# REVISTA ORASTIEI <br> , <br> <br> ABONAMENTELE: 

 <br> <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 f. la an. Manuscripte nu sé inapoiazi. - Scrisorin nefrancate

Abonamentele se primestes. itace inainte

## N'aud, nu vèd!..

Cel în primejdie de-a se îneca, se acată sii de un fir de iarbà ce-11 vede pe mal, doar' îl va ținea sě iasă la uscat. Cel strîmtorat in fața dreptății pentru fapte ce au vătěmat dreptatea, închide ochii înaintea adevěrului și o sucește și o cocoloşeşte cum numai poate, că doar va da faptei sale alte îțelesuri decum e cel adevěrat. Trebue sě fie însě un găgăuț cel-ce ascultându-'i vorba și vè-zêndu-i zbuciumarea nu va ințelege din însăși aceasta, vinovăția lui

Pe drumul acesta au apucat şi cârmuitorii voinicoși ai țerii noastre. Azi când în toate părțile lumii se ridică glasuri cari cer dreptate celor asupriți şi osândesc faptele sěvîrșite de cei mai tari pentru a împedeca pe cei mai slabi in desvoltarea lor firească și în folosirea drepturilor ce li-se cuvin, - guvernele unguresti vinovate zilnic de astfel de fapte, îsi închid ochii și-și astupă urechile, și se apără în chip copilăresc în fata noastră și a lumii, pentru fărădelegile lor.

Stiu că avem drept sě ne întrunim, dar' nu vor sě ne lase sě ne folosim de el. Ca sě ne poată împedeca, sucesc lucrul de-tit stă mintea în loc de atâta rěutate. Ni-au oprit, bună-oară, conferența națională conchemată pe $3 / 15$ Maiu, zicênd că: „în Ungaria Românii nu-i iertat sě se consfătuiască și organiseze pe temeiu national, și findcă (la conferență) au fost conchemați numai Româniz" - se oprește.

Cine nu vede în aceasta o apucăturǎ desnădějduită a guvernului, o prindere de firul de iarbă de pe țĕrmure, vězênd că valurile desvoltării naționale a popoarelor nemaghiare acuşi-acuși îl acoper? Până acum a fost iertat de zeci de ani sě ne adunăm în conferente ca Români, acum de-odată nu mai!

## FOIȚA „REVISTEI ORĂŞTIEI"

## Amintiré́.

Toamnă, tu-'mi asterní covor Din frunzișul veșted, Fire albe trec in sbor,
'Mi-s'aştern pe creştet.
Eu în mână 'ncet le prind Cu-o zimbire-amară,
Căci in suflet 'mi-s'aștern
Amintiri de vară.
Sicu sufletul ascult
Soaptele lor line,
Dulci ilusii de demult
Ce căutaţi la mine?
Ferestutua 'mi-o deschid
C'un nebun îndemn
Pare-ca tu din zenit
O sě-'mi dai vre-un .semn...

A pare în fiecare Sàmbătă
Aurel Popotici-Baroianu, director.

E acì rĕutatea băiatului cerbicos și încăpăținat ce-tti stă nainte cu »nu ştiu, nu vreau« când îi ceri sě facă un lucru bun. Decât că politica aceasta au mai probat-o și alte popoare, mai mari și mai tari ca nația millenară, și n’au ajuns la nimic cu ea! Insăşi Austria e dovadă. Probatus'a acì aceeaşí politică vreme îndelungată, dar' astăzi tot mai mulți și mai mulți sûnt între înșiși Germani oamenii, cari stărue pentru desěvîrșita egală îndreptățire a popoarelor: Turcii au fost şi ei mai voinici cevași ca Ungurii, și sute de ani au lucrat ungureşte cu supușii lor, şi azi sûnt înfrânti, ba chiar pe ducă din tot mai multe părți a întinsei lor Impěrății. Acesta e rostul firesc al lucrurilor și de rostul acesta nici Ungurii, mai curênd ori mai târzìu, nu vor scăpa, și prin însăşi purtarea lor volnică de »n'aud, nu věd«, grăbesc apropiarea dreptei résplătiri!

## Sěrbări în București.

In $10 / 22$ Maiu, sěptěmâna trecută s'au împlinit 15 ani de când România dela rangul de Principat, a fost ridicat la cel de Regat, încoronându-se M. S. Regele Carol cu coroana de oțel turnată din tunurile cucerite dela Turci în crâncenul rězboiu din 1877 - 78 . Si tot atunci s'au împlinit 30 de ani de cầnd Regele Carol domnește în România

Din acest prilegiu de îndoită însěmnătate, ziua de 10/22 Maiu a fost sěrbată în București cu o pompă neobicǐnuită.

In biserica catedrală s'au făcut rugăciuni de laudă de cătră MetropolitulPrimat cu mare paradă. După biserică trupele au defilat înaintea Regelui și Reginei.

Un conduct apoi de zeci de mii de cetățeni s'a pus în mişcare, percurgênd stradele de frunte în chip sěrbătoresc.

Institutului tipografic "Minerva" in Orăstie.
INSERTIUNILE:
Un șir garmond prima-dată 5 cr., a 2-a oară 4 cr , a 3 -a oară 3 cr . ssi timbru de 30 cr . Atât baniii de abonament cat sisi pentru insertiuni, sânt

trimitere de ajutor militar. Mai multe corăbii engleze au si plecat spre Creta, cele greceşti în zilele acestea, și vor urma pe rênd toate. O taběră turcească stătătoare din vre-o 1000 de Turci a fost îucungiurată de Greci, ear' trupele ce porniseră într'ajutorul lor, au fost bătute. Grecii nădĕjduesc tare, că din acest rězboiu vor dobândi smulgerea Cretei de sub stăpânirea turcească și alipirea la regatul lor. După eliberarea României, Bulgariei, Sêrbiei, etc. de sub ea, asta ar fi o nouă lovitură grea dată Turciei, după care ar fi sě urmeze pe rênd și altele, spre a-ii strîmtora tot mai mult şi a-i isgonì din Europa. In vederea acestor întêmplări, Turcii din Constantinopol sûnt hotărîtit la luptă pe moarte și vieață! Semnele însě arată că de ce se tem, mai curênd ori mai târzíu, nu o sě scape. Că ce va fi însě după aceea, mai bine ori mai rĕu, e earăși o mare întrebare, căci Rușii și neamul slav în Balcani, tocmai prin înlăturarea Turcilor, se întăreste el în chip ingrijitor.

## Prigonire nebună.

Onorată Redactiune,
Am luat parte în anul trecut 1895 la o petrecere de vară, arangiată de cătră corpul invěṭătoresc dela școala din Dobra. An de an se tineau astfel de petreceri scolare, și venitul se întrebuinṭa pentru scopuri culturale. Un obiceiu frumos era, că se făceau un fel de steguleţe mici din hârtie colorată, cari se dădeau bǎieților de școală fără alt scop decât ca sě le facă o bucurie, și ca niṣte podoabe nevinovate. Și nici nu erau tricolore, ci unele verzi, altele roṣii, altele vinete, unele galbene etc.

Când curgea mai cu insuffetire petrecerea, îmi aduc aminte că un domn învěțător spune cătră cineva din apropierea mea că: sunii copii 'mi-se plânseră că un gendarm

## Episoade din vieața lui A VRAM IANCU.

La 1868 Zarandenii ridicară un monument foarte modest eroului tribun al lor, $B u$ teanu, la Iosașiu, pe locul unde acesta a fost spânzurat în 23 Maiu 1849, de rebeli.

Guvernul de atunci, înaintaș vrednic al celor de azi, din prilegiul acesta a trimis o comisie de cercetare contra Românilor.

Acusatorul public al comisiei, viceprocurorul Angyal János, avea plăcerea sě-1 ispitească cu ori-ce prilegiu pe lancu, mai ales cu privire la întêmplările din 1848.

Odată Iancu nu avea voe sě-'1 țină de vorbă. Deodată îl întrerupse:

- Dumneata unde ai învěțat ungurește? - întrebà el pe Angyal J., care vorbia o ungurească cu accent slovăcesc.
- Cum, ce intrebare e aceasta ? doară eu sânt Ungur, - întrebà vice-procurorul ca înțepat de suliță.
- Nu se vede, - urmà Iancu. Eu
am petrecut mult printre Unguri, in Cluj, Oșorheiu și aiurea, dar' Ungurii adevěrati nu vorbesc așa!

Toți cei din societate au rěmas mirați de batjocura fină cu care a știut sĕ respingă a sta de vorbă cu * Angyale.

Preotul catolic 5.
Preotul catolic Tomcsányi din Baia-de

In mai multe puncte pe bulevarde au fost ridicate tribune de pe cari publicu privea defilarea și revista trupelor

Tot ce Bucureştii are mai ales, s, la sěrbare

Orașul a fost frumos împodobit cu steaguri.

Seara mare conduct cu facle.

## PACEA LUMII

În zilele acestea a isbucnit, precum se prevedea, revolutia pe insula Creta sau mai drept spus, rěsboiul între Turci

Creta stă sub stăpânire turcească desì între ea și Turcia se află regatul Grecia, și Creta e mult mai aproape de Grecia ca de Turcia. Pe lângă acestea in Creta Grecii sûnt vre-o 200.000, ear' Turcii numai 100.000 . Duşmănia între ei e mare și neîmpăcată. Grecii se simt la ei acasă și se simt nedreptățiți prin aceea, că Turcii, aduși din Asia, li-au umplut orasele, întocmai ca la noi Ungurii, purtându-se față de ei foarte -ungureste! Încordările sûnt vechi, și a fost de-ajuns o descărcare de armă ca sute și mii sě o urmeze si alte sute si mii sě le rěspundă! In zilele acestea focul a fost deschis. Grecii se apără ș, atacă desnădějduiți și împinși în luptă de veche sete de rë̉zbunare, Turcii î lovesc cu puterea armată si cu cruzimea celui deprins a sta tot el deasupra si cuprins de frica de-a putea fi trântit din jos. Soldatii turci măcelăresc crunt pe creștini. Știri groaznice se rěspândesc in toate părțile Se spune că consulul din Canea, al împěrăției noastre, ar fi fost ucis, asemenea atacați cel grecesc și rusesc. Consulii aflători încă pe insulă au cerut prin telegraf dela terile lor

Într'un rênd Iancu nu avea voe de vorbă. El se întoarse cătră cei de față si-'i
intrebă: întrebă:
Cluj! Ce oameni sûnt acestia?
Ce zice? intrebà preoth â romanește?

Eacă n'are acum voe sě vorbească,
'i-se rěspunse, sě-'l laṣi în pace.
Iancu avea o vorbă
*Ce-'mi pasă, că mai am încă 18 oare la Vienal» Eatǎ înțelesul ei: Ca conducětor al delegațiunii romane la Viena in 1849 , căpětase poruncă dela ministerul Schwarzenberg sĕ se depărteze în 24 oare ( $>$ Die ganze ro mannische Deputation soll in 24 Stunden von De acì vorba lui, că mai are 18 oare!

Comandantul Rușilor, Pașckiewicĭ, nu vorbia decât rusește și franțuzeste.

Nene Iancule, cum ai vorbit cu Pașckiewicĭ la 1849? - intrebà într'o zi pe fel foarte de aproape.

- Franțuzeste! - rĕspunse Iancu.

Toti s'au mirat. Atat de modest era el, că niměruia nu spusese până atunci, că cunoaște și limba franceză.

Tovareș nedeslipit îi era lui Iancu fluera Dimineata în zori de zi el era cel dintâiu
sculat. Se primbla încet pe stradă și doinia din flueră de 'ti-se rupea inima.

Doina lui era totdeauna jalnică și tristă, jalnică ca însași starea lui sufletească, tristă ca însuși geniul poporului, ce atat de mult Fit

Fluerile 'și-le făcea însuși.
Intr'o zi merge la dl advocat T. Pop sii-1 roagǎ sě-'i dee voe sě-'și caute un lemn de flueră, ce zicea că 'l-a pus undeva in casa acestuia, în vara trecută.

- Poftește, dar' pe nimica vei căuta După un an de zile nu se poate sě-'1 mai ăsești; cine știe unde va fi.
- Lasă ră știu eu, - rĕspunse Iancu,

Sii care nu fu mirarea, când se duse de-adreptul la locul, unde îl pusese înainte cu un an, și-'și lua lemnul.

Durmia într'un rênd cu advocatul Borlea din Baia-de-Criṣ. Din întêmplare nimerisc si popa Balint.

- Dacǎ nu era acesta - zice eroul perfect cătră Borlea - pe toți ne spânzura Kossuth, căci oamenii nostri erau aplicați sě primească pacea îmbiată de Dragos. El a cunoscut bine pe Unguri și deșì foarte tiněr, a fost mai prevězĕtor, ne-a împedecat dela un pas așa de nesocotit.

Și acum ce-a ajuns?!
Zarand, Maiu 1896.
li-a smuls steagurile din mâniк. Nime n'a luat în seamă acestea, că copíii erau despărtititi cu jocul lor de cel al oaspetilor, ssi s'a so-
cotit tot lucrul de un oocosage rěu gendarcotit tot lucrul de un vocosag\& rěu gendar-
măresc. Ei, dar' in anul sěrbărilor milleniului trebuia sě se facă ceva și din asta.

Gendarmii au făcut arătare la pretură și au trimis și steguleṭele luate din mânile băieților, ear' pretura cu iscălitura dlui Höhn (magyar ember) vestește dlor învětători din Dobra Toma Neamt și Iacob Ghermann cu data de 28 Aprilie 1896 judecata, că sûnt pedepsitit pentruı comedia accea cu câte 50 f. souu câte
5 zile temnită si purtarea cheltuelilor. Eugenia Pop, învěţătoare, Toma Nistor ṣi Simion Pasc locuitori din Dobra, se scot de sub acusă.

Eată cum motivează pretura judecata adusă
*Deoare-ce Toma Neamț și Iacob German au pus bàiettii de scooală în rênd astfel incât ascezarea lor cu steagurile au arătat vechea coloare natională română, prin aceasta
s'a sădit în o grămadă de copii ură contra statului și națiunii maghiare*

Înzadar a declarat Simeon Pasc, ospětar, că dênsul a jertfit banii, șii dênsul din propriul indemn a trimis pe Toma Nistor de a cumpěrat hârtía, și dênsul cu casnicii sei a pregătit numitele stegulete, acestea nu s'au luat in socotintă̆, ci de vină sûnt numai Toma
Neamt si Iacob Gherman! Neamt și Iacob Gherman

In contra numitei judecăți s'a făcut recurs, și se așteaptă sfirşitul.

Onorații membri români din congregatie ar face un mare bine, dacă ar aduce chiar
in congregatie această intêmplare, cu atât în congregație această intêmplare, cu atât
mai vêtos, că in numita judecată se amenintă învêṭătorii din Dobra că vor fi arătați ș̣i inspectorului reg. de școale.

Gurile rele spun prin Dobra, că solgăbirěul Höhn când a adus această judecată 'şi-a adus aminte ssi de aceea, că Dobrenii n'au voit sě-' aleagă de membru
gatiune astă-toamnă. Mai sstii?

## Ardetean.

## Rěspuns <br> atacurilor din "Gazeta Transilvaniei" in chestiunea partidului national.

În timpuri grele, ca cele-ce le străbatem, nu ne mai putem împedeca si încurca cu chestiuni personale, de ori-ce natură ar fie anul curent. Ear' mai apoi tot „Gazeta Trananul curent. Ear mai apoi tot sGazetarele re-
silvaniei* face în nr. 98
a. c. următoarele silvanieiк face în nr. 98 a a. c. următoarele re-
flexiuni personale la adresa subsemnatului:

- Aceasta ne face sě fim ingrijatio pentrut crecrii d-sale (a lui V. Mangra). Prea mult
isii inchipueste dl V. Mangra (bietul callugär) issi inchipueste dl V. Mangra (bietul calugär)
despre importanța personalitații sale in mijlocul poporului român.... sLas că indiscretiunea comisă de repetite-ori nu se uneste
nici-decum cu parola de onoare dată de nici-decum cu parola de onoare dată de
membrii acelei comisiuni (comisiunea de 14 la Arad) nici cu positia de călugăr, dar' precum am mai constatat deja, dl V. Mangra
nici co inteles (subliniat in original) ce s'a nici c'a inteles (subliniat in original) ce s'a
vorbit in acea comisiune, prin urmare nici n'a putut sé redea exact ceea-ce s'a petrecut acolo.

Eu cred, că un ziar serios sau găseste pe cineva arredric a se ocupa cu el in co-
loanele sale, sau nu-1 gasseste vrednic. Atunci in casul dintaiu ̂̂l tracteažă cu seriositatea și. cinstea la care tine înaintea publicului seti; ear' in casul al doilea il ignorează cu totul. »Gazeta Transilvaniei \& n'a observat fată de
mine nici una din aceste douĕ alternative: nici m'a ignorat, și. nici m'a tractat cu seriositatea sii cinstea cuvenită unui ziar cu un trecut de 59 de anil

Douězeci de ani am ocupat oficiu public in biserică, sii aceia, cari consimtesc și aproabă měsura volnică a guvernului, prin care sâth
suspendat dela oficiu, firește astăzi nu věd suspendat dela oficiu, fireste astazzi nu ved
inaintea lor, decat un sbiet cǎlugăr $\propto$. Trebue inaintea lor, decât un suiet calugark. Treue
s'o știe insee, că sûnt cälugăr romañ, nu fas'o stie insé, cal sûnt calugar roman, nu fa-
nariot! Dreptul meu de membru al natiei românesti nu 'mi-1 poate confisca nici guvernul
maghiar, nici ©Gazeta Transilvanieis. Cu maghiar, nici sazeta Transilvaniei $\%$. Cu
acest drept firesc, tin locul care imi compete in mijlocul poporului române, si în partidul national locul de delegat, oferit de cătră alegetorii romani. Și dacar agazeta Transilvaniei nu știe * cine 'l-a pus pe V. Mangra sĕ vreas
„sé conducă partidul« - afle, că m'au pus "see conducà partidul"- afte, ca mau pus

tuturor pedecilor, caar
-Gazeta Transilvanlei
In chestiunile partidului național, prin urmare, am sě vorbesc și sě-mi exprim păreelasi mele cu aceeasi competenta si cu resan. Eu nu-i recunosc auctoritatea infalbilitátuii politice. Asupra positiei partidului national, creată prin ordinul de disolvare a ministrului de interne, eu 'mi-am desvoltat părerile mele, intemeiate pe studiul comparativ al acelui ordin cu circularul ministerial nr. 1508 din 1875, mai întâiu in > Tribuna\& nrii 195, 262, 263 și 265 din anul 1894. Ear' dacă am revenit sě mai vorbesc la chestiune si în - Revista Orăṣtiei * aceasta am făcut-o incidental numai, și din motiv, că = Gazeta Transilvaniei< ocupându-se, abia după un an și ju
 ridică din nou atacuri în contra mea sii a comitetului substitut

Am accentuat în $»$ Revista Orăștiei $\kappa$, că Gazeta Transilvaniei< mistifică prin citate false, ca sé salveze aparenta corectitattii sale
Ea imi réspunde: $\Rightarrow$ Desfidem pe ori-si-cine care posede acel numěr al»Tribuneis sě ne spună, dacă dl V. Mangra nu declară apo ductuc, că sdin resoane legale, si. constitutio-
nale comitetul substitut nu s'a putut opune ordinatiunii lui Hieronymi și că a ceda numai forței cand na convocat conferent delegaților

Eu, punênd la dispositia on. redactiuni dela Revista Orăstiei* acel numèr din »Tri buna (265 din 1894) incă desfid pe ori-si-
cine, ca sé'l cetiască si sĕ spună, dacă acolo cine, ca sě̌-l cetiască si. sĕ spună, dacă acolo
nu stă negru pe alb: nu stă negru pe alb: ... $>$ Functionarea comi-
tetului este interzisă prin ordinatiunea minitetului este interzisă prin ordinatiunea mini-
sterială. Si întru aceasta toti am convenit comisia de patrusprezece că canvenit comitetul stare nu mai poate functiona. Tot în comisic a accentuat, că ordinatiunii ministeriale nu he putem opune... Acum, dacă pentru resoane legale și constituționale nu ne putem opune ordinatiunii ministeriale în ceea-ce privestte sistarea activitătuii comitetului, ne-am putea oare opune in ceea-ce atinge interzi cerea activităţii representanței partidului na tional ?... Nu am părăsit dar' nici o positic principială, ci am cedat numai fortei, când n'am convocat conferenta delegatilor, ci ca legetori am convocat adunarea aleg convoc fără esitare, chiar sub firma comitetului, dacă este trebuință, și fruntașii partidului vor hotărì

Comparând acum citatul schimonosit din Gazeta Transilvanieic cu textul original din - Tribuna $\kappa$, reese evident, întaiu: că nu eu ne putem opune ci comisia de 14 , al căre membru a fost si dl Dr. Aurel Muresanu; doua-oară: că, prin urmare, dacă pentru resoane legale si constitutionale nu ne putem opune ordinului ministerial in ceea-ce priveste sistarea activitătii comitetului central, eu rationamentând in mod hipotetic, am intrebat, oare ne-am putea opune ordinului în ceea-ce atinge interzicerea activității representante particului national? Ear declaratuunea apo eu sûnt gata a convoca conferenta delegatilo hiar sub firma comitetului, dacă e trebuintà i. fruntasii partidului vor hotăr̂̂̀ ca sč se si fruntaşi
convoace.

Dacă comitetul s'ar putea opune ordi. nului ministerial, de ce atunci dı Dr. Rațiu rebuia »sč se tină strict de obiect, de ordihatiunea ministrului, cum zice „Tribunas, la àtat de strict, Ancat sĕ nu yoească à numi copilul cu adevěratul seu nume: conferenta delegatilor, ci, cu abatere dela usul și practica din trecut, punêdu-se direct pe basa ordinațiunii ministeriale, a convocat la conferenta pe "membrii conducêtori ai partidului"? D ce nu s'a convocat expres conferenta dele gatilor, și în mod oficios, prin biroul comi
tetului, ca altă-dată? Mai mult! Dl Dr. Ratiu, tetului, ca altä-datá? Mai mult! Di Dr. Ratua,
sigur din precautiune, se ferste a indica, că igur din precautiune, se fereste a indica, ca
in ce calitate convoacă membrii conducetori in ce calitate convoaca membrii conducétor
ai partidului la conferentă, ca simplu membru ai partidului la conferentă, ca simplu membra
in partid, ori in calitate de presedinte al in partid, ori in calitate de presedinte
comitetului?
V. Mangra.

## Politică economică perversă.

Ca sě iasă tot maì mult și mai bine la iveală perversitatea politicei economice a celo ce conduc aici treburile din insarcinamea so Limited", deșì după pildele date pân'aci, a fi de-ajuns, voiu mai înșira câteva:
5. Lucrarea si explotarea minelor se indeplineste aici în felul ce Nemtii î numes Raubbergbau, numai după vine bogate se lu-
crează, de unde scotênd aurul, locul gol il umplu cu peatră rea; dară sě se lucreze ceva
regulat, noci prin minte nu te trece, și mai
ales nu voesc! Ori-care baieși neexperți din teara noastră, lucrează minele cu mult mai regulat, ca Englezii acestia, cari cu scop anume de ruinare, lucrează aşa, nevoind sě se arate resultat bun, ca în chipul acesta proprietarii actiunilor sě desnădějduiască că acelea vo ajunge vre-odată la preţ, și sĕ le vêndă poate ca tot acestia, stiind că ce pot ajunge cu minele, dacă se pune odată pe lucru cinstit, sè cumpere actiunile foarte ieftine! Actionarilor mari și mulți, le raportează la Londra într'una că nu esta aur, dar' spese sûnt multe !

Cunosc directori supremi, cari seducênd pe actionari au luat ei minele în arêndă, fireste eltin de tot, sị exploatându-le în anii 1892 1893 și 1894, au scos peste 200 chile de aur ear' la societate au arătat că numai de $10-15$ mii s'a scos, sii asa s'a luat chiar și în bilantul etății din 1894 !
6. In același chip acesti oameni »de incredere* ai societătii, amăgesc si aici în țeara noastră opiniunea publică și oficiile, scurtând statul în drepturile ce le-ar avea la contributiune, căci nu-i arată adevěrat cât venit au Chiar la tribunalul din Deva, sub Nr. 5531/1894 tăgăduesc că aici ar lucra ceva băisag. Prin urmare, prin explotare secretă ei trag pe sfoară si pe actionari și pe proprietarii băilor și si statul, nevoind a arăta nici un resultat, tot
numai ca actiunile sé nu ajungă nici-odată numai ca
la valoare

Comuna, comitatul și țeara noastră, dela astfel de oameni are numai pagubă, și nici un folos

Locuitorilor din comună pentru lucru de 12 oare, le plăteste $40-50$ cr. și iarna îi adă din lucru.

Pentru drumurile comitatului nu dau nimica si nici nu au dat nici-odata, cum au dat bună oară Nemții din jurul Bradului sute de mii pentru facerea drumurilor. Englezii acestia au luat, și ar lua și acuma fără plată locuri si ori-ce dela alții, numai sě poată, fără
de nicio o sfială. In comuna Tekereu au tãiat grădini de 'si-au tăcut drum sě lifereze loco nobilele celea fărut drum se lifereze loco sparte aduse din Anglia, și până în ziua de azi nu le-au plătit oamenilor săraci nimica. Acuma cu proces trebue sě--și caute banii pentru locuri

In anul 1895 un director nou venit a lucrat vre-o 6 sěptěmâni vara cu 8 băieși si un shutmank de-au făcut loc pentru joc englezesc unde toată vara s'au jucat Lawn Tennis cu alt sot, costand pe societate 500 fl. acest jocl larna au plătit bǎiesii, ca ziuanoaptea sé lucreze sě le facă loc de patinat tot pe spesele societătii.

In anul 1895 au avut 4 hutmani, vigili cu plata lunară de 200 f.; directorul cu plată
la 500 fl., un casir cu plată lunară 100 fl., un masinis., un casir cu plata lunara to cu plată paste 150 f. la si un vigil de noapte cuplato la hună peste rooo fl., cari stau langă cei $10-15$ băieși! Ba au fost mai multe luni în cari au fost mumai 4 si 2 büiesi lângă care

Aceste lucritinani cu plati lunare grase! Sûnt fapte lucruri se pot ori-și-cand doved explotează minele încredinṭate lor, cu scop ca sě strice renumele celoralalte mine, și sě împedece pe străini a mai cumpĕra din părt十ile acestea, ca apoi ei sě le poată cumpeřa cu preturi bagat
vor sti lucral

Purtarea lor cu lucrătorii e foarte dură, seduc și bat pe oameni, par'că ar avea a face u niște animale!

Le-am scris acestea pentrua atrage luara aminte a tuturor proprietarilor de mine, cu strĕin bagare de seamă la facerea têrgurilor cu strěini de felul acestora din comuna Tekereut

## Concert in Alba-Iulia

Vestim cu deosebită bucurie, onoratul public român, că "Reuniunea română de musică din Sibiiu", sub conducerea distinsului
nostru artist, dl George Dima, va da Duminecă nostru artist, dl George Dima, va da Duminecă
in $\mathbf{2} / \mathbf{1 4}$ Iunie a. c. un concert in Alba-Iulia, in $2 / 14$ Tunie a. $\boldsymbol{c}$. un conc
in sala otelului \#Hungaria .

Programul concertului va fi variat și românesc, așa că publicul român din aceste părti va avea rara ocasiune de-a se putea desfăta în frumoasele piese rom
in chip cu adevěrat artistic.

Nădĕjduim că Românii vor profita de acest prilegiu luând parte în numěr mare.

După-cum aflăm, în Alba-Iulia se fac deja pregătiri pentru p
niunii, dame si domni.

Reusita concertului ca producțiune fiind sigură, se nădĕjduește și în reușita spriginului ce îl va avea din partea publicului

După productiune va urma dans.
Invitările deosebite se vor trimite in

## Examene

## 16 Maiu 1896

## Dle Redactor

După-cum ați vestit și în prețuitul nostru presbitusta Orastiez", examenele din proto mannile ducere aceste. Parte din ele se tin sub con Irvan, parte sub conducerea comisarilor numit e oficiul protopresbiteral.

Mi-s'a dat plăcutul prilegiu de a fi de față până acum în 4 comune la examene, și
sfirsitul acelora mě grăbesc a vě scrie.

In ziua Inălțării Domnului s'a ținut exa menul în comuna Pişchinti, cu un sfirșit suficient. Astfel că acele »oi rî̀oase ce au fost publicate ssi în $\begin{aligned} & \text { Revistă } \text {, au putut fi mulțumite } \mathrm{c} \\ & \text { dl învětător încăruntit de panea cea amară }\end{aligned}$ dl innvetatator incarunțit de panea cea amară a dorinta lor. Edificiu scolar nue dar' precum am aflat sûnt porniri de-a se zidì un edificiu am aflat sûnt porniri
nou. Doamne ajută!

In 9 l. c. s'a ținut examenul în Turdas și Pricaz. Durere, cel din comuna Turdas a fost slab. Pricina e, că în acea comună sûnt 3 scoale: una gr.-or., alta gr.-cat. si alta cea mai bunicič̆ si dupǎ cum am aflot oce ceteazà bi mai milti copfi mani ar or dorit ca Românii sč se inteleagă a sustine dorit, ca Românit se se ințeleagă a susține laolaltă o singură scoala, precum sau făcu
invoeli intre cele douec metropolii de Blaj s, invoeli între cele douĕ metropolii de Blaj ș̦
Sibiiu și s'au dat și indrumări că asa sĕ se Sibiiu și s'au dat și indrumări că așa sĕ se facă. Atunci vor merge lucrurile mai bine Pricaz am aflat edificiul scolar in elemi Pricaz am aflat edificiul scolar bun, elevi mult, afară de acut cu ei a fost deasemenea bun afară de disciplină. Trebue sĕ se pună mare grije pe disciplină, căci, durere, vedem că în sinul poporului nostru disciplina e slabă. E deci datorința învettătorilor a deprinde deja din fragedă vêrstă poporul la disciplină să nětoas

Aceste 3 examene s'au ținut sub condu-
dlui preot Zaharia Tilicea din Vaideiu.
In 14 I , c. a fost examenul in comuna
Vaideiu. A fost o adevěrată sěrbătoare această zi pentru poporul din Vaideiu. Dimineata s'a celebrat sfta liturgie de cătră dl protopresbiter Nicolau Ivan, ținênd la sfirș̦it o predică foarte potrivită, prin care a dat poporului de fața povete in iubirea de neam, lege, biserică si scoală. B

Inainte de ameazi a fost examen cu clasa I. (învĕțător $V$. Băsărab), ear' după ameaz cu clasa a II-a (învěțător $D$. Mosora). Succesul în amêndouě clasele după calculul scris în protocolul de clasificațiuni de cătră dl protopop a fost, ,foarte multumitor". In clasa a II-a s'a declamat de cătră elevi $>$ Sentinela Română c și alte poesii cari au făcut asupra numĕrosului poppor ce era de față o impresie foarte plăcutǎ! La sfîrsit dl protopop prin cuvinte alese a mulțumit direcțiunii școalare, învětătorilor si comitetului parochial pentru zelul arătat față de școală și treburile ei.

In urmă s'au împărțit între elevi mai multe cărți folositoare, dăruite unele de dl protopresbiter, altele de cătră stimata doamnă Victoria Dr. Erdélyi din Orăștie

Despre examenele din Romos, Fibot, Ro mosel, increa, etc. cu voia onoratei redactiun voiu da seama în numěrul viitor.

## Ru-Ra.

Rugăm din parte-ne pe dnii comisari, întrucât se poate, ori pe cărturarii din popor, sě binevoiască a ne scrie din toate comunele despre sfirșitul examenelor, si anume drept și pe scurt, de-au fost bune comitat cu însemnatul așezămênt al scoalelor sii în vêtămêntului.

## CORESPONDENTĂ

Un primar netrebnic.

Nu-'mi vitse a crede că vre-unui primar »român« 'i-s'ar potrivi mai mult numele de netrebnic și pĕcătos ca la primarul Szava János din Cetea' (comitatul Albei-de-jos).

Acest om fără suflet și iubire tață de neamul și legea sa, din poftă de a-'și câstiga *merite* patriotice de cari nime prin părțile noastre nu sa >invrednicits $\rightarrow$ și-a trimis vre-o 3-4 din cei mai prăpădití jurați*) ca sĕ fie de față la slujbă în biserica gr.-cat. din Cetea, ca se vadă dacă preotul Raica ține în biserică predică millenară și cum se roagă?

Intorși dela biserică acești rătăcití au fost tratați de primar cu vinars, ca sĕ mărturisească
innaintea jandarilor cele mai rěutăcioase minciuni.
*) La noi în Cetea sub acest primar afară de
enii cei mai slabi, betivi ori lenesi, nimenea nu oamenii cei mai slabi, betivi ori leneși, nimenea nu
se înjoseste sẽ primească a fi jurat.

In urma vorbelor lor luate la protocol subscris de cǎtră betivi in 19 Maiu n., judele cercetător Olberg din Alba-Iulia, a esit la fata
locului, ascultand pe acusat si acusatori sị mai locului, ascult
multi martori.

A fost acusat adecă părintele P. Racica ca intre altele ar fi zis in biserică, cà pentru Unguri e mare zi de veselie, ear' pentru noi
zi de jale; că ar fi bine sé dee D-zeu minte zi de jale; că ar fi bine sĕ dee D-zeu minte
la Unguri cel puțin acuma după o miie de ani, ca sě ne recunoască sii drepturile noastre, ba că ar fi făcut si pěcatul acela că ar fi zis rrǎiascǎ Maiestatea Sa Imperratul Francisc Iosif I.

Are se iese un lucru incornurat din acesta,
primarul din toate puterile a lucrat și căci primarul din toate puterile a lucrat sị
lucrează cu fisolgăbirěul sii cu alti asiatici, ca lucrează cu fisolgăbirěul sii cu alti asiatici, ca
sé-i facă cât se poate mai mare nécaz părintelui sě̌-i facă cât se poate mai mare nécaz părintelui
Raica. Vé voiu scrie la timpul seu ce s'a Raica. Vě voiu
ales de treabă.

Oare dacă nu am avea preoți și învě tători, cu ce amar 'si-ar face astfel de primari
merite Anaintea Ungurilor? merite* inaintea Ungurilor?
Eată, fratilor din Cete

Eată, fraţilor din Cetea, cine e primarul nostru!

Balomir, $13 \mid 25$ Maiu 1896.

## Dle Redactor.

În luna lui Aprilie a. c. a fost la noi alegere de jude comunal. Au fost pussi în can-
didatie 3 Români bravi, cu numele Azromm Oprita, fost jude, Loan Plesa și Loan Adam Popa. Poporul a ales cu majoritate de voturi
pe Ioan Adam Popa de jude comunal nou.

Deșì nu cugetam la inceput că acest nou jude așa de bine iṣi va ști îndeplinì chemarea sa, totusii dênsul incă la începutul slujbei sale a dat semne brave si multumitoare fată de chemarea sa. Cea dintâi faptă bună față de așa numit »Valea Săratei» asttel, că apa ce curgea prin mijlocul comunei și care intra prin grădini și făcea multă pagubă înecând grădinele și de multe-ori și o parte din sěmẽnături, sé nu mai vinà prin comună, ci sě-'și țină cursul drept spre Murés.. Grădina de pomarnit a scoalei a adus-o in buna rên-
duială. Avem nădejde că sị pe viitor tot numai duială. Avem nădejde că sị pe viitor tot numai
lucruri bune va sêvirși spre binele comunei, lucruri bune va sěvirsì spre binele comunei,
al bisericii ssi al scoalei. Le spun acestea in al public drept recunoastere a parrerii bu
indemnare și mai departe spre bine.

Cu stimă Achim Cristea,

## NOUTĂȚI

Liga. La 24 Maiu n. s'a intrunit in Bucuresti congresul ,Ligei culturale"" pentru
a-si intregi comitetul seu central. Congresul a-'sis intregi comitetul seu central. Congresu!
a fost foarte furtunos, căci patimile dintre a fost foarte furtunos, căci patimile dintre
cele doué mari partide politice, conservatori cele douě mari partide politice, conservatori
si liberali, an făcut pe membrii Ligei sé se împartă în douě tabere ce nu se mai puteau
intelege. După neplăcute incordări, s'a ales intelege. După neplăcute incordări, s'a ales
un comitet nou, in persoanele dlor Ioan $\begin{array}{ll}\text { un comitet nou, in persoanele dlor Ioann } \\ \text { Grädisteamu, } & M \text {. Vlädescu, C. Disescu, Dr. }\end{array}$ Obreja, D. Nenitescu, Dr. Stoicovici, Rädu-
lescu-Motru, D. Florescu sii V. Miculescu. lescu-Motru, D. Florescu si
Din comitetul vechiu n'a mai fost reales ni-
meni, decat dl $V$. A. Ureche ca presedinte meni, decât dl V. A. Ureche ca spreşedinte
de onoare\&. După alegere s'a dat și un bande onoare «. După alegere s'a dat și un ba
chet, dela care vechiul comitet s'a reținut.

Muşte columbace. Primejdioasele muṣte columbace, cari fac atât de mari stricǎciüni
vitelor, s'au ivit earăsi în comuna Almasul. vitelor, s'au ivit earăsi in comuna Almasul-
de-mijloc, acum a doua-oară in primàvara asta. Din pricina lor oamenii sûnt nevoiti a-sisi tinea ziua vitele inchise și numai după
insérare și noaptea a le scoate ori a lucra la camp cu ele.

Sě fie cu putintă? Am spus intr'un numèr trecut, că ître comunele în cari poporul s'a tinut departe de slujba millenară
dela 10 Maiu n. e și comuna vecină Bintintiti. Acum ni-se impărtășeste un lucru foarte ne plăcut, ca adecă pe dl preot I. Boteamu '1-supěrat mai rěu ca pe Ungurii însisisi această tinută a poporului, si ar fi indemnat pe arên-
dasul din comună sè facă arătare la tribunal dasul din comună sě facă arătare la tribunal
doară se porneste cercetare contra acestei doară se porneste cercetare contra aceste
batjocure, ear' arêndasul neinvoindu-se a face s'a dus la notar sị 'l-a rugat pe dênsul sĕ facă, denuntându--i că vinovatul de cǎpetenie acl e invectătorul Ioan Dan, care ar fi adunat poporul in școală și ' 1 -ar fi îndemnat sě se poarte asa. Dacă aşa este, părintele Boteanu a făcut un lucru ce numai spre cinste nu -'ii poate fis sị ne mirăm cum păstorul poate alerga
in taběra lupilor după ajutor contra oilor sale proprii. Cine a mai vëzut aşa ceva si unde e într'un astfel de pas inteelepciunea co se așteaptà dela un preot

Petrecere in Sebes. Dumineč in
$9 / 31$ Maiu a. c. se arangeazã in Sebesul-săsest
o petrecere cu joc, în pavilonul hotelului ${ }^{\text {L }}$ La foc de patriotism în anul acesta al milleniului leul de aur $\kappa$, cu scop ca venitul curat sě se dee fondului sReuniunii meseriasilor ro
de acolo. Inceputul la 8 oare seara.

Cununie. Mâne în 19 Maiu v. își sěrbează dl Andron Bogdan din Brad cununia cu d-soara Maria suiaga din Lăpussnic in
biserica din Lappusnic. Le dorinı fericire!

Omor î Mada. In ziua întâie de Rusalii, la birtul din sat în Mada, junele Avrame Duca ajungênd în ceartă cu falčăul foann Cruă-
ciunn, s'a infuriat asa de mult, că, mai find si ciunn, s'a înfuriat asa de mult, că, mai find si
cam beut, a scos repede un cutit din serpar cam beut, a scos repede un cutit din serpar
si 'l-a împlàntat cu 0 izbitură puternică in si ' l-a împlantat cu o izbitură puternică in
umêrul stang al contrarului seu Ioan Crăciun Nenorocitul a cazzut indată ios si cum lovitura ii tǎiase o arterie principală, 'i-s'a scurs sângele si în timp de o oară a murit. Ucigasul in ziua următoare s'a înstiintat la judecătorie
insuș̦i. Erau arıêndoi flacăi de câte 19 ani.

## Frumoase semne de desteptare

Geoagiului (comitatul nostru), din abia vre-o 90 de familii, așezată in loc muntos. N'ai avea sĕ te miri dacă ai auzì că poporul într'ênsa e cam rěmas înapoi si stă pe loc în bue sĕ ne bucurăm putênd spune, că nu numai nu da înapoi, nici nu stă în loc, ci tocmai îneinteasă frumos! În comuna aceasta mică, 8 inși, terani, abonează foi, anume "Revista Orästici" și "Foaia Poporului", numai între hotarele comunei intêmplă, nu umea mare, în țeară si afară de ea. Ne-am bucura când am putea spune același lucru despre toate comunele noastre românesti, intriasta vedem o dovadă vie despre înaintarea frumoasă și avêntată a iubitului nostru popor spre deșteptare tot mai mare, - ceea-ce atât de mult trebue sě dorim cu toti

Nu se pot bate. Cine are fiere neagră, și-' 1 mâncă pălmile ca la jocuri sĕ se bată, acela sĕ nu se ducă la petrecerile din PoianaTekereu, că acolo nu se face cucuruz pentru
ell! Sé poftească la Mada mai bine. La ell Sě poftească la Mada mai bine. La si se incaieră, deloc se pune mulțimea între ei, si glumind si rîzênd de aprinderea lor, îi împinge ca duși de val, pe unul într'o parte, pe altul într'alta, fără sě-'i lovească ori sĕ primească acum despărțitorii bătae cu înflăcărații si asa îi linistesc, si-'i tin în vedere si joacă veseli mai departe ! Așa am vĕzut făcêndu-se a doua zi de Rusalii si assa spun oamenii că
se face totdeauna. Băteči crâncene si omose face totdeauna. Bătěi crâncene și omo-
ruri astfel nu se pot întêmpla din joc, cum pe aiurea se întêmplă. E foarte frumos aceasta, și că assa e, este vrednicia dlui notar din co-
mună, Petru Robotin, care li-a spus oamenilo că gendarmi nu le va aduce sés-'i păzească, ca gendarmi nu le va aduce sĕ-'i păzească,
ci nu le mai dă voe de petrecere, îndată-ce se întêmplă vre-o nenorocire! Mĕsura are u mările bune ce se věd.

Morṭi mulți. Din Mada ni-se împărtă seste, că in singur această comună cu filia Stăuini, au murit in primăvara asta peste 50 copíi de difteritis. In unele zile înmormêntau si 4-5 odată! Am dori sě știm medicul cercual, de câte-ori a eșit in comună in vremea aceasta pentru a-sil face datoria și a pune pedeci grabnice și sigure flagelului? Ori poate prin comunele românești pot fi lăsate sě se stîngă viețile, prin epidemii, așa cu valul Că într'o comună sûnt atâlea întêmplări de moarte provenite din o singură boală, nu slugește tocmai spre laudă medicului cercului

În contra strëinilor. Cine n'a auzit până si in cel mai depărtat și ascuns sat de America! *Mě duc in America «. *Sa dus in America*. Mergerile in America pe alocurea au luat întinderi înspăimêntătoare. Co mune întregi serrace sil-au ridicat sérăcia și au asta pentru-că acolo se simtia foarte lipsa de brate muncitoare. Mulți s'au dus si s'au si norocit, si sau au venit napoi cu ceva parale, sau n'au mai venit de loc. Acum se pun capět și acestei năvale a strĕinilor în America Guvernul si dieta Statelor-Unite American se ridică contra potopului de strěini, căci, precum s'a băgat de seamă, prea umplı, nu fabricele și așezămintele de muncă, ci spitalele casele de sĕraci și - temnitele! Și asta fiindcă se duce acolo atâta sĕrăcime sí oameni slabi ori slăbiti în urma schimbării patriei, că cesti din urma se bolnăvesc, cei dintâiu sûnt împinșị de nevoe la stricăciune. Acum prin lege se iau měsuri contra năvălirii, anume li-se va cere celor-ce vor sĕ se mai așeze în America stie ceti si scrie si sě fie recomandati spr primire de cătră consulii țerilor lor.

Scrintiți. O reuniune a tinerilor co mercianti din Rimaszombat (comit. Gőmőr),
si anume că sĕ se indrepteze cătră toate reu niunile neguțătoresti din țară cu apelul ca Sé declare sí sé lucreze ca drept limbă de negot sé fie folosită numai limba ungurească Doamne dă-le gând și tărie sĕ o facă! Cânc un Român va întra într'o prăvălie fidană or ungurească, și va cere româneste, sě-'l dee pe ușă afară că de ce nu cere ungurește! No ne-am bucura tare de patriotismul ungures arătat in acest fel!

Maial în Dobra se arangiază la 31 Maiu n. a. c., în grădina bisericii gr.-or. lo-
cale, în favorul bisericii gr.-or. din Dobra si al fondului meseriesilor români. Pentru co mitetul arangiator al meserieșilor: Iosif Petrovici, președinte; George Tomuță, cassar. In pausă tinerimea se va produce cu jocurile strămoșilor »Călușerulk și »Bătuta*.

## O patimă urîtă.

Un lucru întristător vede călětorul ce trece prin comuna Gelmariu. Chiar si acum vede capul de lucru, ìn Gelmarıu vesi, in zi frumoasă de hucru, nainte si după ameazi, î
capul satului, $6-10$ oameni tolăniti jiste, în umbră de sălcii, la marginea drumului, in mâni cu carti de joc soioase ca pěrul lor și ca hainele de pe ei, jucându-se pe bănuți cu patimă hîdoasă.

Asa nu e mirare că oamenii cei mai numele slab

Toți câti perd vremea jucându-se, altti stând gură-căscată lângă ei, laolaltă de au câțiva florini, doi-trei, în pungile lor. Banii aceia nu sporesc, ci cel mult trec dela unu tul.
N'ar fi mai bine de-ar lucra ziua întreagă oamenii aceia și cei doi-trei zloti s'ar face cinci-șase? Unde sě mai pui apoi că dușmănia si gândul rěu ce se naste în cel-ce a perdut față de cel-ce a dobândit, apoi foamea, něcazu si toate relele ce isvorěsc roiu din această
patimă josnică, ar fi inlăturate, prin munca cinstită în brazdă, în holdă, între oameni de nie!

E trist destul că prin satele noastre s încuibă primejdiosul joc de cărți ducětor la sěrăcie şi rele! Și e datoria tuturor oamenilor de omenie a lucra pentru stîrpirea lui. Dacă de marginea drumulti, in zi de lucru, e plin ales in sěrbători? Primăria comunală din Gel ales in sěrbători? Primăria com
mariu nu se gândeste la asta?

## Statut

scoalele elementare din com. Hunedoarei.
Fispanul comitatului Hunedoarei a publicat la inceputul acestui an un statut cuprinzênd renduel cerceta scoala, cum sĕ sé pedepseaseă lipsirile
dela scoalŭ, cat sĕ tină dela scoalŭ, cât sĕ tină anul scolar şi cum
sĕ procure cărtile pentru şcoală?

Statutul a fost tipărit. fireste, numai in limba ungurească, ca-şi-cum aici numai scoli unguresti ar fi
sau ca-şi-cum comitetele scoalare pe care incã le priveste, ar sta nu din terani români, ci din de eci largi si pălărie unsă de pe Alföld.
Il dam în cele următoare in traducere.

Primarii comunali sunt datori sĕ ves teascǎ părinților, că 1 Septemvrie e ziua începerii anului școlar, când trebue sě-'si trimită copfii la școală, si anume pe cei de 6-12 ani a școala regulată de toate zilele, ear' pe cei de $13-15$ la școala de repetitie.

Primarii comunali au sê ingrijască ca industriesii së mu primească de invétăcei astfel
de bäreti. cari nou implinit anul al si ca nici părinții, nici alți interesati sě nu-i aplice de păstori pe durata anului scolar, cei cari n'au împlinit anul al 12-lea!

Comitetele scolare sûnt obligate ca până la 15 Sept. sĕ trimită primăriei însèmnarea celor inscrisi pentru școala de toate zilele și cea de repetiție, precum și a celor, cari cercetează școala și a da seamă cari dintre cei obligați nu o cercetează? Primarul comunal numai de cat sé admonieze pe părintii, cari nu-'si trimit copíii la școală, și dacă aceasta n'ar duce la resultat, n'ar reusì, sĕ aplice pedeapsă treptată in bani.
Notarii comunalz si cercuati sûnt înda torați ca până la 1 Oct. sĕ trimită inspectorului de școale insémnarea elevilor, cari s'au înscris
si cercetează scoala de toate zilele si cea de Ș cercete
repetitie.

Dela 15 Sept. învětătorii sûnt datori a insemna acurat zi de zi in zinuarele scolare sub grea responsabilitate, toate lipsirile arătând
jumẽtătile de zile scusate si cele neexcusate tătile de zile scusate ssi cele neexcusate.
Concedii se pot da elevilor în caz de boală a elevului, a cutărui membru al familiei sale, in caz de moarte in familie, la vre-o sěrbătoare familiară (căsǎtorie), iarna în caz de lipsă de îmbrăcăminte.

Invětătorii sûnt îndatotați ca se trimită primăriei insémnarea absentilor (lipsirilor) ne-
excuzate în fiecare lună de 2 ori si anume
a 1 sii 15. Insěmnarea sĕ fie subscrisă și de Primele comitetului scolar
Primarul comunal se îndatorează se ad monieze pe cei-ce lipsesc dela școală întâia-dată sě pedepsească pe părinttii celor-ce lipsesc a
doua-oară cu câte 50 cr., a treia-oară până doua-oară cu câte 50 cr., a treia-oară până
la 1 fl, a 4 -oară pannă la 2 fl. și a 5 -oară a 1 fl, a 4 -oară până la 2 fl. si a 5 -oară
până la 4 fl. - si pedepsele sĕ le dee prese până la 4 fl. - și pedepsele sě le dee dintelui comit. școlar pe lângă cuitantãa

Primarii sû̉nt datori a înștiința pe părinții cari nici după pedepse in bani nu-'și trimi copíii la scoală, inspectorului școlar, ca sě de

Părintii
Părinții de la cari nu se pot încassa pe depsele în bani se silesc la lucru cu brațele in impregiurul edificiului școlar, în grădina scolară; socotindu-li-se pentru fiecare zi 50 cr. cari trebue sĕ se cuiteze. Contra pedepsire se poate recura la comisia administrativă a comitatului.

Pedepsele in bani se întrebuințează pentru a procura cărțile de lipsă elevilor sěraci și pentru sporirea bibliotecei scolare.

Comitetele sûnt datoare a dovedì în mod legal întrebuințarea pedepselor in bani si un exemplar al conspectului sě-'1 trimită nemijlocit inspectorului de scoale

Comunele se îndatorează a procura inceputul anului scolar tipăriturile de lipsă este an, ca sě aibă destule.

Dacă primarul sau notarul intrelasă raporta depre pedepsirea absenților școlare, inspectorul reg. școlar încunoștiințează despr aceasta pe protopretorul cercual, care recercarea inspectorului e dator a lua měsur cunoștiința despre aceasta pe inspectorul școlar (Va urma).

## Examene.

## Tractul gr.-or. al lliei.

Examenele pentru școalele poporale din tractul Iliei sûnt puse pe zilele dela 20 Maiu până in 7 Iunie a. c. precum urmează

Luni in 20 Maiust. v. in comuna: Gialacuta, Furcşoara ṣi Baresti; Marți 21: Têrnava Ternăvita si Booz; Mercuri 22: Branisca Cerbia: Visca, Băgara si Vorta; Vineri 24 Braseu, Almas-Sèliste; Luni 27: Tămăsesti Zam; Marți 28: Cărmăzănesti, Vıca; Mercuri 29 Glodghilesti, Burjuc; Joi 30: Tătăresti, Câm puri; Vineri 31: Brădătel, Godinesti; Sâmbătă 1 Iunie: Sirbi, M.-Bretea; Duminecă 2 Ilia, Bacea; Luni 3: Boiuri, Certeu-de-jos Vineri 7: Gurasada, Gothatea-Ules.

D] protopop in persoană va fi față la de lături.

Delean.

## „Albumul pitoresc <br> ROMÂNIEI'

Din lucrarea prea vrednică de luare aminte, despre care am făcút pomenire în numěrul nostru 18 , va essi zilele acestea de sub tipar fascicolul al doilea, cuprinzênd ur mătoarele tablouri
"Biserica D-na Balasa din Bucuresti".
"Hora" (dans national).
Calea Victoriei si piata Sărindar din Bucuresti"

Präpastia Ialomitei"
doamnă in costum national
Canstantal "Isvorul" in dobrogean).
Recomandăm din nou familiilor inteligente album. album.
fascicol.

## Cărți nouě.

,Stilistica practică" sau regule sis exemple pentru tot felul de epistole, cereri acte şi documente cari vin mai des înaintc in vieața de toate zilele, de Ioan F. Negrutio a esit de sub tipar la Blaj în zilele acestea Prețul 30 cr .

Cartea e trebuincioasă mai ales pentru * comercianții mai mici, industriași și alți inte resați cari n'au avut fericirea a putea studi o scoală de specialitate, și astfel nici cuno știntele și manierele de lipsă la purtarea felu ritelor corespondențe, și nici formalitățile c
trebue sě se observe in compunerea une trebue sě se observe în compun
epistole, petițiuni, document, etc. *

## POSTA REDACȚIEI

 î curênd și o sě vě împărtășim părerea. Ducrarea $\gtrdot$ Dealul Feteis

## 

## "ARDELEANA"

INSTITUT DE CREDIT SI ECONOMII, SOCIETATE PE ACTII.

## CONVOCARE.

In conformitate cu prescrisele $\S$-lui 18 din statute, domnii acționari ai institutului se învită la

## 

ce se va ținea în biroul institutului la 30 Iunie st. n. 1896 după prânz la 3 oare, cu următorul

## PR0GRAM:

1.) Propunerea Direcțiunii referitoare la înmulțirea capitalului social.
2.) Propunerea Direcțiunii cu privire la întregirea §§-lor 6 și 51 din statute.

Domnii acționari, cari doresc a lua parte la adunare, sûnt rugaţi a depune acțiile la cassa institutului, conform celor normate în $\S$-ul 20 al statutelor societății.

Orěştie, la 15 Maiu 1896.
94 (359)
Direcțiunea.

## PRĂVĂLIA ROMÂNĂ

## 92 (360) IOAN I. VULCU <br> (Piața-mare) - in Orăştie - (Piața-mare)

Se atrage deosebita luare aminte a onoratului public din Orăstie ș̦i jur, asupra prăvăliei noue a lui Ioan 1 . Vulcu, negustor român, bogat provězută cu tot felul de mărfuri de băcănie și ferărie. Și anume: Mărfuri de

## " B A C A N I E: $\overline{\underline{\text { A }}}$

Făină de toṭi numerii ; zăhar, orz, urez, și tot felul de articli trebuincios ${ }_{i}$ pentru hrană. Prețuri moderate. Marfa totdeauna proaspětă și bună Ear' indeosebi teranilor se atrage luarea aminte asupra feluritelor soiuri de
 de tot ce le lipsește pentru lucru și economie acasă și la câmp. Și anume:

## Feruri de plug,

 sape, arşauă, și altele, de cele ma noue și practice.
## Goase din Stymia

 sistem nou sit bun! Se dau pe garanție! Dacă nu corěspund, se primesc înapoi ori se schimbă. Tot aci se pot căpěta cute pentru ascutit, de cele mai bune.
## Kanturi

de tot felul, de fer si drot
Cuse de drot, pentru sindilia, potcoave, și altele.

## Fixeze,

mai late si mai anguste, sĕcuri, topoare, și alte unelte pentru lemnărit.

## Oțell sixi fers

drugi de fer și pante, etc și tot felul de articli și unelte trebuincioase la
economie, acasă și în câmp!

## Wase

emailate sị de fer, căldări, frigărí etc.

## Kampe,

mari și mici, lumini, petroleu, etc.

## „DETUNAJA",

Institut de credit și de economí, societate pe actii Sediul: BUCIUM, p. u. ABRUD (Abrudbánya).

93 (361)

## Întemeiată î 1895.

## Capital de actii : florini 30.000 .

Primește depuneri spre fructificare, după care solvește $\mathbf{6} \%$ interese fără privire la terminul de abzicere.

Dare de venit după interese încă o solvește institutul.
Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc momentan după sosirea comandei

## Directiunea institutului.

