi s'au făcut douězeci.

- Un sălaș întreg
- Păi. Asta-i tocmai ca povestea alor trei leneși; trebue s'o știtii și D-voastră.


## - Nu.

- Ba trebue s'o fi auzit. Cică au fost într'o împěratṭie odată, de demult, trei leneși. Da ei așa erau meniți dela D-zeu sě fie leneși, sí find-ča asta era dela D-zeu aşa ursit, sě aibă și împěrăṭia aia trei leneși, împěratul a poruncit sě-'i adune și sě-'i aducǎ la împěratul sě le dea pe seama lor o odaie din chiliile, impeřăției și a rênduit un om anume, ca sě îngrigească de ei.

Leneṣii, numai ședeau tolǎniți pe paturi, nu făceau nimic, durmiau cât e ziulica de mare întorcêndu-se când pe o coastă, când pe alta, când pe burtă, când pe spate. Aveau toate de-a gata, mâncare, beutură, îmbrăcăminte, tot ce trebuie. Ingrijitorul î sluja, cum ii poruncise împěrătul. Da numa se pomenește, peste câtva timp, că mai vine unul, care auzise de pomana asta împěrătească.

- Ce-'i mě? îl întreabă îngriitjorul.
- Ce sě fie; iacă am venit și eu.


## - Da ce cauți?

Ce sě caut? Nu caut nimic, am venit sě mě primititi și pe mine aici cu ăștia. - Pǎi ăṣtia-'s leneși.

- D'apoi și eu sânt lenes.

Sii l-a primit.
N'a trecut o zi la mijloc și sě pomenește cu alți doi, trei.

- Primește-ne șị pe noi, că și noi sûntem leneși.

I-a primit și pe ei, că el avea poruncă sě grijească de leneși.

Curênd după ăia, vin alți cinci, șase, unul după altul.

- Și noi sûntem leneși.

Apoi alții și ear' alții, curgeau cu grămada, sě-'i primească și pe ei, că și ei sûnt leneși

Ingrigitorul îi primea pe toți. Pân' s'a umplut toate paturile, din toate chiliile. Din trei se făcuseră trei sute! Zăceau leneșii lungiți pe paturi, ca la lazaret, nu altceva; și strigau nereu sĕ le dea mâncare si beutură. Bietul grijitor alerga încoace, alerga încolo. Se spetise de atâta alergătură. Nu mai putea dovedi. Și curtea împĕrăției gemea pe afară de oameni care cereau sě-'i primească și pe ei, că și ei sûnt leneși. Dacă a vězut bietul slugitor, s'a dus la împěratul sě-'i spuie.

- Măria Ta, nu mai pot. Sé-'mi dai un ajutor. Ba ce unul? mai multe ajutoare


## Dela congriegatia noastră.

Mercuri în sěptěmâna asta s'a ținut 1 Deva adunarea oxtraordinară a comitatului nostru. S'a deschis prin dl vicispan Hollaki Arthur pe la 10 nainte de amiaz, fiind de față 35 de membri din peste 500 câți numěră congregația.

S'a pus la desbatere punctul întâi al programului: darea în mâna si grigia statului peste Brad la Abrud si a celui dela Hates peste Petroșeni la Surduc. Statul s'a învoit u primirea, dacă comitatul îi dă odată pentru totdeauna $130,000 \mathrm{ff}$. ajutor. Darea ajutorului s'a hotărît și ea încă de congregațiile de mai nainte, acum rěmânea sĕ se statorească învoelile luării unui imprumut de 130,000 fl. spre acest scop. Se aduce la cunostinta aduspre acest scop. Se aduce la cunoștința aduHitelbank e din Pesta a îmbiat imprumutul mai ieftin. Sě cetește obligația ce e a se da in mâna numitei bănci, si prin care locuitorii in mâna numitei bănci, și prin care locuitorii bligându-se sě-'1 plăteascả băncii în rate din umětate in jumětate de an, in 50 de ani de-a rêndul, câte 3159 fl. de fiecare rată, pe lângă interese de $4: 86 \%$, adecă ceva mai puțin ca cinci la sută.

Comitetul permanent al comitatului propune primirea invoelilor din obligatie, căci mai usoare nu sĕ pot căpĕta.

Membrul congregatiei, dl Lázár Lászlo, uând cuvêntul, cere ca viciṣpanul nainte de subscrie obligația, sě intrebe înc'odatǎ pe ministru, n'ar primì cumva sě nu i sĕ plătească oți banii de-odată, ci bunăoară în 10 ani pe ênd, că ne-ar venì mai usor, căci primind bligatia asta, sě vine sě plătim băncii în ce 50 de ani pentru 130,000 peste 300,000 fl. 50 de ani pentru 130,000 p
poate s'ar putea cruta mult.

D1 Francisc Hossu-Longin sĕ ridică și zice cam următorele: Privind în jur de mine věd, onorată congregație, că din peste 500 de membri, abia sûnt de fată 40 , cei de aici din loc, oficialii. Fiind însĕ aci vorba de un împrumut atât de însěmnat, rěspunderea pentru el ar trebuì sĕ o iee un numĕr mult mai mare de membri. Propun drept aceea, ca sě nu sĕ între în desbaterile învoelilor împrumutulu ci sĕ se indrume vicispanul sě vină c
adunarea generală cea mai apropiată.

Dl Dobay Kdaroly vorbeste spriginind propunerea comitetului. Dând noi drumurile numite in mâna ssi grigia statului, avem chel tuială de 6000 fl . la an, dar' aşa că le sus tinem ca drumuri ale comitatului, avem cl repararea lor cheltueli de $20-30,000$ f. la
an. Dacă lipsesc asa multi membri, e rěu desan. Dacă lipsesc assa mulți membri, e rěu des-
tul dar' au fost poftiti, dacă nu vin, tretul dar' au

Dl vicispan Hollaki Arthur nu e pentru amânarea desbaterii, căci cu cât mai iute pre dăm statului acele drumuri, cu atât mai iute el sĕ apucă de repararea lor si noi scăpăm de mari cheltuieli. Ca sĕ mai întri cu guvernul în nouě pertractări privitor la plătirea sumei încă nu sĕ poate, căci atunci am putea perde întreg têrgul bun ce s'a făcut.

La votare find 48 de inssi de față, au
42 de inși voturi pentru propunerea mitetului, primind obligatia propunerea co vitor la imprumut, si 1 vot contra. Ceialalti n'au votat de loc.

## Măria Ta, că mor

- Da cum nu poti slujì trei inși? Altă treabă n'ai, de cât sĕ vezi de ei.
- Da de unde trei, Măria-Ta, că sûnt trei sute.

Ce fel trei sute? Că eu 'ți-am dat trei în ingrigire

- Trei mi-ai dat Măria Ta. Știu eu că mi-ai dar trei; da, vezi beleaua, acum s'au făcut trei sute, sěrac de mine. Că au venit care mai dă care și s'au rugat sě-'i primesc și pe ei, zicênd că ṣi ei sûnt leneși. Și i-am primit pe toți. Da vorbă'i, nu mai sûnt nici locuri în chiliile împerrăției, și pe afară stau Măria Ta; cu duiumul s'au pornit din toate unghiurile împěrăției aici, că au auzit că sě face pomană cu ăi leneși. Și d'aia am venit la Măria Ta sě-'ți spun. Ce-'i de făcut, că nici locuri nu mai ajung și nici eu nu mai pot sĕ rěsbesc cu munca, pěcatele mele!

Dacă vězù împěratul, că cu vremea, toată impěrăția lui o sě curgă gârlă la pomana leneșilor, se gândì, ce se găndi, și apoi zise slujitoriului:
dăm foc.

- De, Măria Ta, cum îi poruncì, așa fac. Că del vorbă-i, de alergat, eu alerg, da nu mai pot singur. Insě, de hrănit din ham-

S'a pus la desbatere propunerea vicispanului, de a da și podul ce comitatul l'a fắcut peste Mures la Șoimus nainte cu vre-o 5 ani, pod comitatului numai perderi ti aduce si nu pod comitatului numai perderi in aduce si nu
venite. Statul va putea sě-l faca mai tare. Pentru predare au votat 41 insi, contra ei Pentru predare a
nimenea.

În legătură cu aceasta un membru al congregației propune sĕ se aducă multumită protocolară vicispanului pentru-că a isbutit a preda statului acest podce era o nenorocire pentru comitat! Bravo mameluc! El are vreme de tămâeri sì multumite la adresa unui membru al administratiei la un punct unde ar fi trebuit poate dată o ocară protocolară administrației comitatului care face astfel de poduri pentru care a cheltuit peste 120,000 fl. in cinci ant, si acum e nevoită sě-' lapede rëmânênd capital svêrlit in apele de sub pod, tot ce s'a cheltuit cu el

S'a pus terminul de alegeri nouĕ la Ilia Dobra și Petroseni, pe care le însĕmnăm mai jos. S'a întărit hotărîrea comunei Guradobra de a ajuta si ea cu 5000 fl. la zidirea căii nouĕ ferate dela Verset peste Lugos, la lia, precum și hotarirea comunei Dobra de a da la aceeași linie ajutor de $25,000 \mathrm{ff}$.

## Alegeri nouě

## Ilia, Dobra si Petroseni.

Adunarea de Mercuri a comitatului nostru a hotărít zilele când sẽ se facă nouêle alegeri de membri la congregatie în cercurile Ilia, Dobra si Petrosemi. Si anume

La Dobra ser va face noua alegere in 6 Februarie n., adeca de Foi vnitoare intro sesptèmand, finnd
dinte al alegerii dl Acs Sändor

La Petroșeni se va face alegerea tot in 6 Febr. n. sub preşedinţa d-lui Goró Ferencz;

La Ilia sĕ va face în 7 Febr. n., de Vineri viitoare intr'o sĕptěmâna sub conducerea d-lui Benedikty Lajos

Stiind acum când sě vor ținea ale rerile acolo unde alegětorii români atât de brav s'au purtat în rêndul trecut la 22 Noemvrie, - facem de nou apel la bunătatea şi mândria lor de Románi sě nu se lase nici de astă-dată mai pe jos!

In vederea nouelor alegeri, un bun pretin al foii noastre ne trimite spre publicare numele tuturor alegĕtorilo români din comunele ce sĕ țin de cercu Tliei. Noi îi publicăm cu plăcere si anume pentru-ca ei inșiși sĕ știe şi se-i stie și lumea românească din țară, cine sunt cari au datoria de a apĕra onoarea noastră de Români la noua probă careia vor fi supuşi. Sĕ se știe
barele împěrăriei Măriei Tale, îi hrănesc. Și
de unde iei și nu mai pui de loc, sĕ isprăvește. E mult bilsug, nu-i vorbă, dar' vezi Măria-ta, e împuținează brațele... Că s'aleg mai multi leneși, de cât oameni teferi. Pe semne D-zeu oropsit împěrăția Măriei Tale.

- Lasă, lasă... Stringei pe toti la un loc și dă-le foc, sĕ vedem, care sûnt lenesi dela D-zeu, și care nu-'s, zise impěratul.
- Bine, Măria Ta, așa oi face

Si se duse grijitorul și strinse pe toti leneșii la un loc. Le dete de mâncare și puse foc casei din toate părțile. Când începù sě roznească grinzile, sĕ iasă fum și scântei, oileu nu mai încăpeau, care pe ușe, care pe ferestre Toti fugeau în toate părțile, cât le lua picioarele er scape. Nu mai erau lenesi

Numai trei nu sě sinchiseau de fel. Ședeau lungiți și par'că nici nu vedeau, nici nu auziau nimic.

- Mĕ scoală-te, că arzi, zise împěratul nuia din ei.
- Ia lasă că e ghine.

Si sě întoarce pe partea cealaltă.

- Mĕ, zise altuia din ei, - scoală-te,
nu vezi că vine focul. O sě arzi.
- Da lasă, că e ghine. E cald. Nu plec de aici am trăit ghine. Si sě întoarce pe partea aialaltă.

Sě duce la ălalalt.
a cui e urednicia dacă vom reusi ear frumos, sau, de cee-ce sě ne ferească D-zeu, a cui ruşinea dacă vom cădea"

Și o mai publicăm lista și pentru aceea, ca sĕ stie d-nii preoti, învętători şi cărturari, pe cari frați din popor au sĕ-i agrăiască chemandu-i la plinirea datorintei, fără ca pentru a putea face asta sě fie siliți a alerga pe la cele cancelarii cu rugăminte sě li se arete listele. Am fi publicat bucuros și pe cei din cercul Petroșenilor și al Dobrei, de ni s'ar fi trimis.

Eată alegětorii români din cercul Iliei

In Bacea: cu drept de alegĕtori: Negrilă Nicolae, Olariu Gerasim, Ioanichie Popa.
Bäres Bäresd: Oprean Partenie, Lazar Todor, Tomuta Petru. Booz: Flore Petru, Crisan Antone, Jurca Iuon, Cărmăzan Mihaiu. Branisca: Morar Nicolae, Haida Iosif, Oprisa Iuon, Pasc Siv, Popa Login, Cioran Ioan, Olariu Serafin, Ripas Ioan. Dumesd: Martin Iuon. FuesBägara: Bede Aron. Furcsoara: Lazar Nistor, Negrila Adam, Popa Todosie. Gialacuta: Popa Pavel, Rus Niculae. Cäbesd: Jurca Niculae 1. Aron. Cuies: Cosa Dumitru. Luncsoara: Pârvan Iuon Moisã. Mury, Bua Niculae, Ilaciu Ilie, Criṣan Nathiu, Criṣan Petru, Lucaciu Iuon (cioncu), Petresc Iuon, Rosu David, Sonoc Petru 1. Mihaiu. Sirbbi: Olariu Arcadie, Olariu Ioan, Oprean Iosif, Popa Ioachim, Popa losir, Andra (Ianěs) si , frul meut Iuliu". Têmava: Matei Iuon i. Solomon, Ungur Aron (sobega), Urs Petru 1. Dumitru. Ternävita: Filimon Petru, Ghiura Moisă, Haida Ianés, Oprean Iosif, Ules: Burză Iosif, Gercia Login, Haida Toader, Ister Todor Valea-lungă: : Petresc Filimon. Almäsel: Baleṭ Ianc. Almas-Séliste: Anca Nicolae, Bornemisa Crăciun, Dumitru Lăcătuş, Madose Zenovie, Sorinca Niculae. Boiu-de-jos: Olariu Zenovie, Sorinca Niculae. Marian Crăciun 1. Crăciun. Brädadtel: lacob Andel 1. Iuon, Iacob Iosif I. Ambrosie, Neag Moisă 1. Iuon, Nisca Ambrozie, Popa Petru. Bräseru: Murză Pasc, Neag Niculae, Popa George. Burjuc: Bornemisa Andel, Lung Toma, Mura Dionisie, Nistor Dimitrie, Petrască Petru. Cerbia: Mot Dumitru, Popesc Iosif, Stef Petru. Damullesd: Sima George. Boiu-de-sus: Coste George a Saveti, Haida Iuon. Godinesti: Bretian Nicolau, Han Alexandru, Crăciun Sofron, Criṣan Alexandru, Crisan Petru 1. Andron, Crisan Petru 1. Petru, Crisan Iuon 1. Iuon, Nicoară Iuon 1. Pasc: Glodghilesti: Iacob Iuon 1. Iuon, Iacob Nicolae 1. David, Iacob David, Lung George, colae 1. David, lacob David, Lung George,
Neag Iacob. Gurasada: Dehel Ioanichie, Simion Dragomir, Grec Alexă, Iacob Romulus, Olariu Iosif. Cärmäzěnesti: Bulger Iosifif 1 . Toader, Luch Ioanichie, Niṣca Ambrozie. Câm-puri-Surduc: Flore Iuon, Igna Niculae a Iancului, Budoiu Ioan. Igret Adam, Negru Iosif, cului, Budou Ioan. Igret Adam, Negru Iosif,
Coaja: Pitic Rusalin. Micänesti; Dehel ParCoaja: Pitic Rusalin. Micanessh:
tenie, Nicoară Partenie. Petresti: Negru Nitenie, Nicoară Partenie. Petresti: Negru Ni-
colae (popesc), Negru Alexă, Negru Dănilă. colae (popesc), Negru Alexă, Negru Dănilă.
Pogěnesti: Ardalean Iuon. Runcsor: Buda Pogénesti: Ardalean Iuon. Rumcsor: Buda
Vasilie, Iacob Iuon. Tamadsesti: Criste Iuon, Roşu Samson, Stanciu Gligor, Toma Samson.

## - Mĕ creștine! scoală-te, că uat haina foc. O sĕ te faci scrum.

Da nu ți-i lene sĕ tot vorghești. Las, că e ghine aici. Am trait ghine

Si sĕ întoarce pe partea aialaltă.
Când a vězut împěratul, că ăi trei nu sě scoală, și mai bine ard, decât sĕ se miște din loc, zise: Vezi, ăștia sûnt leneși. Scăpați-i sě nu arză, că-'s dela D-zeu

Si după ce i-a scăpat, a zis păzitorului - Sě iei în îngrijirea ta pe ăști trei, da numai pe ăști trei, că ăștia sûnt adeverrat leneși, meniți așa dela D-zeu, ca pĕcat pentru împěrăția noastră. Sĕ nu mai primești alții.

Ca de pildă, Mares - adaugă moș Gheorghe, revenind la něcazul lui, - eu daı casa numai lui și nevesti-si și din doi s'au făcut douĕzeci. Ca ăia, cari din trei se făcuse trei sute! Si baremi nu-mi plătește nici unul, da nici Mareș nu-'mi plătește, că a mai rěmas șì din anul trecut, sě-'mi dea vre-o doi franci.

Țiganii, auzind că e vorba de ei, se adunaseră cu mic, cu mare, grămadă, pe lângă șanțul șoselei, în lumina amurgului. Ascultau nepăsători, unii cu țigara în gură, așezați care greceste, care într'o rînă. Mai rîdeau, mai îngînau câte o vorbă, zise între ei, dar' destul de tare, ca sě fie auzită. Când plecară țěranii, sě imprăstiară și ei, cei mari cântând, dancii sărind.

Tătăresti: Balint Adam, Balint Mihaiu, Buta Moisá, Cosma Filimon, Mariș Andel, Fărca Niculae, Vica: Stanca Iosif, Jujan Petru jun Popoviciu Teodor Tămas Tăməs Medre Toader, Cismas Petru, Pêrv Iosif. Zam Florian Budiu, Daina George, Lucaciu Ioachim, Petroviciu Alexandru, Petrut Niculae, Vesă Alexă, Stenis Gligor. Bejan: Berar Niculae Alexă, Stenis Gligor. Bejan: Berar Niculae,
Maier Iuon, Padurean Iuon, Rosu Avram. ForMaier Iuon, Pădurean Iuon, Roșu Avram. For-
nädia: Guga Petru, Henț Pasc 1. Niculae, nädia: Guga Petru, Hent Pasc 1. Niculae,
Campean Petru, Pêrva Petru. Deaht-mare: Gherman Vasilie, Lungesc Iosif, Tămaș Flore Gruelaciu: Blaj Pavel, Căinelul-de-jos: Gropean Petru. Seltsizara: Lazar Iuon, Stoic Alexandru, Roșu Iuon. Stoieneasa: Gros Dumitru. Suliget: Avram Mihaiu, Bozan Avram. Valisoara: Laslo Aviron, Laslo Petru, Lazar Petru 1. Lazar, Muntean Niculae, Tomesc Todor, Vraciu Toader.

## ,Celebrităti necunoscute".

Un amic al foii noastre ne roagă sě publicăm următoarele:

## Onorată Redactiune

Tribuna « a avut bunǎtate a scrie despre adunarea dela Braṣov, și a numì pe cei-ce au luat parte la ea "celebrități necunos cute«. Și 'i-a numit așa pentru-că îngrigiați de soartea politicei noastre națio nale pe care o vedem cu totii stand baltă, precum și de lucrurile neplăcute la care vedeau că sĕ va ajunge prin pasii porniți de dl Dr. I. Rațiu față de *Institutul tipografic« și foile edate de el, - au avu *cutezanța« a ruga pe dl Dr. Rațiu sĕ meargă înainte pe drumul politic croit si sě nu forteze lucrurile cu »Institutul«. Pentru aceasta au fost numiṭi >celebrități necunoscutes, »soboli», etc. ș̦i sûnt huiduiți și înjurați zilnic de cei ce azi conduc „Tribuna. Nu stiu însě cei dela "Tribuna« de acum, că în jurăturile lor cad și lovesc încă pe mulṭi alṭi Români din patria noastră, cari sûnt, cred celebrități mai puțin necunoscute ca neînsemnații ce au fost la Brașov. Eu însě o știu aceasta, și dau azi prin preţuita d-voastrà foaie, la lumină o dovadă despre aceasta.

Eată ce scrisoare s'a trimis din Arad d-lui Dr. Raţiu:

D-lui Dr. Ioan Rațiu advocat

## in Sibiiu.

,Prea stimate Domnule।
În aceste zile critice, când poporul român în lupta pentru existința națională este îndrumat la unirea tuturor forțelor sale, conflictul provocat între membrii partidului național prin sulevarea cestiunei de proprietate a >Institutului tipografic«, ne jigneşte adênc sentimentul national şi ne inspiră cele mai serioase ingrigiril
"Ca membrii ai partidului național, dorind menținerea unității și a solidarității partidului, ne ținem de a noastră datorie a Vě învita, ca se retrageți acțiunea compromițĕtoare pornită în contra "Institutului Tipografic» și a ziarelor „Tribuna" și „Foaia Poporului", și sĕ restabiliți statul quo-ante, cu atât mai vîrtos, că ele fiind proprietatea întregului p artid național, accstuia îi compete dreptul de a regula afacerea, conform intereselor naționale.

Arad, 5 Ianuarie st. n. 1896.
Cu deosebită stimă:


Sii sě nu sě treacă cu vederea că intre acesti subscriși sûnt si doi membri din comi tetul vechiu national

Dar' nu numai din Arad, ci și din alte părți ale țerii, din multe, și dela oameni tot atât de »celebrităti necunoscute«, s'au scris d-lui Dr. Rațiu tot astfel de scrisori, care dacă va fi lipsă sě vor publica și ele. Și ce
fac oamenii aceștia? Nu tot aceea ce au făcut prin hotătîrile lor cei dela Brașov? Ba da!

Petru-ca sě scrie și subscrie aceasta învitare, acești 9 domni trebue că s'au adunat și dênșii într'un *conciliabul» la Arad, alții la Caransebes, alții la Lugoj, etc.

Așa dar' eată că de soboli ca cei brașoveni, plină țeara, și ei sûnt din cei mai înflăcarați Români, și aceasta încă nu cred că ar fi o dovadă că »celebritățile necunoscute « ce au fost adunate la Braṣov, ar fi așa de vrednice de "geena focului» precum "Tribuna« cea nouă le află!

## Magyari" ori - "bétyári"...

Că în ce měsură sûnt Ungurii nostri iubiți în afară de hotarele țerii, ne poate slugi drept dovada și felul cum Lueger, însemnatul bărbat din Viena, ales de curênd, dar' neîntărit, primar al Vienei, a vorbit în dieta provincială a Austriei de jos, despre dênșii. Austria este legată trup la trup de Ungaria și Ungaria de ea, și oamenii dintr'una şi alta din aceste țeri trebue se ție la olaltă, de voe de nevoe. Și ei se și țin și sě stăpânesc mult când vorbesc unii despre alții, şi cu toate acestea ne e dat adesea sě cetim in foile Vieneze articli la adresa Ungurilor, încât nu-ți vine se crezi că-'s scriși în o țară cu care Ungaria e legată de-olaltă aşa de strins, și sě auzim vorbiri ce şi mai mult îți trezesc aceeași credintă.

Eată ce a vorbit Lueger în plinul dietei. Era vorbă despre îmbunătățirea měsurilor de pază a sănătății țerii.

Aci Lueger intre altele a zis

- Toate měsurile noastre de acest fel nu plătesc nimic, până când Ungaria în această privință nu face nimic! Boala de porci a venit la noi din Ungaria unde toate měsurile sanitare au fost zădărnicite, vitele bolnave trecute apoi și la noi, și noi am suferit așa ceva. Ungaria ni-a pricinuit nouě prin boala de porci, pagube ce sě urcă la milioane! Noi în Austria cheltuim pentru scopuri de pază a sănătății țerii, sume nesfirșit de mari, dar' toți aceștia sûnt bani svirliți în vênt, până-ce cu Ungaria nu vom face rênduială!

Cu prilegiul înnoirii pactului (legăturii) cu Ungaria va trebui limpezită și treaba cu pazele sanitare. Dar' ce ne foloseste nouĕ că contractăm cu Ungaria? Asta e tocmai ca
și cum ai lega contract cu cineva, care nici n'a mai auzit macar despre drept!

Numai așa vom putea da înainte în economia nostră, dacă fată cu Ungaria vom păşì cu cea mai mare necruțare!

Fată cu acesti Maghiari, sau, nici mu stiu bine cum sé chiamă ei in limba lor,
Maghiari ori „Bétyari," numai asa o putem scoate la cale, dacă ne vom apăra drepturile noastre cu tărie din cale-afară mare!...

Eată omul care cunoasste pe deplin și desĕvêrșit de bine pe Unguri, și a cărui cuvinte noi Românii nu ar trebui sĕ le uităm nici odată! În câteva vorbe el îți dă un chip trist de adevěrat despre dênșii.

## Pentru imbétrainitul Militicic.

Frații nostri de suferințe și de luptă, Sêrbii din Ungaria, dau o frumoasă probă de recunoștință față de bărbații lor naționali.

Unul dintre cei mai înfocați luptători pentru poporul sêrbesc și ale lui drepturi, a fost în vremea sa, şi anume multă vreme, curagiosul Miletici.

Azi însĕ Miletici e bětrân și a ajuns sě ducă lipsă, căci în decursul luptei 'și-a perdut și averea ce o avea.

Frații lui Sêrbi însě au pornit acum adunare de bani naționali, ca sě dee ajutorare îmbětrânitului erou, și sě-i facă cu putință traiul fără suferințe, și adunarea de bani înaintează frumos.

Dar' nu numai Sêrbii fac acest lucru, ci, după cum spune o foaie ungurească din Pesta, și Româniu, tovarășii de suferințe și de luptă a Sêrbilor, au început sě adune, și anume la Arad. Poliția însě ci-că ar fi descoperit colecta și a confişcat-o, ear' contra adunătorilor ar fi pornit cercetare.

Nu ştim întru cât e adevěrată știrea, dar' adevěratǎ fiind ea face cinste bravilor români aradani care și în acest chip cuminte și iubitor de deaproapele, vor sĕ arate că iubim pe frații nostri de suferințe şi le tindem, fiind trebuință, cu dragoste mână de ajutor.

## CORESPONDENTĂ

Producțiunea teatrală vestită în Nr. 52 din 1895 al "Revistei" a decurs după program. Comedia "O noapte furtunoasä", de Caragiale, desfătà acum a doua oară in ăst an publicul din Brad.

Semidocṭii Dumitrache Titircă (G. Periun), comerciant, și Nae Ipingescu (Dr. I. Radu), ipistat, sûnt dovadă cum poate strica limba cel-ce n'are cultură ci numai o spoială. Rică Venturiano (I. Bîrna), poet zăpăcit și gazetar! Și când îl vezi și amoresat halal de ea poesie si jurnalistică! Veta (d-şoara Maria Cristea), soția lui Dumitrache, e tipul femeei înṣelătoare. Pe bărbatul seu îl încredințează despre credinta sa, ear' servitorului seu Chiriac ii joară iubire. Ziṭa (d-şara Victoria Frâncu), sora Vetei, tipul multor cuconiṭe din pensionate, cari spăriate de greutățile vietii familiare, sě ədesvortează« și-'și caută plăcerea in comedii sii aventuri.

Comediile lui Caragiale biciue relele aceste, desvǎlindu-le în toată urîciunea lor, și prin predarea lor bună, desteaptă gustul spre eva mai ideal.

Din comedia sO noapte furtunoasǎe reese sii iubirea de natie de egalitate, etc. ceeajucată cât de des.

Piesa a doua a fost "Cârlanii". Cine n'o cunoaste? O farsă de Negruzzi, î care sě arată credința femeei dela țeară chiar aṣa cum a fost și e: sinceră și virtuoasă! O virtute aceasta născută femeei române, prin care ea a mântuit poporul român de peire! Amêndouě au fost bine jucate. Diletantiii sûnt vrednici a fi înșirați între cei buni. Au trecut peste greutățile inceputului.
$*_{*}^{*}$
La 28 Dec. s'a ținut representanṭa gim nasiului român gr.-or. din Brad. S'au cetit ra poartele despre mersul învettămêntului, despre administrarea averei și s'au statorit cheltuelile pe a. 1896. Spre scopul mărirei fondului gimnasiului s'a hotăŕt întreprinderea unei colecte publice dela a cărei sfîrsit va atîrna întregirea acestui institut de insermnătate deosebit pentru cultura poporului român din aceste părti!

Paulus.

## Grânar bisericesc.

Hia, 22 Ian. 1896.
*Ajută-ți Române s și D-zeu încă îṭi va ajutalk e de bună seamă vorba, pe care vedere atunci, când s'au hotărrit, ca din roada anului trecut multă puțină, cată le-a dat'o bunul D-zeu, sě înfiinteze un grânar pe seama sfintei biserici române gr-or. - Romanul din firea lui este blând și bun și dacă D-zeu ii dărueste păstori și conduce̛tori inṭęlepți, cari nu numai în vêrful limbii, ci și în fundul inimii îi poartă dragostea, apoi multe lucruri și bune și frumoase sě pot îndeplinì cu el. Astfel și aici în Ilia Românii ca: Pr. on. Domn Avram P. Pěcurariu, protopop, Victor Tordässian acum aflător în Sibiiu, Ioanichie Olariu, invețător, și fruntaṣul bogătan Petru Blajin atâta au ostenit și cu vorba și cu fapta, până ce au desteptat poporul, încat acela deocamdată cu 120 de mésuri de bucate a inciripat un grânar bisericesc. Din acest grânar
la acela, cand vor fí lipsitit, și astfel nu vor fi mai mult siliți a sě căciulì înaintea urittelor lipitori jidovesti, cari in chip nemilos storc bunul popor până în măduvă. Prin pasul acesta îmbucurător bravii Români din Ilia nu numai loruși 'și-au ajutat, ci și sfintei biserici și școli, a căror înflorire trebue ca tuturora ne zacă la inimă.

Sě dee bunul D-zeu ca pretutineenea sě se înfințeze astfcl de grânare printre Români!

Telefon.

## NOUTĂȚI

Concertul corului din Deva, tinut Dumineca in 12 lan. n. a isbutit stralucit. A fost foarte bine cercetat sii a plăcut din seamă
afară si si venitul material ce l'a avut, e foarte frumos. 'Pe cand sě incheem foaizam foarte frumos. Pe când sé incheem foaia am primit
un amênuntit raport despre el, pe care il vom un amènuntit raport despre el, pe care il vom
publica cu plăcere in numerul viitor, pentru acesta sosindu-ne prea târziu. -

Cununie. D1 Artemiu C. Balasiu din Bǎita, ị̂í va serba mâne, Duminecă în 14/26 Ian. c. cununia cu d-soara Leontina Corvin din
Orăstie. Le dorim fericire.

Pentru advooatii * români. Din partea clubului român din Sebesul-Säsesc, primim spre publicare următorul avis asupra căruia atragem luarea aminte a advocatilor români. Eată avisul: ${ }^{\text {D Deoarece unul din cei doi ad- }}$ vocați români din Sas-Sebes s'a ales sii a primit a fi senator la magistratul din loc, clubul român din ședința sa din 15 Dec. n. 1895 a constatat că î Sas-Sebeș e încă trebuință de un advocat român, - ceea-ce sě aduce la cunostință celor pe care î priveste
„Portile de fer". La 21 Septemvrie a anului de faṭă sě va sěrba cu mare pompă deschiderea "portilor de fer" pe Dunăre, unde Dunărea părăseste hotăř̌le tériii noastre. Va
fi lume multe si multi Domnitori din fi lume multe sii multi Domnitori din Europa,
intre cari, duằ cum spune între cari, după cum spune ${ }_{\text {s }}$ Pester Lloyd*,
si Maestatea Sa Regele Carol I al Romăniei.

Productiune scolară in Poiana sě arangează Duminecă, în 26/14 Ianuarie 1796, în sala cea mare a scoalei de fetite. Inceputul la $6^{1} / 2$ oare seara. Venitul curat este in folosul bibblioteciii scalare de acolo. După producțiune urmează joc.

0 mioă îndroptare. Din Vinerea ni sě scrie: In numěrul 49 al $>$ Revistei Orǎstiei» din anul trecut, s'a tipărit sub titula a Gendarmi umilitiк stirea, ca unui gendarm ce din chiar senin a năvălit între neste corişti ce issi petreceau în casa negustorului Oltean, dl Oltean mai capete napi de a trebuit sé se roage sě o că 1 i-a luat napoi. Din gresala acolo s'a zis i-a luat'o. Vabia pe cand adeverul e ca pusca lucru au luat asprii gendineri la rĕspundere căci, vezi Doamne, au dat in vileag despre ei o știre »neadevêratǎ «, ca și cum n'ar fi tot una că i-a luat sabia ori puşca? Adevěrul o că i-a luat'o, si el a trebuit, soldat cum e, š̌
se umileasca, rugand pe bravul Roman sé se napoi.
dee nile

In "banderiu". Ziua de 8 Iuniu 1896 va fi serbată in Budapesta cu mai mare pompă ca de obiceiu. Ea e ziua încoronării Măestăți Sale Impĕratului Austriei de Rege al Ungariei, sii cum în anul acesta e milleniul, o vor serba în chip deosebit. Sě va înjgheba sí un sbanderiu* strălucit din trimisii tuturor comitatelor, banderiu la care fuseseră poftiti si domnii Aurel P. Barciamu, directorul foii noastre, si Dr. Silviu Moldovan, advocat membru al redactiei noastre, de au dat res punsul din numęrul nostru 49 din anul trecut. Din comitatul nostru s'au înstiintat până acum numai trei domni Maghiari se iee parte in acel banderiu. Domnii Români toti au respiñ dela sineși această *cinste.

Denumire. Din Viena ni sě vesteṣte că dl Drd. Aurel Tincu, a fost la 9 Ian. n., denumit asistent pentru praxă privată, lângă profesorul de dentistică dela polyclinică Dr strator la polyclinica din Viena.

Binefacere. Societatea de binefacere din Romănia ce poartă numele "Regina Elisabeta" si are de patroană a sa pe Maestatea Sa buna sěracilor ajutoare in sumă de 16,000 lei.

Soădere de taxă. În ministeriul domeniilor din Romănia, precum aflăm în ,T Timpul" fie scăzute taxele pentru trimiterea de care sê pe cazazute faxele pentru trimiterea de bucate dere ușurarea trimiterilor și incuragiarea lor

Bǎtae orầncen̆ă. în 8 Ianuarie, după cum afă o foaie din Cluj, în comuna Caianto s'a intêmplat o încăerare crâncenă intre teranul Simion Chiorean ṣi câtiva feciori, înčacrare în care Chiorean a primit lovituri asa de grele ča a fost dus mai mort in spitalul $\because$ Carolinas din Cluj, unde a și murit în curênd. Contra celor-ce l'au bătut s'a pornit cercetare.

Om inghetat. Tot din Caianto sě vesteste, că in zilele astea s'a aflat într'o dimi-
neată lângă un pod din capul satului trupul inghetat al unui ziler. Langă el au aflat si douě bâte, dar' nici o urmă prin prejur, încât nu stii că a căzut din întêmplare s'au a fost jertfa unor réufăcêtori.
"Convorbiri literare" anul XXX, Nr. 1 , a apărut de curênd la Bucuresti, avênd urmă--lui sumar: Mihail Dragomirescu: =Criticele D-lut Maiorescuк. Duiliu Zamfirescu: \& Tänase
Scatiu\&, (roman). - Ghità Pop: Eminescu si Gottfried Keller; DI Cosbuc si Marie von Ebner Esckenbach; - Duiliu Zamfirescu: »Preludiu* (poesie); ©Către Diana« (poesie); H. Sudermann: Magda< (Heimath, dramă) in 4 acte, (trad. de Virgiliu Popescu); - Ascanio: *Comedie in 3 acte * (poesie); - Mamine Sibriac: $\stackrel{\text { Spovedania * (novelă), (trad. de }}{ }$ N. M.); - I. A. Scarlatescu: T Te iubesces (poesie); - G. Baicoian: $»$ Privire generală
asupra desvoltarrii dreptului public ren D. Nanu: *Vultur \& (poesie); - Cronice; terare: I. S. F. $\Rightarrow$ Despre utilitatea generală a terare: S. F. "Despre utilitatea generala a
studilor istorice, de Neculai Iorga $;$ - Virstudiilor istorice, de Neculai Iorga«; - Vir-
giliu Popescu: \&H. Heine, „Din cartea cândilu Popescu: *H. Heine, "Din cartea can
tecelor", trad. in versuri de G. D. Pencioiu* tecelor, trad. in versuri de G. D. Pencioiu*; Svil); Revista publicatiunilor. Posta redactiei. Convorbirile literares apar in editura d-lui C. Müller, sub directia unui comitet de scriitori tincri. Recomandăm această revistă celor ce sě interesează de ale literaturii noastre.
"Familia" foaie literară sub conducerea d-lui losif Vulcan. A aparut dintr'ênsa numěr ul 1 din anul al 32 -lea, avênd următorul cup rins: ., George Dima" schitarea vietului ale-
sul ${ }_{\text {, }} \mathrm{L}_{\text {u }}$ măestru de musică si fotografiia d-sale. ", Lăsat-mě pe cornul vetrii", poesie de V. B $M_{\text {untenescu. - Deputatul nostru" }}$ comedie in 3 acte de L. Mărunteanu. O icoană a Ta ${ }^{r}$ ului Tarevnei sii a fiului lor. - „Dorinta" poesie dl P. O. Bocca. - „Poiana somnuroasǎ" trad după W. Irwing, de Dr. T. - Salon, Literatură și arte; Biserică și școală; Ce e nou? etc.

## „Protocolul congresului national biseri-

 ceso ordinar al metropoliei Romanilor gr.-or din Ungaria si Transilvania, ținut la Sibiiu in 7/19 Maiu 1895," - a apărut în editura Metropoliei, - la tipografia archidiecesană din Sibiiu, cuprinzênd 16 coale. Sě capětă pentru preṭul de un floren.
## FEL DE FEL

Nebună in tren. In zilele trecute in trenul repede ce mergea dela Viena peste Vaț, călătorii dintr'un cupeư au fost de-odată spăriati de moarte de isbucnirile fioroase ce o femee tineră și de o rară frumsetă, a innceput sě facă, tipând, sbierând și sbuciumându-se grozav! Toți au înmărmurit de spaimă si milă! In urmă au prins'o si au dus'o in sala de asteptare la Vat, si din hârtiile ce au găsit la o casă de nebuni din Viena, ca find š̆n̆to si acum pe drum o apucaseră ear' furille ins pǎimântătoarei boale a mintii.

Are douĕ mâni, Tatăl fetei zice tiněrului ce-i cere fata de nevastă: D-Ta dragă ginere, capeți cu mâna fetei mele 40,000 f. - Hm... dar' fata D-Tale are douě mâni dragă socrule, - rěspunse istețul ginere.

## POSTA REDACTIEI

Dlui I. Tancu în Viena. Cum foaia noastră abia
în sěptěênă a odată în sěptěmênă apare și material e assa de mult,
scuzati că nu vê putem împlini dorinta de-a si noi extrasul de statute. Foile de zi sě o facă, ele
in si noi extra
pot negresit

Dlui Ch. î $F$. Poate mai têrziu, deși nu sûntem de părere a tăia prea adênc, ca sĕ nu înveninăm si moderati fată. de tot scandalul, articlul DTale e așa de vehement.

## Pentru redactie responsabil: Ioan M. Corvin

## Prăștilă și Sindilă

## in oantititi mari,

în mărime si grosime de tot felul, cu prețuri foarte moderate. (274) $2-3$

## BIBLIOGRAFIE.

Din "Biblioteca pentru totic" edată de dl Carol Müller în Bucureşti, au apărut până acum următorii numeri:

Nr. 11. "Din tinerețe; Tatăl; Pipița și MițuPisu; Mănuuchiul«, - nuvele de Andrè Theuriet, valoros scriitor francez, traductie de D. Stăncescu.

Nr. 12. "Nuvele« de Mihail Demetrescu.
Nr. 13. "Nuvele Romane« și »Frica«, sub titula primă cuprinse find trei nuvele din Italia, Roma și giur (de unde și numele), ear’»Frica« nuvelă din vremea rĕsboiului neatîrnării României, - de Duiliu Zamfirescu.

Nr. 14. „Antichitatea romană«, descriere de obiceiuri si asezăminte de-ale străvechilor Romani, de A. S. Wilkins, profesor la Owes College din Manchester.

Nr. 15. "Poesii și proză«, de Grigoriu M. Alexandrescu.

Nr. 16. »Fovestea vorbii«, de Anton Pann Nr. 17. »Istorioare«, de Doamna Colomb. Nr. 18. "Schițe satirice «, de Dumitru Teleor. Nr. 19. »La ce sĕ gândesc fetele«, din poesiile marelui poet frances Alfred de Musset, traduse în versuri de T. Stoenescu.

Nr. 20. "Legende Istorice« de Demetriu Bolintinean

Nr. 21. "Ombra« un prea frumos si dulce roman de A. Gennevraye tradus de Dumitru Stăncescu.

Nr. 22. "Călătorie împrejurul odăii mele" de Xavier de Maistre

Nr. 23 și 24. "Din vieața meseriaşilor« nuvele de loan Popovici.

Nr. 25. »Povestea vorbii«, volumul al doilea, de Anton Pann, carte plină de înțĕlepciune.

Fiecare numěr sě poate cumpěra singuratic, dela ,Institutul Tipograficare" din Sibiiiu.


## Goncurs.

Pentru notariatul cercual al Ocoliṣului-mare (Nagy-Oklos) cu sediul în Hunedoara se caută

## Un adjunct (practicant)

cu purtare morală corectă și cu scrisoare frumoasǎ, pe lângă salar lunar decursiv de 33 fl. 33 cr.

Postul este a se ocupa imediat, eventual cu 1 Februarie n. a. c.

Ofertele se cer la adresa
TEOFIL TULEA


667 szám bvgh. 1895.
$1-1(270)$

## Árverési hirdetmény.

Alulirt birósági végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a körösbányai kir. járásbiróság 1895 évi 5064 számu végzése következtében Candrea Gerasim ügyvéd által képviselt Popa Avram javára Toma Sofron a Sivi és társa ellen 170 frt s jár. erejeig 1895 évi november hó 5 -én foganatositott kielégitési végrehajtás utján lefoglalt és 388 frtra becsült házi állatok, takarmány, egy talpra épitett istálóból álló ingoságok nyilyános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a k.-bányai kir. jbiróság 5282/1895 sz. végzése folytán 170 frt. tőkekövetelés, ennek 1895 évi aug. hó 6 napjától járó $6 \%$ kamatai és eddig összesen 67 frt 70 krban. biróilag már megállapitott költségek erejéig Tomnåtéken a végreh. szenvedet házánál leendő eszközlésére 1896 évi Februar hó 8 -án napjának délelőti 12 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Körösbányán 1896 évi jánuar hó 16 napján.
Csues Gyula
kir. bir. végr.



## Haine de călușeri!

Aduc la cunoștința celor-ce au trebuință, că subscrisul pregătesc, la cereri, în timp scurt şi cu preţ moderat,
haine de călușeri
după trebuință și numěr. In același timp înștiințez, că dau și numai în folosință vestminte de călușeri, tot pe lângă un preţ moderat.

Cu o cale am onoare a atrage luarea aminte a publicului, asupra prăvăliei mele de rufărie de tot felul, aflătoare în Orăștie, Piaţa-mare.

Cu distinsă stimă

$$
\text { (272) } 5-7
$$

Ion Lăzăroiu
negustor român.


