# REVISTA ORASTIEI <br> ABONAMENTELE 

Pe 1 an 3 f.; pe $1 / 2$ an 1 f. 50 cr.; pe 4 luni 1 fl. Pentru România și străinătate 4 fl. la an. Manuscripte nu sè înapoiază. - Scrisori nefrancate

Abonamentele sé plătesc inainte.

## Primejdia.

În numěrul nóstru de Paști (13) am arětat unde este primejdia cea mai mare în a lua Românii parte la sěrbările maghiare de milleniu. Nu vom merge la Pesta, una pentru-că nu voim, alta pen-tru-că nici starea materială nu ne îngădue sě ducem prinosuri pe altarele jidoveşti ale ei. Primejdia cea mare e aici acasd printre noil Mai avem încă și noi icicolea câte-un functionar în slujbe de stat ori de-ale comitatului, și pe aceștia "i-ar putea silì impilator i de sus, sě sěrbeze cu dênșii alăturea, și asta sě o arunce apoi ca nisip in ochii lumii, că eată doar' și Românii cei »buni« au sěrbat milleniul!

Abia douě sěptěmâni de-atunci și temerea noastră se dovedeste trist de adevěratǎ!

Avem ştire sigură, că în mai multe comitate s'au făcut deja cei dintâi paşi, ca funcționarii de stat ori comitatensi, Români dupŭ neam, sĕ se adune, sĕ se declare mulţumiţi cu stările de lucruri de azi, sĕ se alăture la sĕrbările de milleniu, sĕ protestez̃e contra celor ce-ş̧i ridicŭ vocea impotriva acestor sĕrbări, şi sĕ iee hotărîrea de-a folosì toată înrîurirea lor pentru a impedeca pe Români dela luerările contra milleniului!

Scurt: Tarii și marii nostri, se simt atât de "curați« în sufletul lor, că în fața mișcării Românilor, de a-i descoperì înaintea lumii, și a reduce prețul sěrbătorii lor la aceea ce de fapt e: sërbătoarea nationalitattio maghiare, car nu a ţerii intregi, precum ei zic, - issi cer atestat mincinos dela acei ce atârnă de dênşiz, ca cu acel atestat sě se spriginească cumva, cum vor putea, în fața strěină-
tății, despre care nǎdejduesc că îi va crede astfel!

Las' că e o ruşine pentru o nație ce se numește pe sine "cavalerească" și »singură alcätuitoare do stat«, sě-şi iee refugiul la astfel de apucături, ce numai cavalereşti nu sûnt, dar' această încercare mai e și un mésurător al libçalitataii lor, cu care atât de mult se laudă: Ești slujbaş public, atârni prin urmare cevași dela ei: îți cer jertfirea celor mai scumpe simțeminte ce ai fi nutrind în inima ta: se te lapezi de neamul těu și sè̉-l pălmueşti când vezi că el dă nobile semne de vieață, de trezire de înaintare, şi sĕ te faci şi tu slânginitorul inalțării şi avèntului lui

Decât că oamenii cari astfel de lucruri îtii cer, și atât de mici de inimă se dovedesc chiar în preajma unei sěrbări ca milleniul lor, de care ar trebuì sě se apropie cu mânile spǎlate sì cu sufletul pocăit pentru multele pécate sĕvîrșite față de semenii lor, - astfel de oameni de multe ar fi vrednici, numai de aceea, ca și în al doilea milleniu sě mai cărmuiască de sine cu scrintitul lor cap și stricata lor inimă, o țeară -- nu!

Slujbașii publici români după viță, sûnt puși în fața unei grele încercări. Nu mai încape îndoială că se vor afla unii cari se vor bucura chiar de aceasta, ca de un prilegiu la care își pot rěscumpěra anumite pĕcate pentru cari ar fi ajuns în pedepse, si cari iertate le vor fi de vor da acum o bolditură în coasta mamei lor națiuni asuprite, dar vor fi şi de aceia, cari numai cu inimă sângerată se vor supune neomeneştii porunci

Se va cere acest lucru functionarilor Români din toate comitatele, dar', pre vedem, mai vêrtos se va cere aceasta celor din al nostru comitat, unde marea obște românească dă, chiar în aceste zile, atât de frumoase semne de vieață națională, prin proteste multe

Apare în fiecare Sàmbătă

Institutului tipografio „Minerva" in Orăştie.

INSERTIUNILE
4 cr., garmond prima-dată 5 cr., a 2 -a oară cr., a 3 -a oară 3 cr . și timbru de 30 cr . Atat banii de abonament cât sil pentru insertiuni, sânt
a sé trimite la adresa: "Minerva" institut tipografic

contra sěrbării millenare. Ce vor face funcționarii nostri, cei câțiva pretori, notari etc., nu știm, și nici le vom da lor lecții. Ne vom ținea însě privirile asupra lor a tuturor, și hi vom scoate la iveală pe fiecare așa precum înșiși Sc vor desemna!

Provenion însĕ pe poporul nostru si pe bunii lui conducelori de prin comunc, se fie treji, cu ochii în patru felul ar porni-o cumva, de a-1 amăgi, înfrica ori cumperra, sĕ se alăture și el poate, la astfel de demonstraţie contrară națiunii româneşti și plăcută zbirilor fără inimă ce azi ne cârmuesc

Cel-ce așa ceva ar face, acela sě nu mai poarte numele falnic de Român, acela e un vénzétor netrebnic al cinstei noastre a tuturor, acela de hwiduire şi nu mai mult de crezĕmêntul ori ìmbrá area noastra, e vrednic.

Fraților! Fiți bărbați și cuminți, căci vremurile sûnt grele, cursele și amăgirile ce ni se intind, multe! A le respinge ssi a le încungiura, e o virtute Ele dau fiecărui Român prilegiu a se dovedi de un slab de inger, sau apoi de un - erou!

Adresč respinsŭ. Se știe că anul trecut în congregatia comitatului nostru se luase hotǎrîrea, sě se înainteze dietei o cerere pentru a trece întreg invětămêntul poporal în mâna statului, adecă sě se unguriseze mai iute școlile noastre ale nemaghiarilor, că dl Réthi și sotii nu mai pot asstepta! Congregația a trimis apoi acea hotărire și congregatiilor celorlalte comitate, cu rugarea sě o sprigincască și ele la dietă.

In 10 Aprilie s'a tinut congregatia comitatului Sibiiu, care luând in desbatere și cererea pohtitorilor nostri de maghararisare a scoalelor poporale, $-a$ respins'o, trecênd
simplu peste ea mai departe, ca peste o nebunie simplu peste ea mai departe, ca peste o nebunie.

De milleniu. In sěptěmâna trecută s'au luat la Sibiiu, în o sedinṭă a comitetului național, hotăîri privitor la lucrările de demonstrare contra milleniului. Lucrarea pe care っTribunas în chip așa de îmbucurător ni-o făgăduia în timpul din urmă, ar fi, precum aflăm, sě se mărginească la un protest dat și subscris de comitetul de 12 al nationalităților aliate (4 Români, 4 Sêrbi, 4 Slovaci), care sě se traducă în mai multe limbi și sě se trimiţă tuturor forurilor mai înalte europene, parlamentelor și marilor ziare.

Alte lucrări de demonstrare, aşa sě sopteste, nü's'ar mai fi plănuind.

Conferenţă naţională. În luna viitoare, Maiu, se va conchema o conferenṭă a partidului național român la Sibiiu, avênd sě se discute asupra constituirii partidului pe temeiul statutelor cerute de Hieronymi. Tot atunci se va presenta conferenței și dimisia dlui Dr. Rațiu, președintele comitetului, și se nădějduește că va fi reales la acest post, nu mai mult insě în fruntea unui comitet somogen e ca pân'aci, ci a altuia, în care sě fie poftiți fruntasii din toate $»$ partidele noastre, (daca se poate zice aşa).

Proprietatea averii nationale. Până la conferenṭa va fi regulată și chestia proprietății averii naționale, anume î formă de societate pe acții (vre-o 600 in valoare de 35.000 f.), cari se vor da numai la samici ai cauzeiर și soameni de încredere

## Milleniul.

Îi vine omului aproape sě nu creadă, și totuṣi aṣa este

Comisia administrativă a comitatului sěcuiesc Odorheiu, venind în desbatere asupra intrebării în ce chip sě iee si comitatul lor parte la sěrbările millenare, a hotărît se propună congregatiei, ca së mu iee parte la sěrbări, fiindcă domnii cari ar fi sě iee această

## FOITAA „RRUSTTEI ORÅŞTIEI"

## D'a baba oarba.

## Ala, bala, <br> Portocala, <br> Cioc, boc, Trei la loc

*N'ai sĕ zici nimic acuma, c'așa-'i jocul, , Leagă-'ți ochii cât de bine: Sorții vrut-au, ș'apoi astăzi ai norocul - Ca sě cadă tot pe tinel*

Astfel zic în cor ștrengarii, că le place;
Dînsa șade ca o roabǎ;
Dar', se miră biata fată, cum se face, Că tot dînsa-i *babă oarbăl <

S'a făcut; e intunerec; doar' aude Șeapte rîsete 'nfundate
Ea spre dînșii 'ntinde mâna; unul rîde Și pe umere o bate!

Se 'nvîrtește 'n loc sě--l prindă, el se lasă Pe călcâie, șo tulește
Și strengarul fugind iute pe sub masă, Rîde de se prăpădește

Geaba caută ea prin colțuri; nu se simte,
E tăcere, casa-i mută;
Dar' de-odată sare unul, o cuprinde,
O ia 'n braţe și-o sărută!
Ea se scutură sě scape, el n'o lasă Și-o sărută pe obraz;
Ear' copfiii de prin unghiuri, ce le pasă,
Dau din palme și fac haz!
Fata-aruncă jos batista, vrea sě plângă; Něcăjită-i foc și parǎ!
Rîd bǎieții, rîd cu poftă de se strîmbă,
şit it stigat; fatate earall-

## Grigorie Maior.

## - Notiṭa istorica. - De orge Bogdan-Duicŭ.

Atanasie Rednic, episcop intre 1764 1772, era un som mai născut spre cǎlugărie decât spre vlădicie; om inchis, netocmit spre a îmblânzì si a trage norodul cătră sine zice Petru Maior. Grigorie Gavriil Maior urmașul lui Rednic, era, după spusa aceluiaș istoric, un oom din fire intocmit a trage $p$ toți cum trage magnetul terul cătră sine . Caractere antipode, dusmani mari! S'au luptat unul cu altul, dar' cine-
cel mai bun, Maior. Maior a fost dus la
aci si-apoi internat sien
Rednic era agreat de Curtea imperială, ca mai puțin resistent față de influența Jesuitilor și mai primitor de inrîuriri politice, seben zeegith seiner Fügsamkeit in kirchlichor Hurmuzachi (Fragmente, II., 193). La Sibiiu, Hurmuzachi (Fragmente, II., 193). La Sibiiu,
unde Maior a fost închis înainte de a fi dus la Muncaci, numai cu Jesuiṭi putea sconveni*, spune Dr. A. Grama (Istoria bis. rom. unite cu Roma, p. 141). Și totuși Iesuiții acestia, care-'i știau, trebuiau sě-'i sție mai bine decât ori-cine pricina lui cu Rednic, $n u$ au scris nimic despre această pricină; aşa ne asigură competentul Nilles (Symbolae, II., 632, în notă).

Dacă Jesuiții au tăcut, este semn că ei au tăinuit ceva.

## Chestiunea merită o mică cercetare.

Hurmuzachi spune (Frag., II., 196-197), trigile lui Rednic si ale Jesuitilor prin sintinută drept o astfel de intrigă exploatarea faptei lui Maior de-a fi *contrazis*, cum scrie Bob in autobiografia sa (Nilles, II. 661) denumirii episcopului Atanasii Rednice, Nu cred. Aceastà contrazicere, această siție era un fapt public, cunoscut.

Nilles publică (II., 632) o parte din acusele lui Rednic, scrise de acesta la 16 Iulie 1764, dar' astă parte cuprinde numai genealităţi de caracterisare, nu-i vorbă, nefavora bilǎ si tendentioasă; ea nu spune fapte. Ele Nilles publică *.....* (punctel). in locul cărora

Cu Rednic, cât îl vedem, nu ne lămurim bine. El își scrisese inssé actul citat nu numai pe seama Primatelui, ci si pe seama Curtii (Nilles, I., 305, in nota 2) și Curtea trebuia doară sĕ vază lămurit, ca sě poată lua o hotărîre fatală pentru Maior, precum apoi a si luat. Ce-a vězut Curtea? Ce nu vedem nici noi, ce nu publică Nilles în locul.... (punctelor!)

Când mai cetim apoi în Hurmuzach (1. c. p. 194), că la Muncaci Maior era tinut *sub pază strictă si ori-ce relații în afară î erau oprite«, bănuim că vina lui ori pretinsa vina trebue sec fi fost mare

Ce sě fi îndemnat oare Curtea la atâta asprime?

Intr'un act din 1767 - inedit - după care biblioteca lui Bruckenthal posede o co pie, si anume intr'un raport al generalului conte Andreas Hadik asupra stării unirei, Hadik recomandă Curții sě mai domolească zelul de propagandă al lui At. Rednic și continuă: , Wahr ist es aber auch, das's der noch wiurklich in Hungarn wegen der verwegenen Wiederseslichkeit relegirte Pater Major, (deme doch alle Correspondenz in das Land untersaget worden ist) aus Hass zu dem Bischof, durch seinen Briefwechsel mit Geistlichen und Weltlichen in der Union Irrungen zu machen suchet, gleich wie es dessen, durch den erwähnten Bischof, vor wenigen Tagen Koppeylich mir sugeschickte
Briefe beweisen: mithin wäre ich der ohn massgeblichen Meynung, dass dieser Pater nachher Wien oder sonsten wohin in ein Kloster versetzet wuirdes
suferit mai mult a fost, ca de-atâtea ori, tot
parte, mu vor s'o facă pe cheltuiala lor proprie ci pe a comitatului, ear' pentru asta parale nu-'s!

La toată intêmplarea e un frumos semn si acesta despre însuflețirea cea mare ce simt Ungurii însiși pentru milleniul, și Sěcuii îndeosebi.

Dar' dacă aceiași cuminṭi cârmuitori ai comitatului Odorheiu, (Sěcuiu ș̣i cuminte!) ar fi fost puși in fruntea altui comitat nesěcuesc, credeți că așa vorbeau și aṣa hotărau? Aṣ! Ar fi făcut cel puțin ca ai nostri ori și mai și! Când ̂̂nsě e vorbă de ei și de cei din aceeași țundră eu ei, eată că știu fi scumintị chiar și Sěcuii!

Incolo despre *millenius eată tot binele ce-1 putem însemna:
-Magyar Hirlapk, foaie fruntase ungurească scrie: Intunecoase au fost Paștile noastre, sii umbra Vinerii patimilor (a restignirii adevěrului) se întinde înaintea sěrbătorii noastre, care cu cât mai mult ne apropiem de ea, cu silite (fortate), nu insĕ unei sërbători a încrederii in sine.

Un profesor universitar, Bodnár Zsigmond scrie in o carte scoasă acum de milleniu, despre nația sa ce întră în sěrbătoare:

- In multe privințe cuvintele natiune și patrie au ajuns minciună pe busele noastre, folosite de oameni zvăpăiați ca cuvintele goale ale salutărilor fară̆ nici un ințeles. Indeosebi în numěroasele adunări ale sĕrbărilor millenare, câte sute de mii de buze seci, nu vor lua în deșert aceste cuvinte sfinte!
"Erdélyi Hiradó" din Cluj scrie despre neamul seu millenar:
*Națiunea care voește sě-'și sěrbeze cu o mândră bucurie ziua nasterii sale, se dovedeste a fi imbâtrânită, häbäucitư, pornită spre putrejune /s
,Alkotmány" scria într'un numerr trecut. *Juzi cumpĕrați cu bani de argint sûnt numiți purtători de matricule; notarii, (cei unguri, firește) înjură pe preotiti și obicǐnuesc poporul sě nu mai umble la biserică, că nu-ii lipsă sě-şi boteze copfi, că altarul nu mai e de lipsă\& etc. și înscârbită de aceste toate, foaia maghiară le aruncă de încheiere celor ce aceste lucruri le pun la cale, nici mai mult nici mai puțin ca vorba: lotri!

Și aṣa mai departe. Acestea sûnt glasurile pe care se cântă psalmii de vecernie a *cavalerestiì natiǐ unguresti, prin proprii sei cantori, în preseara sěrbătorii.
Atanasie Rednic presentà asadar' lui
Hadik niste copii de pe niste scrisori de ale lui Maior, dela Muncaci; copitile acestea - nu pe Hadic cal tocmai Grigorie Gavriil Maior voeste sĕ produca zăpăceli intre uniți, si släbeascä forta unirei! Hadik cere deci ca Maior sě fie dus la Viena.

Lucrurile acestea mai seaměnă a intrigi Destul că Maior a fost dus și la Viena.

Rednic moare in curênd; î 1772 Grigorie Maior este ales episcop la locul prim, spaterule, care prin scrisorile sale dela Muncaci, era se producă desorientării între uniti, este chemat de ei sě-'-i întărească în credinntăa, n zilele $>$ criticee, prin cari treceau, caci,
orcêndu-se, zice Petru Maior despre Grigorie Maior $\boldsymbol{d i n}$ tot adinsul (el) a inceput intru aceea a lucra, ca pe toti Românii din Ardeal sě-'i facă unitic.

Trǎdătorule exilat la Muncaci, omul care-'și uitase de scausa sfăntă «, revenia sě mântue!

Cunoscětorii istoriei noastre îmi vor iice: ei, dar' el a avut noroc, că la 1771 Iosif II. a fost la Muncaci sii în cercetarea
ordonată de el, Maior s'a srectificat cu teordonata de el, Maior s'a srectificat cu te-
meius, cum zice Hurmuzachi; el s'a rectificat meius, cum zice Hurmuzachi; el sa rectificat
asca de cu temeiu, incat, ales find episcop, Curtea 'l-a admis, nevoind a da și mai departe scultare nici vechilor ssoapte rêuvoitoare din Ardeals (Hurmuzachi).

De unde veniau incă aceste soapte? Cine, după moartea lui Rednic, era incaca tot dussman lui Maior ? Poate tot Jesuitii? Nu
avem probe. Dar' Nilles (T., 305) spune, că Maior insusi atribuia Jesuitilor o parte bună din acusele lui Rednic, ear' ei - mai erau incǎ pe-aici!

Noi din parte-ne nu avem nimic contra acestor cântări proslăvitoare, căci sûnt adeverrate, și adaugem numai la sff̂rsitul fiecăreia din ele - amin, amin!..

## Proteste.

Misccarea de protestare ce s'a pornit in comitatul nostru contra paradei cu ședință festivă millenară a congregației, etc., a aflat, spre onoarea lor fie spus, mulți însuflețitit spriginitori. După știrile mai nouĕ ce le avem, afarà de protestele publicate de noi în numěrul trecut s'au înaintat încă din multe comune scrisor cu multe subscrieri, cerênd sě nu se țină ședința de care e vorba a congregației și protestând din capul locului contra ei! Despre unele comune ni-s'a scris și nouě că au înaintat proteste despre altele însě nu, deșì sûntem încredințați cà vor fi încă multe care au trimis, dar' despre care noi n'avem încă cunoştință.

Din Jibot s'a înaintat un protest cam de același cuprins cu al fraților nostri din Vinerea, subscris de următorii 80 locuitori

Nicolae Micle, proprietar; Simion Sě. carea, paroch; Ioan Zaharie, primar; Ioan Prodan; Gligor Viorel; Ioan Marian; Andreiu Viorel; Ioan Șelmerean; Avram Selmerean Andreiu Pădure; Avram Stanca; Ioan Mitea George Viorel; Iacob Pădure; Iacob Viorel 1. N.; Ilie Pădure; Simion Trif; Sofron Gelmerean; Petru Mara; Filimon Pǎdure; Avram Purdea; Ioan Pădure 1. Leonti; Mihăilă To doran; Gligor Miclĕus; Achim Bădulescu; Ilie Codia; Ilie Moišă; George Roman; Ioan Codia 1. Dumitru; Ilie Mitea; Nicolae Binder; Todor Rădulescu: Toma Candin; Iacob Ganga; Nicolae Floria; Aron Sineiu; Johann Frantz; Simion Bintintian; Florian Bintintian; Nicolae
Bota; Nicolae Hondola: Samoila Mihu; Si Bota; Nicolae Hondola; Samoilă Mihu; Si-
mion Codia; Toma Badiu; Pavel German Georg Viorel; Pavel Viorel; Todor Toma Simion Mitea; Nicolae Codia; Achim Armean; Iosif Mitea; Erimie Pintea; Toma Miclea Ioan Onescu; Vasile Stanca; Iosif Molodetiu Ioan Pǎdure 1. I.; Stefan Viorel 1. I.; Vasile Moga; Gavrilă Todoran; Avram Candin; Clement Todoran; Stefan Pădure; Ilie Pădure; Simion Viorel; Andreiu Martin; Ananie Viorel; Anannie Lupu; Filip Viorel: Ioan Bintinttian 1. Iosif; Avram Mihu 1. I.; Silviu Viorel; Ioan Ittu; Antonie Selmarian; Dumitru Marian; Toma 1. Todor Toma; Nicolae Miclea 1. Avram; Mateiu Armean; Vasile Miclea Constantin Viorel 1. Toma

Din Ormindea s'a înaintat un protest de acelasi cuprins subscris de următorii 46 locuitori:

In acest timp vedem înse si pe prietenii lui Maior ridicandu-se. In 29 Iulie 1772 Blaj o scrisoare cătră contele influent Henric Cajetan Bliimegen, ministru, intervenind pentru Maior; sub Aaron, scrie Darabant, unirea sa clatinat ( (abefactatam), sub Rednic aproape a perit (ad interitum adductam), trebue un
barbat ca sê o mantue si acela este Maior pe care invidia și ura ' 1 -au expulsat din patrie (invidia et odio inimiconm patria pulsum); Darabant cerea ca pěcatele invidiei si urei - pěcate, ce nu mai mor - sě fie corese prin revenirea la incredere in omul, care pe nedreptulo perduse de catǐva ani.

In ajutor 'i-a venit lui Maior si Papa 1773 Miv; 173, Mor Istorul caste Papei pentru acest ajutor. Istoricul, care ne desveleste aces fapt de interventie a Papei, Augustin
ner, ne desvêleste ceva mai mult: el desvéneste și grava acusä tainică, care-1 apăsase pe Grigorie Maiort In Histoire pe Grigorie Maiorl
cat de Clément XIV., III., 271). Theiner scrie: - Ce picux missionaire (Maior) avait, par suite a oivenses calommes, encouru la disgrace
de lempereur, et avait ette exile, sur lo soupcon qu-il entretenait des relations politiques avec la Russie, mais ce prince, s'etant bien tot convaincu de
siege Fogaras...

Maior căzuse în disgrație fiind acusat ca este rusofil, că are relatum politice cu Rusia. In cadrul acestei acuse de prietenie cu o putere gr.-orientală, se potriveste si istoria
Rednic-Hadik sul greutatea unei bănueli, care atunci putea sé pară foarte probabilă, la alt loc vom spune altă-dată pe larg pentru ce trebuia sě pară
probabilă. probabilă.

Nicolau Pop, capelan; Adam Nicolae Ilie; Adam Aron; Avram Todica; Laza George; Popa Iosif; Avram Mitru; Nicolae Popa; Simion Bacilă, preot; Adam Nicolae colae; Oprean Ioan ; Iuga Nicolae; Bocǎnici Avram; Avram Avram I. Anghel; Avrain Avram; Avram Avram 1. Anghel; Avran
George; Borza Nicolae; Bocan Andron Mitru; Adam Petru 1. Adam; Stefan Nicolac al Căti; Valea Adam; Adam Login 1 Avram; Avram Ianěs 1. George; Avram Ioan Nucu; Pusa George; Oprean Adam; Miho Andron; Bulz Ilie; Oprean Lazar al Nutului ddam Ioma, Borza Ioan 1. Petru; Stefa Toader al Frasinii ; Stefan Petru al Căti; Adam Petru; Popa Petru; Adam Avram ; Sim Lazar David Antonie; Borza Toader; David Ilie Adam Login; Adam Avram

Din Pesstera s'a inaintat un pro test de același ințeles subsemnat de următorii 45 locuitori:

Nicolan Pop, adm. paroch; Adam Groza Petru Lazar; Alesandru Groza; Nicolae Groza Petru Buda; Anghel Buda; Zaharie Todoran Buda Adam; Lazar Solomon; Serban Petru; Petru Groza; Magda loan; Tarmasiu Dumitru; Iuga Ilie; Lazar Avram; Groza Ioan 1. Mihaiu; Todoran Ionuț; Epure Lae; Lazar Nicolae 1. Ioan; Groza Aron 1. Lup; Epure Petru; Morariu Iosif; Serban Petru; Groza Petru Gherasim ; Tamasiu Andron; Morariu Anghel ; Tamasiu Costan; Groza Ioan al Barnii; Marc Ioan; Todoran Avram; Lazar Ioan; Groza Lazar; Lazar Alexandru; Groza Nicolae a Onutului; Serban Nicolae; Groza Gligor; Ba
dea Petru: Nistor Petru; Lazar Petru I. Adam dea Petru; Nistor Petru; Lazar Petrul. Adam
Pavel Nicolae ; Todoran Petru; Groza Petru Lazar Nicolae; Magda Adam.

Din Balomir s'a inaintat un protest subscris de 103 locuitori.

Din Hărău s'a trimis protest cu 23 de subscrieri.

Din Merișor și Bănita, douě co mune mici lângă Petrosseni, s'a trimis protest în același înțeles, cu 30 de subscrieri.

Asemenea avem știre că și-au împlinit românească datorință în privinta aceasta și comunele unmătoare din juru

## Câmpii, <br> Crivadia, Petros, <br> Baru mic, <br> Baru mare,

despre cari însĕ nu știm încă cu câte ubscrieri au inaintat protestele lor Și așa mai departe!

Secretul urei si persecutiunilor îndurate
de Grigorie Maior este asadar 0 ocalomnie e politică, pe care spiritul clar și nepreocupat al lui Iosif II. a sdrobit-o.

Venind dela Viena la scaunul seu, Maior revenia la natia sa si
siliere al Maiestattilor Lor!

Sibiiu, 9 Aprilie 1896.

## FEL DE FEL

Șoareci rĕufăcĕtori. În 7 Aprilie s'a aprins îtrr'un oras din Ungaria, prăvălia unui negustor, si anume în zori de zi, si pe din lăuntru, cand nimeni nu putuse fi intrênsul. S'a mirat lumea mult de asta sii nu putea intelege cine sĕ fi pus focul, căci nici ussi nici ferestri, nimic stricat. Si s'a dat de urma
tâlharilor: au fost soarecii din prǎavlie, cari tâlharilor: au fost soarecii din prăvallie, cari frecând cu dintii capul lemnuselor, acelea au luat foc, și au aprins prăvălia!

Nepăsare englezească. Cine n'a auzit despre rěceală, nepăsarea, flegma firii Engle zilor? Se povestesc multe de tot despre aceasta fire.

Odată ci-că un Englez, îmbrăcat în blană (bundă) frumoasă, bogată, fuma la o masă într'un birt. Cenuṣa tigării îi căzù pe blană, dar' el nu o scutură, ci o lăsă acolo. Un vecin al seu, om mai de curătenie, atrase luarea aminte de vre-o doue-trei-or
asupra lucrului. Englezul nimic. Vecinul crezênd că poate n'aude bine, fii spuse și a patra oară mai tare. Atunci Englezul perzêndu-'și răbdarea î rěspunse supěrat dumnitale $\hat{i t i} i$ arde haina de zece minute, eu nu îtii zic nimic!

In numerul sell 14 foaia *Hinnyade dill Deva, iși bătea, precum știm, joc de nepăsarca care reala Românilor, fată de congregatia in că aceeași nepăsare se và dovedi ṣi fată de indemnurile la protestare. In numěrul seu 15 din Dumineca trecută, întoarce foaia, si aflând că protestele au început a sosì la vicíșpanul comitatului, scrie

Revista* deja de mult tot indeamnă pe locuitorii români ai comitatului sě protesteze contra sěrbǎrii millenare a comitatului. Precum întelegem, din anumite sate sosesc deja protestele cu mai multe ori mai putine subscrieri. Incä si diñ Härău au adunat 23 subscrien! Oare știe și pricepe partea cea mai mare a celor ce subscriu, că tulbură bucuria aprețiată de toată lumea cultă, a patriei sale?s

Precum vedem $\begin{gathered}\text { Hunyad } \\ \text {, foaia celor }\end{gathered}$ tari și mari in comitat, batjocireste de nou poporul nostrul, crezênd cà cei mai multi din sutele de subscritori ai protestelor, $\pi$ ar $A$ stizna ce fact Respingem cu indignare accastă noua insultă de-o cutezantãa, ca se nu-i zicenı
 Hărǎu sûnt Romani putivini (abia vre-o 70-80 Härau sunt Romani puttini (abia vre-o 70-80
familii), ei n'ar fi in stare ori nu le-ar fi iertat familii), ei n'ar fil in stare ori nu le-ar fi iertat
sé-sí arate simtémintele lor? Batjocura voastră sě-sis arate simtémintele or? Batjocura voastrá,
increzutilor nostri domni, e o onoare pentru increzutilior nostri domni, e o onoare pentru
puținii dar' bunii Romani din Hărău, ca sid de putinii dar bu
pretutindenea

Ca tulburăm bucuria spatriei «, nu-i adevěrat ! Ne ridicăm numai contra semetiei celo1ce confundă patria sis statul cu nationalitatea maghtura care face soia a triza parte dula cest stat, din această patrie!

Nu ați dorit sĕ auzitị ridicându-se aceste glasuri ce sě vě tulbure bucuria? De ce n'ați fost atât de cumintii sii precugetători sě nu luați astfel de hotăriri în numele comitatului întreg, despre cari ați știut-o dinainte și vi-s'a spus cu glas tare și atunci, că supěră pe cele $93 \%$ de locuitori ai comitatului?

Nu facem bine că vě tulburăm bucuria d-voastre prin aceste proteste? Dar' bucuria si, mândria noastră de Romani și cetăteni, nu vati gandit cä inca nue cra bine sec o tulburati
d-voasträ antầ aducênd hotărîi in contra d-voasträ intâiz, aducênd hotăr̂rí in contra cărora in 3-4 rênduri s'au ridicat vocile românesti în congregație, siz totdeauna le-ati cälcat in picioare
peste ele?

D-voastre sě vě fie iertat tot fată de noi, ear' nouĕ nici sé ne ridicăm glasul in contra

Prea ne cereti mult
Ca mâne o sě începetii sii prigonirea, poate, a celor-ce au avut curagiul nobil a se folosi de un drept cetătenesc al lor, -in -cepetii-o cat mai curêd spre proslăvirea uasi milleniu pentru care atâta atti arcut!
Nu ne vom da inapoi, nici de urmările onirilor nu ne vom speria!

Rugǎm pe fratii nostri de prin comunele cari au ̂̂naintat proteste, precum si din cari semune vor inainta
ncã (cãci in ofrà de proteste pot incâ fi inaintate), sě ne vestească sị pe noi despre asta, trimiṭ̂endu-ne o copie de pe protest si de pe numele celor-ce ' 1 -au
subscris.

## Douĕ scrisori

## ale Părintelui Nicolae Cristea.

Am primit deja prin Februarie scrisorile de mai jos, a căror publicare a tot întârziat
când din o pedecă când din alta. In urmă ni-se păreau întârziate. Sûntem însĕ rugați sě le publicăm totuși și acum, ca fiind ele o explicare a ținutei întru cinste încărunțitului luptător Părinte Cristea. O scrisoare e prin care împărtășește dlui Dr. Rațiu, de ce n'a subscris "Manifestule. Ea sună

## Prea Stimate Dle president

Fiindcă atât manitestul, cât și comitiva lui are în vedere numai pe cei agrațiați, subscrierea mea n'are loc sub acel manifest. (In manifestul publicat, în punctul acesta s'a făcut îndreptare.) Motiv de formă.

Manifestul insě și in esenţă sufere de unele neajunsuri foarte momentuoase. Incepe cu programa din 1848 si fără destulă legătură causală trece la 1881 și, ce e mai mult, farră de a amintì barem cu un cuvêntel de 1863/4 și de 1865. Las' că între 1848 și 1881 deosebirea e mare, dar' apoi alinea II. de pe pagina II. și alineele seq. sterg chiar și continutul memorandului, pentru care am fost inchisi, și pune pe masa guvernului unguresc, o carte blancă, care-1 poate indulci (pe gu-
vern) mai tare decât $\Rightarrow$ Milleniul II. al lui vern) mai tare decat $>$ Milleniul II.* al lui
Slavici. Asadar' si agratiat dacă as fi, nu Slavici. Așadar' si
'l-as putea subscrie.
1-aș putea subscrie.
Impresiunea care 'mi-a făcut-o manifestul la prima cetire este, că nu e act politic, ceea-
ce ar trebuì sě fie, pentru-că nu se înalță peste nivelul unui articol de ziar

Reacludând exemplarul manifestului, pe lângă expresi

Sibiiu, 11 Februarie n. 1896

A doua e prin care, după sedinta dela 1 Febr. Părintele Cristea împărtăşeste dlui Dr Rațiu, preṣedintelui comitetului național, retragerea d-sale din politică. Eată-o

Prea Stimate Dle president
Sâmbătă seara în 1 Februatie n. c. în notivarea votului meu pentru propunerea dlui Dr. V. Lucaciu, am accentuat necesitatea politica de-a trece peste lucruri merrunte in in de cu succes si spre lauda Romannilor, înaintea de cu succes si spre lauda Romanulor, înniitea monarchiel noastre, indintea Am accentuat ș aceea, că dacă știam, că membrii comitetului nu vor trece peste lucruri měrunte si de mai puțină însěmnătate, în interesul unităṭii partidului, nu- esiam din retragerea mea si nici ul pas nu făceam din casă, ca sě merg, unde m'am dus numai chemat de încrederea ma-
jo itătii membrilor comitetului, în speranta că jo itătuii membrilor comitetului, în speranta cà merg la applanarca degninine

Prin aceasta am ținut, că 'mi-am precisat positiunea destul de la inteles șị pentru even tualitatea cand comitetui ar persista a face chestiune politică de prima ordine prin purtarea unor persoane subordonate comitetn'a.
vând acum, că suficientă, vin a-i da expresiune și mai accentuată și mai clară, sii lipsită de ori-ce indoială.

Sě dee D-zeu sě mě însel, insě eu în
ce s'a făcut, incă nu véd unitatea parti-ceea-ce s'a făcut, încă nu věd unitatea parti-
dului nostru politic perfect restabilită! Si nu dului nostru politic perfect restabilită! Si nu o věd fiindcă majoritatea nu sil-a cǎlcat pe
inimă, méruntisurile le-a pus alăturea cu luinimă, měruntisurile le-a pus alăturea cu lu-
crurile mari ale causei nationale si aşa o notă crurile mari ale causei nationale si assa o notà străin in corpul partidului national

Improgiurarea aceasta, lângă care se ma adaug și altele de natură mai specială, $\mathrm{m}^{\prime}$ impins earăși in retragerea de mai nainte.

Aducêndu-vě aceste la cunostinṭă primiṭi și declaraţiunea mea dicisivă, că persist in retragere, reṭinêndu-mé dela ori-ce activitate politică mai însěmnată, până când nut voiu ave convingerea nealterata, ca partiaul national este carrasi un trup, si un suffet, cum a fos in timpul procesului Memorandului.

Primiti expresiunea deosebitei melestime
Sibiiu, 10 Februarie n. 1896.
N. Cristea m.

## Din Zarand.

În o corespondența datată din $\stackrel{\text { Țeara-Ha- }}{ }$ teguluis, "Tribuna" din Sibiiu a publicat in numèrul seu 46 o corespondentă in care un sdascăl de sate, scotea la iveală o mulține de rele de pe la noi, că in tractul Hategulu popii trag ei din plata dascǎlilor, că in Ge oagiul II. se pun învěṭătorii fără concurs, ca in al Zarandului dl protopop, pentru interese propriz" ar fo pärtinitor la alegerea inve̛tằtorilor, că pe cei bumi, cualificatti, îi alungă!
si câte toate; si diept coroană, a tras și si câte toate; si diept coroană, a tras sị
Sienter a batiocurà voinicoasă si o ame nințare că are sě piarǎ! De ce, nu știm

Acelei scrisori ce a vătămat atât de greu indeosebi pe dl protopop Damian a Zarandului, 'i-s'a dat în acest punct, un réspuns, de cătră inteliginta română din Zarand. A apărut în nr. 68 al, Tribunei\&. E subscris de 23 de bărbăti onorabili: advocatti, profesori, preoti, proprietari, din Brad, Baia-de-Cris,
Băita, si mai multe comune din Zarand Scoatem unele părti din această corespondență, unde subscrișii issi spun cuventul lor asupra dlui protopop Dămian și a purtării sale. Eatǎ-le:

Am avut ocasiune 12 ani de-arîndul, de când e în mijlocul nostru, sě-1 cunoastem nu numai în afaceri oficioase, ci și in vieața publică sii cea socială

Liberal și generos, pe învětătorii buni și inteligenti 'i-a cuprins totdeauna in casa sa tipǎrituri pentru datele statistice scolare, im prumutându-i cu manuale proprii si chia cu bani!

Ce e mai mult, pentru a avè sucrescenta in lipsa de invertători cualificati, a aplicat ab solventii de 4 clase, lăsând oficiilor parochiale salar la studiarea cursului pedagogic.

La ridicarea salariilor invêtătoresti avut mult sé lupte, chiar sé se expună, c
sé sustină autoritatea bisericii si sé impun vigoarea legilor. Nici-când n'a dat alarm, nu s'a plàns. A simtit necesitatea multor incordări, până-ce poporul se va împăca cu datorintele și drepturile garantate in constitutie,
pe cari intr'un timp scurt, dela introducere na putut-o pětrunde.

Și în schimbul jertfirii de sine, îngri-jindu-se de toți, numai de familia sa nu, careremunerația materială? Un bagatel de $3-5$ fl. și acestia adese neregulat plătititi, deși proape tot salarul ̂̂i stă astăzi din acestea.

In participarea la misccările politice, la vieata socială, în contribuirile la colecte spre ori-ce scop de binefacere, ajutarea studențio ăraci s.. a., a fost totdeauna model, care prin nimia sa a însufletit pe totti.
Trebue sĕ fie cineva gata a brusca cele mai delicate sentimente omenesti ca sĕ sustină ă dl ppresbiter al Zarandului, V. Damian, ar fomul lăcomiei, ca pentru interese propr inlăture îtr. ©cualificatiк din tract
Unicul cusur, ce ' i -s'ar putè aduce dlui ppresbiter, ar fi prea multă bunătate, prea marea indulgentă chiar sị fată de cei-ce au busat de bunăvoința sa.

## CORESPONDENTĂ

## Alegerea de notar în Balșa.

## Balsa, Aprilie 1896

## Onoratã Redacțiune,

In 28 Martie n. s'a sěvirssit alegerea de notar în comuna Balsa (cercul Geoagiului-de jos). Alegerea find istorică in felul seu că a vorbì ceva despre ea
Deja la 9 oare dim. era îndesuită curtea cancelariei de popor, těrani și inteligențà omână, asteptand cu nerăbdare sosirea pro opretorului Beke

Dintre concurentiii români, 4 la numẽr erau de fatã 3 , ear' dintre cei maghiari nic unul. Sosind solgăbirrulul toti asteptau c nedumerire sč cetească numele candidatilor
El o vesteste aceasta in chipul următor El o vesteste aceasta in chipul urmator
Concurenti sûnt patru Romani ssi 4 Unguri, Concurentii sûnt patru Romani sil 14 Unguri, candidez pe Koncza Károly, Szabó Péter Salánczi și - al patrulea tot Ungur, nu 'l-am putut ținea minte, avênd un nume prea cu pinteni.

Un murmur de nemultumire se ridic din mulțimea de faṭă! Inteligența română s' luptat destul, protestand contra candidatilor unguri, si totii strigau se te pue cel putinn $2 n \mid$ Roanesc! Dar' as! solgăbirěul vězênd că nu e place dreptatea ce el ni-o face, ne spus verde: "Putefti protesta cât vreti!! Legea ìmi dă dreptul së candidez pe cine vreau:"

Era de faţa și dl notar Petru Robotin si-a vězut scandaloasa purtare a pretorului
Beke, ear' preotul Ioan Bogdan din Mada 'l-a intrebat că de ce nu candideazä nici un român? Rěspunsul barbar a fost: "Român пи vreau sĕ candidez! Aici ungur a fost si până acuma, ungur vreau sé vé pun si
de astä-datä! Sau de vei muri D-Ta dle Robotin, atunci român pun în locul D-tale Ne-am scandalisat de acest rěspuns, fula auzind încă sii rěspunsul plin de rěutate dat dlui preot N. Damian din Balsa, care a in cercat a-1 înblânzì pe infuriatul mic paşă punêndu-i, că poporul cere dreptate, egalitate i frätictate, căci numai astfel poate domn ntre noi concordie (bunăîntelegere). La cuêntul concordie, protopretorul rěspunse bat ocuritor: *Nu *concordie", ci discordie ! Atunci unul dintre cei de faṭă ̂̂l întimpina cu cuvintele $\diamond$ Vom vedea-o si pe aceasta (dis cordia, neîntelegerea) cu prilegiul serrbărilor milenarel» Se uità dl protopretor cam mirat si spărios de acest rěspuns, dar' nu mai zise nimica.

Ce avea sě facă înteligenta alegĕtorilor Sẽ protesteze nu folosea nimic, deoare-ce uzii comunali și fidanzi erau pe partea sol Eabiirěului. S'au hotarrít sě aleagł dintre oate relele pe cel mai puțin rĕu, si au vota pentru Koncza Károly, care a șị reușit. Aceasta alegere nu 'i-a prea plăcut protopretorului, avênd dênsul alt dorit.

Ne-am depărtat apoi mâhniți. Iți era mai mare mila de tinerii romani, ce concuraseră, cât erau de supěraţi, vězênd cum le trece floarea viettii ca scriitori prin cele can celarii, și când ar avea prilegiu si. ar fi doriț de popor, sûnt împedecați de zbiri fără inimă チară o schînteie de simtẹmênt de dreptate, sì fară D-zeu, de a ajunge la posturile pentr ari s'au pregătit.

## Concertul reuniunii <br> „Brooser Liedertafel".

Dumineca trecută seara, s'a dat din artea reuniunii săsessti de cântări din 10 "Brooser Liedertafel" un concert în sala ho-思 intocmit, mergênd treptat dela bun la mai bun

Corul atât cel bărbătesc, cât și cel mixt, s'a dovedit ca avênd în sinul seu bune puteri. Cantările reussite i-au fost toate coperite de aplause. Mai bine au plăcut cele din partea a II-a și anume dela sfirsit. Ear' dacă efectul unor puncte n'a fost și mai mare, vina e a compositorilor însisi, a se căuta adecă in composititii, nu în cor

Punctele de solo, au fost podoabele serii i între solistii la locul întâi trebue sě numim pe d-na Gensthaller. D-sa are 0 voce plăcută, catifelată și în același timp puternică, pe care stăpâneste cu desčvirssire, trecênd uṣor, naural, neforțat, dela tonuri înalte la mijlocii, oase chiar. Și are pe scenă o ținută conştie, sigură, ce lasă o bună impresie. Aceleași cuvinte bune despre solista a doua, d-s,oara Fabini, cu voce simpatică și plină. Tínĕrul Schuller are, negreșit voce bună, dar' abia desvoltare, acum încă prea slabă. Asupra tinutei dênsului pe scenă, în faṭa publicului, cape multă critică
O observare. Nu făcea tocmai plăcuta presie prea multa umblare in sus si in jos pe scenă, a unor domni, în pause.

Pe program era însemnat: „Toate punc tele programuluit sînt compositio de Sasi-arde loni ${ }^{\text {u }}$. Scoatem aceasta la iveală ca pe un
cuvent de laudă despre cuvênt de laudă despre ambiția națională concetătenilor Sasi, cari necum sě iee in pro gramul lor puncte streine, dar chiar și musica mari vite germane, se restrâng numa a a lor napinala, sáseasca. Concertul sa

Concertul a fost atât de cercetat, că mare parte de public, ne mai încăpênd la mese, a trebuit sĕ stea in picioare, printre ele, îndesuit foarte! Earăs̆i un cuvênt de laud pentru felul cum dênsii ị̂i stiu și vreau sě-'si spriginească ale lor întreprinderi

## TEATRU ROMÅNESC IN ORĂSTTE

Mâne, Duminecă in 7 (19) Aprilie 1896 e dá din partea diletantilor roman sin Orăstie in sala hotelului "Csösz" noud Representatie Teatrală. Se va

## juca piesa

,TOTUL PENTRU OCHII LUMII"
"Cum sě îmbeată lumea cu apă rece"
Comedie in 2 acte de Labiche, localisată de $V$. Onititu.


## Melinescu, medicic fardapacientid di Io Ion Mota.

 Etelinu, fica lor. . . -soara Veturia Vlad. Stef. Cälin, negustor de lemne di Ioar Ioan M. Curia Vlad.Bervin. Berta, comerererd la Raszian d-soara Lucrefia Piso.
Ana, camerierda la Melinescu


## Incemutul la 8 oare seara.

Pretul întrǎrii de persoană: locul I. 80 cr . bcul II. 60 cr .; parterre 40 cr .; galerie 20 cr Bilete de întrare se affà de vênzare 1 dnii S. Corvin și Fiu și seara la cassă.

Venitul curat este destinat pentru fondul $\stackrel{\text { Reuniunii femeilor române din comitatul }}{\text { for }}$ Hunedoarei .

După representațiune: petrecere cu joc.
Cei-ce din greseală n'ar fi primit invitări sunt rugati a se socotì invitati pe această cale.

## NOUTĂȚ

Cununie. DI Ioan Vassiu din Petroseni, își sesrbează Sâmbăta viitoare, în 25 April n. a. c. cununia cu d-şoara Roma Victoria
Lucaciue, amabila fică a dlui notar din Bobalna, în biserica gr.-or. din Orăstie. Dorim din inimă tinerei părechi vieată indelungată i plină de fericirel..

Avis. Mâne, Duminecă, la oarele 4 dupa meazi, sé vor da, pe cale de licitație, ziarele pe al doilea pătrar al acestui an.

Logodnă. DI Dr. Tosif Blaga, protesor a gimnasiul român din Braṣov, 'si-a încredința de viitoare din Brașov

D1 Alesandru Moldovan jun. din Deva și-a încredințat de viitoare soție pe d-șoara Emilia Herbay din Dobra.

Trimitem felicitările noastre.
Representație reușită. După-cum ni-se mpărrăseste, representatia teatrală datǎ la din Aprilie n. de $*$ Reuniunea rom. de canntår
anţii și-au fost studiat bine rolurile sil le-au. ucat spre deplina multtumire a publicului. Dupa teatru a urmat petrecere cu joc, ce durat cu veselie până in zori

Sinoade. Dumineca trecută s'au deschis sinoadele celor trei eparchii gr.-or., la Sibiiu, Arad și Caransebeș, conduse de Ars'a petrecut desbaterile lor nu sûnt încă încheiate.

Reuniunea învĕțătorilor români gr. or. din tractul Orăștiei \&, și-a ținut la 30 Martie st. v. adunarea sa generală aici în sala scoalei rom. gr.-or., sub conducerea presedintelui seu a d-lui înv. C. Baicu. Din lipsa de spațiu de astă-dată, raportul despre adunare îl vom publica in numěrul viitor

Curs de îngrijitoare. In 1 Maiu n. se va deschide la "Asilul de copii gr.-cat. din Blaj" un curs "de 6 sěptěmâni pentru pregătirea si provederea cu diplome de cualificatiune a acelor candidate, cari doresc sĕ fie aplicate ca ingrijitoare (bone, doice) la asilele de vară! Candidatele, cari doresc sě fie primite la acest curs, trebue sě se insinue in scris ori verbal până in 30 Aprilie a. c. si au sě producă următoarele documente: 1 Atestat matricular de botez, din care sě apară că au etatea prescrisă (18-40 ani). 2. Ates mola de antistia comunala, vidimat și de parochul confesiunii, căreia aparțin 3. Sě' dovedească, că știu cel puțin cetì și scrie, că vorbesc si limba maghiara și ca sunt deplin sănětoase. Soțiile, věduvele și orfanele țătorilor vor fi preferite
Blaj, din sedinta
Blaj, din sedința senatului Asilului gr.-cat. de copií ținută la 6 Aprilie 1896

Ioan F. Negrut, președinte.
Grindină. Timpul la Orăștie și jur, a fost și séptěmâna asta incă tot neplăcut, rece, ploios si cu vênt. Marți după ameazi s'a descarcat chiar asupra orașului o mica furtună tinut însě putunete, ploaie și grindină. A câtăva vreme de tot cu alb pămêntul, s'a topit în curênd

Moarte. Aflăm cu părere de rěu, că tiněrul Sebastian Stanca, teolog absolut, din Bǎita, a încetat din vieața Marți dimineața in sěptěmâna aceasta, î urma unei boale ma îndelungate de piept. Fie-'i țěrîna ușoară.

## STiiri ultime.

## Procese ou gramada!

La 9 Aprilie $n$. s'a pertractat la Alba-Iulia un nou proces politic. Preotul romàn din Vurperr, a fost osandit la 6 sěptĕmâni, ear' invétătorul tot de acolo la o luna temnita ordinară, pentru o scrisoare de alipire celor osanditi in procesul Memorandului.

In aceeasi zi dupa amiaz, preotul gr.-cat din Henning a fost osândit la 2. luni temniţă de stat, ear' invéţ̦atorul a trei luni, pentru ca au cantat cu copiii in şcoala doina lui Lucaciu!

Ear' acum Foi, in 16 Aprilie, tot in Alba-Iulia s'a inceput pertractarea unur nou proces, contra to tęrani si in teligenti români pentruo aderență. Pertractarea e in curgere. Romannii sé ţin cu barbatic!

Şi tot $70 i$ in in s'a inceput inaintea tribunalului din Timisoara pertractarea unui mare proces contra ziarului "Dreptatea" pentru 25 de articoli, cari vor fi judecatti intr'una .Redactorul Dr. G. Candrea trecênd ou vremea in Romănia, nu e de faţa, dar' pertractarea se ţine şi în lipsa lui, lucru ce pân acum nu s'a mai fäcutl Pertractarea decurge pe când incheem noi foaia.

## POSTA REDACTTIEI

D-lui $1 . R$. S. in $B$. Care tie adresa?
D-lui $A$. $C$. in $B$. Asupra poezici trimise,
vii la Orăstie, pofteste pe la Redactie, sé vor cand
bim c

D-Sale I. I. in $B$. în numerrul viitor.
D-Tale nume; nu-tii pune rochie, astfel poesiile $\rightleftharpoons \mathrm{Ce}$ D-Tale nume, nu-tit pune rochie, astfel poesiile $\cdot \mathrm{Ce}$
toamnàs si, Te.aid dus - s'au dus sie ele! ugăm sě nu stărui sě-1 publicăm.
Dlui $I$. $B$. in $C$. In numẽrul
$\overline{\text { Pentru redactie responsabil: Ioan M. Corvin. }}$

## I.OTERIE.



CALINDARULSE゙PTE゙MÂNEI dela 7-13 Aprilie st.v.

| Zilele | Călindarul vechiu | Călindarul nou |
| :---: | :---: | :---: |
| Dum. a 3-a d. Paşti, a Mironosițelor gl. 2, sft. 4. |  |  |
| Dum. | 7 P. George Ep. Milit. | 19 Antonia |
| Luni | 8 S. Apost. Irodion | 20 Sulpitiu |
| Marți | 9 S. Muc. Eupsichie | 21 Anselm |
| Merc. | 10 Tarent. | 22 Lothar |
| Joi | 11 Muc. Antipa | 23 Albert |
| $V$ Vineri | 12 C. Vas., E. Pariei | 24 Gearge |
| Sâmb. | 13 Muc . Artemon | 25 Marcus |

## Un învěțăcel de prăvălie

sě primeşte numai decât în prăvălia de manufactură a subscrisului negustor în Orăştie.

Întru-cât sĕ poate pe lângă limba română, se recere cunoştința limbilor germană și maghiară.

În etate sĕ recere sĕ nu fie mai tiněr de 14 ani.
Ion Lăzăroiu, negustor român.

## (329) Rudolf Kaess.

21-48
Recomandă onoratului public și cu deosebire comerciantilor din provincie spre vênare

Făină de pâne și aluaturi
în totdeauna proaspetă, excelentă și eftnă in saci și produsă esclusiv din grâu de Tisa cu prețurile mai jos indicate.

Nrul: Gries $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 3 \quad 4 \begin{array}{lllllll}5 & 5 & 6 & 7 & 7 B & 8\end{array}$ $\begin{array}{lllllllllllll}75 \mathrm{KI} . & 13.20 & 12.40 & 11.80 & 11.20 & 10.60 & 10.20 & 9.80 & 9.30 & 8.40 & 7.50 & 6.80\end{array}$

Sacii cei mari sĕ rescumpără cu 20 cr.

## 

## Prăvălie de închiriat.

Negustoria cu drept de trafică, și sare bine arangiată și în loc cercetat așezată a

## Věd. TECLA TRIF

din Băiṭa (H.-Boicza) se dă spre închiriat, dimpreună cu douě
odăi de locuit.
Doritorii a închiria această prăvălie sě se adreseze de-adreptul la subscrisa.

Tecla Trif.
$2-(330)$
Ioan I. Vulcu,
negustor - Orăştie.

## 

PNo F- Schäser

Librar în Orăștie

## (332) 2

recomandă publicului librăria sa bogat provězută cu tot felul de cărți, anume cu toate oărțile de învětămênt, atât pentru școalele poporale oât şi pentru gimnasii, precum si tot felul de recuisite trebuincloase în școală: caete, unelte de desemn, condeiuri, tǎblite, hârtie, și altele.

Ear' apoi îndeosebi publicului român recomandă frumoasa intreprindere literară ce apare in București sub titula:
"Biblioteca pentru toți"
din care au apărut până acum, într'un singur an, 50 de volumașe, elegante ca înfăţișare şi neprețuit de bune ca cuprins!

Se pot afla la d-sa toți numerii dela $1-50$, cu câte 16 cr. unul, (plus 3 cr. de porto postal dacă se cer prin postă). Cel-ce cumpèră nrii toţi deodată, îi capètă cu numai 15 cr. unul)

- La cumpěrări mai mari de hârtíe și tipărituri, se dă pe deasupra un rabat însemnat!

[^0][^1]


[^0]:    

[^1]:    , Minervar institut tipografic, societate pe actiii.

