# REVISTA ORASTIEI 

## ABONAMENTELE: <br> Pe 1 an 3 f..; pe $1 / \mathrm{z}$ an 1 fl. 50 cr.; pe 4 luni 1 fl. Pentru Romania și strǎinătate 4 fl. la an. Manuscripte nu sě înapoiază, - Scrisori nefrancate nu se primesc. Abonamentele se platesc inainte.

## Apelație-Protest.

In raportul ce-am publicat despre cea din urmă adunare a congregației comitatului nostru am spus, la locul sěu, că adunarea a hotărít sě facă un împrumut de 180,000 fl. de cătră comitat, pentru trebuinţe de-ale școalelor de stat maghiare.

Contra acestei hotărîri a congregatiei, dnii F. Hossu Longin (Deva), V. Demian Brad), Dr. A. Muntean (Orăştie), Dr. Al. Hossu (Deva), Dr. Silviu Moldovan (Orăstie), Dr. G. Suciu (Haţeg,) Aurel P. Barcian (Orěştie), Ales. Moldovan sen. Deva), Laurian Bercianu, Petru Belei, Toan Lazaroiu (Oresstie), Ioan Serban Deva), - toţi membri ai congregației, uu inaintat în timpul prescris, urmăoarea apelatie-protest, prin vicişpan a ministru:

## Onoratä congregatiune!

Cultura este o necesară și probată călěuză vieții, dar' totorlată și cea mai frumoasă poloabă a sufletului omenesc, care îl ridică pe om din animalism și 11 inalţă și apropie de Jumnezeu, după al cǎrui chip și asěměnare antem fácuți.

Traind in epoca democrației și a egalei ndreptǎțiri a tuturor cetățenilor patriei, cu oții datori sûntem sě ajutǎm șı sex contribuim a generalisarea culturii, lattirea ei in toate aàturile poporațiunii.
Vrênd scopul acesta sublim, trebue sě rrem și sě primim și mijloacele, prin cari puem ajunge la acest scop.
La cultură, fară școale nu se poate ajunge.
Cu toții avem deci datorința umanitară si patrioticǎ, sě spriginim școala și sě adusem jertfe de prisosinţă pentru a ei propășire.
Copilul ajuns la școală in fragedă virstă saměnă agrului, care trebue bine lucrat și u bune sexmênṭe presărat, ca sě aducă doitele roade.

Dacà insě agrul cu rele instrumente se ra lucra și cu grâu necurăţit de neghină se ra sěměna, holda va fi slabă ṣi de polomizi 1ăpă dită.

Nici scoala nu va produce resultate doite, dacă instrumentul cu care vrea sě părunda într'a elevilor creeri, e dur ș, necoéspunzětor, ṣi capul și inima lor nu se prorede cu bune și alese invettături și exemple.

Instrumentul bun al școalei este limba naternă, ear' mai aleasă invêţătură, decat religiunea și iubirea de neam, nu poate sê fie.
Cu limba maternă a elevilor trebue deci纹 opereze școala, în frica lui Dumnezeu sě-'i reasca și demnitatea națională intr'ìnșii sě o lesvoalte.
Dacă o școală nu astfel lucrează, nu merită ie-'i tindem scutul și spriginul nostru, ca iind chiar păgubitoare.
Eată de ce noi subscriṣii și soţil nostri de principiu ne-am ridicat glasul in contra icoalelor de stat și facem această

## Apelata,

n contra hotărírii luate in adunarea generala lin 4 Ian. a. c. sub nrul 4 , si aclusà aci sub 1. prin care s'a decis, ca acest comitat sé
zontragă un imprumut in favorul școalelor de stat din comitatul nostru, căci noi nu putem prigini școale, cari nu cultura adevěratǎ au le scop s'o lătească, ci sûnt numai oficine nenite sě deterioreze aurul nobil mestecandu-1

## Apare în fiecare Sâmbătă

editoralfoif:
Aurel Popotici-Barcianu, director.
cu proasta aramă, cari n'au altă problemă decat răpirea de suflete, instrǎinarea bǎieților fragezi de limba și legea strămoșilor nostri!

Din școalele de stat eschisă-'i cu totul limba română și propunerea religiunii este cu totul neîngrijită.

Cand statul face acestea, calca în picioare propria-'i lege și nesocotind principiile pedagogiei zădărniceṣte chiar și rĕspândirea culturii.

Deja de sute de ani propagă pedagogia principiul, că școala trebue sě se folosească de limba maternă a elevilor. Și noi, cari ne-am crescut și prin școale maghiare, cunoaștem bine tortura spirituală ce o are copilul gingaș, trebuind sě-'și insușească deodată cunoștinţele necesare cu denumirea lor intr'o limbă strǎină fără a fi măcar ajutorat de limba maternă.

Datorinţă chiar și umanitară împlinim deci, când protestăm contra chinuirii copiilor nostri.

Legislativa din Budapesta a avut și dînsa lucide momente, cand in $\S$-ul 58 al articlului de lege XXXVIII din 1868 a zis, că „fiecare bǎiat are a se instrui in limba maternǎ", ear' in §-ul 17 al articlului de lege XLIV 1868 a zis, că deși determinarea limbii invěțămêntului la institutele de stat se fine de resortul afacerilor ministrului instrucţiunii publice, totusi din punct de vedere al succesului instructionii publice, al cultivării si buncästării comune, find acestea finta supremă a statului acesta deobligat, a purta grije, ca in institutele sale de invētămènt cetăterii de ori-ce nationalitate, daca trăesc în massă mai mare impreună, sĕ se poata perfectiona in limba lor maternă pând unde se incepe cultivarea mai inaltã cademică.

Acuma insě deţinětorii puterii de stat nesocotesc aceste legi principiale fundamentale și nescoase incă din vigoare prin alte legi echivalente folosindu-se în toate școalele de stat exclusiv numai limba maghiară, chiar și în ținuturi și sate, unde de maghiar nu-'i nici pomenire, ori sûnt rari ca și corbii cei albi, -și primii oficiali ai acestui comitat orbiţi de preocupațiunea provenită din infect șovinism de rassă nu sě sfiesc a mărturisi în public, cǎ nu cunosc vre-o lege, care ar obliga statul sĕ înroducă in școalele sale și altă limbă decât cea maghiară și afirmă, că precum confesiunile și privații pot sě se folosească de limba lor in școalele ce dînșii le Intemeiază și susţin, așa compete acest drept și statului, a cărui limbă oficioasă e cea maghiară, - deși §-ul 26 al legii citate mai in urmă in alineatul al 3-lea dă acest drept numai fundatorilor institutelor private, - ear' școalele statului nu sex pot considera de private !

Din celea expuse reese in toată claritatea, că statul recunoaște de suprema sa tintă rěspandirea culturii și că asta numai cu ajutorul limbii materne a elevilor se poate cu succes efectui ; ṣi tocmai pentru asta, până cand privaților dă nețĕrmurită voie in alegerea limbii de propunere în institutele lor, - pentru sine statul prescrie drept datorinţă ingrijirea, că fiii ori-cărei naționalități sě se poată perfectiona în limba lor maternă și încă aproape de vatra părinților lor.

Dar' noi sûntem indreptățiţi a cere dela stat școale cu limbă de propunere română nu numai pentru-că statul prin legi s'd obl gat insuși la aceasta, - dar' și deoare-ce ca Români contribuim la susținerea acestui stat

Institutului tipografic "Minerva" in Orăstie.
cu jertfe de sânge și bani; deci tot ca Români vrem și trebue sě beneficiăm de avantagiile ce statul poate sě tindă cetățenilor sei.

Și cerênd cu insistență respectarea limbii române nu o facem asta cu gând dușmănos patriei, ci pentru-că iubirea limbii materne e traditionlă la noi și comprobată prin istorie, căci doar' despre Români a scrıs istoricul celui mai mare rege al acestei țeri, fiul acestui comitat și din sângele nostru eșit, că noi mai mult ne luptăm pentru limbă, decât pentru insăși vieața, și noi n'am avut lipsă, sě ne vie, abia in secolul al XIX-lea, omul care sé ne invețe, că un popor in limba sa trăeste

Dar' satisface oare statul acestor indatorir ale sale?

Nici decât?
Vedem cǎ in acest comitat locuit de o majoritate română de peste $90 \%$, nici un institut cultural susținut de stat nu este, care ar subministra cultura în limba noastră.

Școalele de stat stau cu toate in serviciul așa zisei idei de stat maghiar; va sě zică, deși susținute de acest stat poliglot, ele servesc numai unui stat incă neexistent, și care din idee in realitate in veci nu se va preface.

Școalele de stat nu au de scop laxtirea culturii, ci maghiarisarea, adecă tendența de a ne falsifica copii și de a spori și íntări prin contrabandă o viță părăsită și străină in Europa. Dacă guvernul într'adevěr ar vrea sě rěspândească cultura și în aceste părți, n'ar avè decât sě dee, și numai jumětate din sumele cheltuite pe școalele de stat, - scoalelor confesionale existente, și atunci acestea și printr'însele cultura, ar ajunge la înflorire

Dar' școalele contesionale nu-'s ajutorate, ba li-se pun fel de fel de piedeci in desvoltarea lor, și dacă ici-colea li-se dă câte ceva, fărîmăturile de ajutor li-se dau ca elemosină rușinătoare și pe preţul independenței și caracterului lor confesional și național.

A le scusa apoi-intre astfel de impregiurări - că nu-s la inallṭimea chemării lor - cum a făcut-o aceasta dl inspector scolar, este un cinism revoltător.
(Va urma).
Trei crai sis solgabirieül natriot".
Schiṭă din com. Hunedoarei cu $93 \%$ Români. -

## Deva, Ianuarie 1897.

Maaare »demonstraţie« contra statului "naţional maghiar« era sě fie in Ilia, a doua zi de Crăciunul românesc, anul 1896.

Inţelepciunea si Ingrijirea $>$ patriotică « a solgǎbirěului Höhn Károly a mântuit însě patria de aceastǎ sguduitură și astfel întărirea »ideii« de stat național maghiar va casstiga printre Romấni tot mai mult teren la inceputul milleniului al doilea.

Cu "gând rěu«, bag'seamă, plecat-au din Deva tri-crai dela Rěsărit, cu pěcurarii: 6 inși, cu trenul de dimineaţa, la llia. Inarmaţi cu sǎbii de lemn, ciacaue de hârtíe și cu un vifleem, toate lipite cu hârtíe vênătă-galbină-roșie. De ar fi sburat crăişorii, ca sě nu-i vadă poporul românesc, nu ar fi fost - «hibă». Dar' a doua zi de Crăciun, mě rog, sě umble pe pǎmênt trei crai dela Rěsărit, cu semne «contrare» statului «maghiar" printre poporul românesc din

INSERTIUNILE:
Un șir garmond prima-dată 5 cr , a 2 -a oară 4 cr., a $3-2$ oară 3 cr . și timbru de 30 cr .

 lia ca sě-1 «agiteze», aceasta, lucru firesc, a trebuit sé bată la ochi treazului solgăbirěu din Ilia. Patria primejduită 'si-a aflat însě mântuitorul seu. Nepotul neamtului din Brandenburg, ajuns solgăbirěu în Ilia, ca musca in zěr, nu putea lăsa în pace *demonstrația» plănuită.

Abia ajunseră la 7 ore dimineața, la Ilia, crăişorii s'au inștiințat la birěul satului.

Acesta, Ungur de omenie și creştin, li-a zis $»$ Dumnezeu v'a adus, dragii mei, mergeți și la domnul notarěs s. Assa și făcură crǎişorii, și credeau că-'s la adăpost. Intr'alți ani tot aşa au urmat și a fost bine; dar' anul millenar trebue sě se sfirssască cu - pacoste, precum s'a început cu - pacoste acu-ma-'s 1000 de ani.

Trecênd pe la fereastra solgǎbirěului, craii fură zăriți cu vifleemul - «demonstrant».

Pandurul iute după crai, că-íi «pofteşte dl solgăbirěu».
„Hai, că ne chiamă domnul solgăbirěu«, grǎi un craiu.

Intrând, deteră o bună dimineată, scoaseră săbiile și voiau sĕ cânte; credeau că întră la un - crestin.

In loc de «mulțam», solgăbirěul se rěstì cătră copíi, zicêndu-le:
„De ce ați pus fete romanestr pe viflaim sii ciacae«r?
„Pentru-cä-i Cräciunul romanesc, dle solgăbirǔu«, rěspunse cu curagiu Dionisie Ghit, un băiat de vr'o $12-13$ ani, destept și indrăsnet.

Uimit de acest rěspuns potrivit al băiatului naiv, solgăbirěul o luă mai cu buna.
-Trebuia sě puneți feţe ungurești, nu româneşti, aceste sânt oprite«.
${ }_{» \text { Feţele ungurești au fost la Crǎ- }}$ ciunul unguresc, care a trecut; acum a venit Crăciunul nostru, sĕ punem și noi fetele noastre", rěspunse din nou copilaşul.
»Da cine v'a dat slobozenie sě umblaţi prin sat", se spârdǎì din nou solgăbirěul?

D'apoi domnul protopop, de unde tocmai ieşirăm, apoi birěul satului și domnul notarěs; doarả ei poruncesc aci", rěspunse copilaşul.

Ca muscat de şerpe sărì atunci solgǎbirěul de pe scaun și simţindu-se vătěmat in »dreptul« sew, cu o grandeţă oare-care, rostì următoarea »judecată«
»Prostule ce ești, nu știi tu cǎ aici în Ilia eu, solgăbirěul, poruncesc si la birěul și la notarěşul și la protopopul vostru. Eu poruncesc la toti. Căra-ti-vě de aici! Mergeți cu haiducul la staţie şi 'napoi la Deva. De vetti cuteza sế intraţi la vr'o casă, vě închid, și vě trimit cu gendarmii acasă. Luav'ar dracul sě vê iee«!

Pandurul a petrecut craii la gară și la 11 ore Inainte de ameazi erau - acasà, in Deva.

Călětoria a costat pe 5 copii sěraci de Român și 1 Ungur 3 fl, şi câştigul - perdut.

Fire-ar de pomana dlui solgăbirěu!
Iubit popor român! Tine minte, că a doua zi de Crăciun, anul 1896, un slujbaș platit de tine, ca sě te slujasca,
'ti-a batjocurit, ce tu mai scump ai in lume: oolorile tale româneşti, onoarea numelui těu falnic de Român; 'tii-a batjocurit oopiil těi, înjurându-í mojiceşte; ti-a batjocurit obiceiurile sfinte ale moşi-strămoşilor têi.
Nu uita, Române, că esti rob în patria moşi-strămoşilor tế, batjocurit de o - venitură, care te ureşte, findcă-i dai pâne şi domnie!

Cu atât nu va rèmânea însě dl solgăbirěu. El e rěspunzětor pentru fărădelegea și batjocura ce tot Românul o resimte.

Dl vice-comite, Hollaki Arthur, sě credem că-1 va inmuia pe acest mic tiran Imbuibat din cercul Iliei.

Sě tragem insě invětăturarà
La tot casul ordinațiunea ministerială contra colorilor «contrare statului» trebue din nou aduse pe tapet in congregatia viitoare a comitatului, și de nou și și mai bărbătește combătută până la locurile cele mai inalte si nu de caţiva bărbaţi numai, ci de întreg poporul românesc din comitat, cu zeci și sute de proteste, ca în contra milleniului, bunå-oară.

Azi o pantlică, mâne un brêu, poimâne un viflaim cu colori româneşti sûnt batjocurite zi de zi ssi noi nu ne apěrăm unul pentru tofti si tofti pentru unul, precum ar trebui!

Nu sûnt întêmplări singuratice acestea, ci simptomele unui trecut dureros, unui present ticaclos sii a mortii nationale, ce ni-se pregăteste: in viitor.
Dar' viitorul al acelora este, cari lupta barbàteste pentru drepturi nationale, pentru patrie liberd.

Poporul, care nu le are pe acestea, e mereu lovit, batjocurit şi nu are drep. tul sè traxeasca, dacă mu se apèrà voiniceste. El trebue sě moară în ruşine, lingênd mâna stăpânului, care mereu îl loveste.

Aceasta insě nu poate fi soartea noastră; nu sûntem vrednici de asta!

August A. Nicoară.

## Exposiția din Brad.

Raport special.
Linistea o intrerupse vocea din ce in ce mai sonorǎ și atrăgětoare a doamnei protopresbiterese Aurelia Damian, care cuvêntă precum urmează:
${ }_{\text {atimate }}$ Sublic! Scumpa-mi da torinṭă e

FOITA „REVISTEI ORĂȘTIEI"
De ce sûnt trist?..
Sint trist, si tot met plang de cume;
Din suffet jalea noo mai sting -

Accle lumi din asfintit
Miaut fost si dulcti si



sirmi pare mast forag.
Veri, de ca's trist nu stitu amume
Simit doar cä jalea mitit ursitat,


 câte stuk

Artur Stavri.
Un pescar pasionat. (Din carnetul unui om insurat).

Mě simfliam cam obosit, dar' nevasta ear m'a îmboldit cu vorbele-i obicǐnuite

- Du-te, du-te, leneşule, îmi trebuesc vr'o doué-trei ș̦iuci cu icrels

Am plecat, deșì mai bucuros rěmâneam acasă. Dar' n'am vrut sě dau ghes îndoelii sé incolłască în inima ei.
arangiat aceasta expositie, ce contine numerroase sii felurite lucruri din industria casnică, pregătite de femeile romane din Zarand.

Damele române din Deva ajutate de surorile d-lor din comitatul nostru, au infintat insotirea numită \&Reuniunea femeilor române din comitatul Hunedoareir. Scopul măreţ al acestei Reuniuni e: a da avênt industriei naționale casnice; a păstra gustul admirabil sị frumseṭa mult lăudată a tesěturilor, cari împodobesc casa românească; a rěspândì portul cel pitoresc atât de aträgětor și plăcut ṣi a da sprigin economie nationale, ferindu-o de ori-ce corcire; findcă toate aceste au deosebită înriurinţa asupra ființei, individualităţii noastre romaneṣti, asupra presentului și viitorului nostru.
Constii de aceste putem fi convinsi, ca
euniunea noastră are un scop măret si Reuniunea noastră are un scop măret nobil: demn de spriginit.
Reuniunea prin jertte si lucrare inṭěleapta 'si-a agonisit, desi ìmprejurările nu sưnt chiar favorabile, mijloace materiale inssémnate. Ear' acum crede a fi sosit timpul, ca sě-ssi înceapă lucrarea binefăcectoare pentru realisarea scopului seu la care cu iubire chiamă pe toate femeile romane din comitatul Hunedoarei.

Și-o începe aceasta prin hotărirea de a premia femeile noastre muncitoare pe terenul industriei de casǎ. A destinat 40 coroane spre scopul acesta, ear' cu împărțirea lor m'a încredințat pe mine și pe doamina Maria Gligor.
Urmând noi încrederii, cu care am tost onorate, am arangiat cu concursul mai onorate, am arangiat cu concursul mai
multor stimate dame din Brad și jur aceasta expositịe de obiecte. Nu știm încat silințele expositie de obiecte. Nu știm incats silintele
noastre vor multumi asteptarile stimatului noastre vor multumi asteptările stimatului
public. Dorim insé a se lua in socotintă public. Dorim insě a se lua î socotintă
faptul, ca Reuniunea păseste de astâ-dată faptul, ca Reuniunea păseste de
prima-dată in partile Zarandului.
prima-dată in partile Zarandului.
Ne aflăm la inceputul lucrării.
Ne affarm la începutul lucrării. Totusi trebue sé se recunoasča, că aceste țésêturi ce sûnt puse la vederea stimatului public, ne dau dovzdă deplină despre hărnicia sia bunul gust al femeilor romane din Zarand.

Dee D-zeu ca Reuniunea sě-'și vadă cat mai în grabă realisat scopul măreț la la care tinde! Trăiască exponentele! Prospereze și înflorească Reuniunea femeilor române din comitatul Hunedoarei
Deși aproape toate obiectele sûnt frumoase i cu gust lucrate și deci vrednice de premiat si asa toate exponentele sûnt demne de a fil
tésplătite, dati-ne voe, ca intre marginile sumei de 40 de coroane se vertre marm spre premiare numai puține și anumit pe urmăoarele:
Măriuta Radu (Herțegani) cu 5 cor.; Maria Florea (Rişca) cu 3 cor.; Carolina Comṣa Ribiţa) cu' 3 cor.; Minerva Mihuṭ (Cărăstău) cu 3 cor.; Elena Florea (Risca) cu 3 cor.,; Maria Marc (Bucess) cu 2 cor.; Märiuța Schioapa (Brad) cu 2 cor.; Maria Bolca (Brad) cu 2 cor. Maria Stanciu (Blǎjeni) cu 2 cor.; Maria Vlad (Ribiṭa) cu 2 cor.; Letitita Florea (Risca) cu 2 cor.; Anica Serb (Cebea) cu 2 cor.; Anica Zeriu (Cebea) cu 2 cor.; Antifa Laza (Lunca) cu 2 cor.; Valeria Onc (Risca) cu 2 cor

Brendusa Bociu (Lunca) cu 2 cor.; Maria
Celelalte primeascal recunoṣtința pentru zelul și osteneala lor și afle-'si rexsplata în aceea că au contribuit la această sěrbare a hărnicie istetimei femeii romanne
Cuventul bine simfit a fost adese intrerupt vorbirea viu aclamata, ear' cele propuse premiate cu suma de 40 coroane votate spre acest scop de reuniune.

După împărṭirea premiilor, preotul Nicolau Florea roaga pe doamnele A. Damian ssi M Gligor, membre ale comitetului reuniunii in numele femeilor tẹrane din Zarand, ca sě aducă mulțumita lor Reuniunei și sě o asigure ca femeea română din Zarand deși copleșită de munca zilei ṣi něcazurile vietii, totuşi iși va ținea de strămosesească datorinṭă a rêmânea sentinelă adevěrată portului, datinilor și limbei străbune, a se perfectiona în industria de cas $\npreceq$ a face loc portului romanesc, a se feri de rizele din boltă și a da ascultare povetelor intelepte ale damelor inteligente sii iubitoare de tot ce e romanesc sil strămosesc.

Cu aceste partea oficioasă s'a încheiat.
Nu voiu uita a scoate la iveală, spre onoarea dînselor, cal la reusita atat de frumoasǎ a acestei expositii, multă vrednicie au doamnele Maria Gligor din Baia-de-Criṣ sis A. Damian din Brad. Domnia-lor au pus totul in miṣcare și au trecut peste multe greutaṭ ce sé intimpină totdeauna când faci ceva bun, Senu ceea-ce primească recunostinta noastrà giată î favorul Reuniunei.

Publicul a fost ales și animat. Ne-am petrecut romannește pană în zori de zi, vorbind mult despre faptul zilei. N'a fost nimeni, care sé nu dorească a mai vedea in viitor cat de adeseori exposititii de felul celei de azi Toṭi credem, că s'a pus un fundament solid pe care avem datorinṭa a zidi mai departe Prin muncả sii culturả vom ajunge la bunăstare și la libertate.

Când zorile sě iveau, prevestind ziua mult dorită, ne-am depărtat la vetrele noastre povestind veseli, cä propusul măret al femeilor române din Brad si jur a reușit și lor le-a succes a rěspándi numele Reuniunei femeilor romane din comitatul Hunedoarei intre te-
rancele române din partrile zarandene. Résrancele române din partilie zarandene. Res
pândească-se scopul și intențiunile ei mărete pandească-se scopul si intentiunile
prin toate casele și colibele romane
D. $\boldsymbol{P}$. $O$.

## Pe aiurea și pe la noi.

 - Impresii de callétorie.
## (Urmare).

(Prin o gresală de amestecare a foilor de manuscris, Ina facut o sarritură în publicarea acestor impresii) Inainte de descrierea orasului Prerau si. celelalte din
nr. 3 al , „Revisteí", trebuia sé urmeze cele de mai jos umblarea inca prin Moravia; procesul etc., apoi intoar
(Prinn Moravia). Dela Gänserndorf am plecat spre Mează-Noapte cătră Moravia pe inia Viena-Krakau.

Pe linia aceasta fiind mare circulatiune, șinile drumului de fer sûnt duple. Trenurile
trec des de tot, ca vêntul unul pe lâng altul!
Limba de vorbire cu cat inaintam ma mult, cu atat se schimba tot mai mult di Ce vorbin in mava.
Ce vorbiau altii in jurul meu nu mai in telegeam nimic, dacar nu incepeam eu cu ci neva nemteste, Am băgat fnsě de seama ă aproape totii știu și nemteste, deși nu bine
Din Dräsing până la Rohatecz (18 sta fiuni) m'a însotit un tată cu o fată cam d 8 ani ce absolvase numai scoala poporal din Tobice. După-ce aflai că ei priçp limba nemtască, Incepui a vorbi cu ei. N pot sě spun ce impresiune plăcuta au făcu asupra mea acessti Moravi dela sate, prin cul tura, onestitatea și inima lor bună, ceea-c de altcum am băgat de seamă la toți Moravi cu cari am convenit.

Intre acesti oameni strěini nu m'am sim fit deloc strěin, pentru-că pe tot locul an hat omenie, sil bună primire cu strěinii. La statiuni numule oraselor unde avea s moravad, dar' și in limba nemțasca.
(Campurile si vitele in Moravia). Li Măhr-Neudorf in dreapta drumului spre Rè sărit se intinde o luncă frumoasă si o mar păsune, pe care era o mare cireadă de vite care de care mai frumoasă, tot rasa nobil de Sviteral' 'Mi-a făcut o plăcere privire acelei cirezi si cugetai daca poporul este cul chiar și animalele lor sunt altfel, mai fru moase, mai de soiu ca la noi.

Lunca aceea ar fi o extinsa rovond ne folosibild, daca n'ar fi regulatả prin mulțim de canaluri pe cari se scură apa din ea. Cl stiinta, prin canalisare, au tăcut-o un camı toarte roditor. Aci cugetam: Oare pe pus toarte roditor. Aci cugetam: Oare pe pus
tele Ungariei pentru-ce nu se trag astfel d canaluri sê se scurga apa care se vede und sii unde pe suprafata pảmêntului sii care fac din marea pustă a Ungariei mai tot păsune dar' și aceea slabă. Este drept că pǎmêntu pe pusta Ungariei conține sodă, care nulas: pe pusta Ungariet conţine soda, care nulas apa sé se strecure in pămênt, oare prin ca
nalisare nu s'ar putea scurge aceasta apă nalisare nu sar putea scurge aceasta apa
Eu pe pusta Ungariei nu intelegeam in c Eu pe pusta Ungariei nu inţelegeam in c
stă bogătatea ei cand eu tot producte slabi stă bogatatea el
am vézut pe ea.

Lunci frumoase am vězut și prin Trar silvania, mai ales pe la Huedin, dară mult tufişuri pe ele. Deșì acestea 'mi-s'au păru foarte frumoase prin Transilvania, numa după-ce am ajuns pe la Rohatetz prin $\cdot \mathrm{Mo}$ ravia am vězut că cât de necultivate sûnt al noastre pe langă acelea.

Dela Rohatetz până la Poleschovitz (tre statiuni) am trecut earăsi pe lângà o mar luncx toată canalisată si plantată unde si und cu cate un frasin, cari absorb umezeala dis pămênt.

Pe la Bisenz-Pisek erau multe grajduri d lemn pe luncă ridicate cam de $1 / 8$ metru del pămênt.

Pe marginea luncei erau sădiți brazi. Pe la Rohatetz am vězut paduri intreg de brazi săditi in rinduri frumoase, tot pe șe: Dacă o pădure se tǎia, era plantată dı nou cu brazi.

- Dar' cand eram sě fiu, căci am fos slab după tifos-ca un fir. Ai uitat? - După tifos, oamenii se 'ngraṣe, im rěspunse.
- Ai dreptate, dar' eu am iěmas slak și-apoi in vieaţa mea n'am putut suterì co loarea asta de soarec.

S'a supěrat, a podidit-o plansul și a eșil trântind ușa.

Am luat gherocul, '1-am sucit, 1-am in virtit, 'l-am mirosit.. mirosa a tutun, si eu nı fumez.

Dar' cine sție, poate-că-i meu. Cin știe prin ce imprejurare miroase a tutun.

Astăzi 'mi-s'a Intêmplat cea mai afurisit: aventură, care cu greu se poate inchipuì di minte de om. Cánd mě găndesc, m'apuc fiorii, carnea pe mine se face ca la cea di urmă friptură de gâscǎ! Lua-le-ar naiba dı aventuri, și de pescarrii și de flirt, și Paulina și pădurarul și nevastă-mea! Cine dracu m': băgat in pelteaua asta.

Stăteam frumos cu Paulina la masǎ, ne galvanizasem amêndoi de atâta vin. Eran in cel mai dulce stête-à-tête !

Cand deodată - hop! niște mutre sinistr se arata pe la terestri, se aude sgomot, s cat te-ai scobl in dinti, m'am pomenit lega cobză și tîrit spre profunzimile lacului. I urmă auziam cum se bocea Polina, şi cum voce aspră o injura in limba lui Luther.
(Va urma).

In stanga erau sii coline plantate cu vii sil pomi, asà că nici o palmă de pament nu se vedea necultivata.

Dacă era o hallà care nu se putea canalisa (scurge), era încungiurata de frasini, arini și sălci.
(Fabrici). Mai la toatà stațiunea era catte - fabrică, dintre cari cele mai multe de zăhar. Pe sate în depărtare incă se vedeau fabrici. Astfel bratele muncitoare au unde primi lucru și unde trằ.
(Cultura la sate). In calètoria mea am convenit sii cu inteliginta, dar'
din poporul morav dela sate. in poporul morav dela sate. Tofi sunt oameni culti si onesti. Simti Indatà influrirea scoalei.

Moravii vorbesc limba lor moravă, și, deși nu sant silititi, foarte mulți stiu și nemțeste. In cupeul meu numai cu mine s
(Vechea lor resedintu). La satul Pole-
schovitz se véd pe 2 virfuri de deal 2 castele, unul numai ruine, altul acoperit. Acestea se ziceau a fi ale grofului Belgradi. In apropierea drumului este oraṣul Ung. Hradisch. Aci a fost resedinṭa principelui Moraviei fnainte de a se preface aceasta in provincie austriaca.
(Capela lii Ciril si Mctodiu). In tinutul acesta este comuna Velechrat. Aci au venit Ciril și Metodiu când au predicat reliBuchlau este o capelă, care se zice a fi zidită de Ciril și Metodiu.
(La judecata). Ajuns in Prerrau și avênd pe ziua următoare proces, pornii a cǎuta un advocat. Trecui pe langă un edificiu grandios, inaintea căruia se preumblau o mulțime de tineri. Era gimnasiul national morav Prinsei vorbă cu studenții. Toṭi se îndreptară spre unul, care venì sé vorbească cu mine. Ceialalţi adecă nu stiau nemteste. Intalnii pe un gardist sic-'I rugai sex mě Indrepte la un advocat. sBucurose, zise el, vină numai cu mine, te duc la advocatul Dr. Lipschik, care este cel mai bun advocat de-aicie

Putêndu-mě eu înțelege numai in limba nemtascả pe acolo, ear' documentele avên-du-le in limba maghiară, imi era teamă ca nu voiu reuș̀ cu procesul; deci intrebai pe
gardist: gardist:

- Na cumva este Dr. Lipschik un Neamt și este cineva la judecătorie orì la advocatul care sě vorbeascǎ - unguresto?

Ungureste? zise el. In tot Prerraul mu gasesti unul care se vorbeasca ungureste.
Advocat de neamt insé la noi mu poate trăi, căci nu merge nime la dînsul!

Noi Moravii numai la ai nostri mergem si nu la strěinı.

M'am
M'am induiossat, vězênd ce napoi e rěmas poporul nostru fața de cel de acolo, căci la noi par'că anume se imbulzesc oamenii la advocaṭi jüdovi si stréini.

Intrai la advocatul şi după-ce îi descrise causa imi zise: , Mai bine ar fi ca sex faci pace cu contrarul d-tale. Dînsul este un tiněr foarte de omenie și lesne poți face pace. Bětranul sub al cǎrui nume este firma e pe pat de moarte, ear' fiul seu Raimuna
kora este un băiat foarte de treabă.

Nu ' 'l-am ascultat, m'am dus la judecătorie. La intrare mě ajunse un domn cărunt cu o faṭă veselă. Il intrebai dacă pot vorbı bează «, Imi zis el surizênd.

Mể dusei cu el până Intr'o sală, aci se aseza la masă și mě Intreba de causă. Era el insusi judetul. Ii spusei starea lucrului si-i desíacui documentele,
traducerile nemtesti le ceti

Eu véd că ai tot dreptul, zise el, dar' se poate că procesul
bine sě vê împăcți.

M'am dus la contrarul meu si am impăcat treaba in niște conditiuni foarte ușoare pentru mine. 'Mi-am ales o mașină de imblătit din fabrica lui, pe care ni-am așezat sě 'mi-o trimită. Pe aceasta am sex oo plătesc dar' mai ieftin cu 30 f . dela preţul ei. Eu insě pe cea dela mine, pentru care am fost improcesuat, cǎci nu voiam sě o plătesc, sě o trimit inapoi fără a o plătı̀.

In fine Il Intrebai: , Pentru-ce in anul trecut ați înșelat pe multii proprietari din Transilvania cu mașinile de îmblătit patent, provêzute cu 2 ruzi, cari erau lăudate că pot imblătl cu ele 2 oameni, pe cand nici patru oameni nu pot imblăti?
, Nu noi, ci Calai (Kállay) dela Budapesta v'a Inșelat pe D-Voastră e, îmi fu rěspunsul. Cercetand causa aflai ca firma aceasta are Kallay, care in anul trecut a impărțit o mul-
țime de mașini de sistemul amintit, cari nu sunt bune de nimic și nu voește a despăigubi pe cumpěrători, ci cere bani, Filiala asta are firma: „Első prerrai gépgyár és vasöntơde Budapesten

Eu recomand proprietarilor români car au primit in anul trecut maşini de acest fe dela firma amintită din Budapesta si pe care
nu le pot folosi, sě se adreseze cătră pronu le pot folosi, sě se adreseze cătră proprietarul fabricei dl Raimund Kokora in Prerrau (Moravia) și a cere a i-se primi ina-
poi mașina patent și in locul ei a-'i trimite alta de întors cu mana ori pentru cai. Di Kokora va asculta rugarea, căci este om de omenie. Epistolele sę nu se trimita in limba maghiară ori românească, căci nu le ințelege nime, ci in limba nemțască ori moravă. Eat de filiala din Budapesta dată pe mâna uno Jidovi-Unguri, sě se ferească alţi cumpěrători
(Va urma).

## Concertul din Romos.

## Dle Redactor:

In frumoasa comuna romanească Romos s'a obicinuit de vre-o câțiva ani încoace se da in fiecare an câte-o petrecere de cătră tinerimiea școlară, venitul cărora este destinat in folosul școalei.

Frumos obiceiu vrednic de urmat in fiecare comună!

Petrecerea din anul acesta le-a întrecut însě pe toate de până acum, deoare-ce prin neobositele stăruințe ale harnicilor învêțători I. Fleșeriu și S. Safta le-au succes a forma nu din tinerimea școlară, ci din junii și junele din comună un cor care Duminecă în 12 1. c. a trecut prin prima probă de foc, cu un succes strǎlucit

Concertului a premers un suvênt ocasional< acomodat, rostit de cătră domnul I. Fle șeriu.

Au urmat apoi cele 5 poesii poporale cântate de noul cor sub conducerea d-lui Invěțător S. Safta, cari toate au fost cântate cu o rară acurateţă și cari au trebuit sě fie toate repetate, deoare-ce mulțimea publicului aduna erea aceasta prin vii aplause

D-nul învéţător Safta nue numai un bun conducětor de cor, ci e și un bun declamator, dovedindu-ne aceasta prin declamarea poesiei $\rightarrow$ Pe pămêntul Turcului, © care a produs mult haz in public.

După concert, a urmat jocul.
In pausă s'a jucat de cătră 9 tineri, aleși pe sprînceană, sub conducerea větavului I Dubleș frumoasele jocuri naţionale, "Cǎlușeriul și Bàtuta", ambele au fost jucate cu mare dibăcie. Abia incetase bietul Rusandru cu ultima figură din Bătuta, ear chipeși cǎlușeri nici nu'și șterseră șiroaile de asudori și sĕ incepură Sêrba apoi Ardeleana, Hățăgana și alte jocuri, dar' numai și numai romanești cari durară aproape neîntrerupt până in ziua albă, ba unii dintre cei mai bravi au conti nuat mai departe petrecerea pe la casele ospitabile ale fruntașilor din Romos.

Venitul material deasemenea a fost multămitor.

Doresc, ca noul cor sê ne facă cât mai adeseori astfel de nopti plăcute ca și cea d Duminecă.

Prino regretabila greseala, a remas afara din nrul no
din Romos.

## NOUTĂȚI

Acesta e cel din urmă numèr ce s mai trimite domnilor cari nu si-au
renoit abonamentul nici si-au platit cel putin reşteanta pe anul trecut, arătând vointa a avea si mai departe foaia noastră.

Celor-ce nu ne datoresc cu nimic si nu ne-au cerut incetarea trimiterii nu le oprim foaia, socotindu'i si ma departe ca abonati.

Metropolitul Blajului, I. P. S. Sa. Dr. V Mihali a cerut presidentului Casei Magnatilor ca de aci incolo sě nu-1 mai intituleze
„Metropolit al Albei-Iuliei" ci al „Ardealului".

Tóth Vilmos a indeplinit cererea si a lua měsurile de lipsă. Cei din oposiție sûn mânioși foc de acest fapt, și spun că astfel de titluri numai prin lege sě pot da. Mai ales sûnt nécăjiṭi pentru numele de „al Ardealului", căci vezi Doamne, aceasta in Ardealuluı", cácí vezi Doamne, aceasta de părṭit de Țeara-Ungurească. Curioși mai păñtit de ti, cinstititilor I Ori doar' credeți cå munții sûnteṭi, cinstitilor I Ori doar' credetti cǎ munṭi
ce despart Ardealul de Ungaria si istoria Ardealului o sé piară din mintea Românilor.

Protopopiatul Sěcărêmbului (Geoagiu II) desființat. Din Sěcårâmb (comitatul Hune doarei) primim știrea, că in urma trecerei la pensiune a veteranului protopresbiter
bin Piso senior, protopresbiteratul II. al bin Piso senior, protopresbiteratul
Geoagiului a
s'a declarat desfintat cu 1
Ianua Geoagiului s'a declarat desfintat cu 1 Ianua rie c. v., ear comunele ce apartin la acest
tract in conformitate cu dispositiunile congresuale relative le arondare, trec la proto presbiteratul Geoagiu I, condus de veteranu protopresbiter Vasile Pipos din Hondol; pro topresbiteratul Geoagiului I. in viitor se va numi simplu al "Geoagiului"

Reorganisare. Noua reorganisare a epitro or si comitetelor parochiale gr.-or. sě fac in intreaga archidiecesa Transilvaniei in decursul lunei acesteia. Trebue sě fim cu ochi in patru la această reorganisare, sě alegem numai oameni cu tragere de inimă cătră biserică și școală, căci durere ni-s'a dat prilegiu de am vĕzut chiar membri ai acestor corpuraţiuni in taběra dusmană. Sě alegem odata
Promovare Sambǎta trecută a fost pro movat la gradul de Dr. în medicină, dl Romul Dobo de Rusca din Orăștie, tiněr serios si inteligent. Felicitările noastre!

Concertul declamatoric al corului bise ricesc din Băița ținut in 6 Ianuarie a fost cercetat de un public foarte numěros, de inte igință și popor. Productiunile au corěspuns șteptării. Cântările au succes și au plăcu mult publicului. Mai mult a plăcut publicului anecdota *Tiganii și sfinții * declamata de în věțărorul Nicolae Igna, care pentru tonul ti annesc ssi cuprinsul poesiei a produs mult ha e langă frumosul resultat moral a fost fru nos și resultatul material, după tragerea tuturo speselor a resultat un
yorul fondului corului.

Dela Ligă. Cetim in ziarele din Romania, comitetele Ligei din București cari de tâta timp au lucrat unul contra altuia, in urma cnngresului ținut Luni în séptěmâna A. Urechiă a fost proclamat de președinte de onoare al Ligei culturale. Ne bucurăm de onoare al Ligei culturale. Ne bucurăm
de acestă Impăcare și dorim ca toți membrii Ligei sẽ lucreze într'acolo, ca sea poatã corěsLigei sě lucreze într'acolo, ca sĕ poatå cores
punde tuturor cerințelor ce Liga 'și-a propus pentru unitatea culturală a tuturor Românilor

Bal in Dobra. Sambătă in 6 Febr. st. n se va arangia in Dobra in sala hotelului dela
"Husariu" un bal. Vinitul e destinat bisericii rom. gr.-or. din loc.
"Liga Română" revistă sěptěmânală pen ru interesele unității culturale a tuturor Ro mânilor, este numele unei nouě reviste sěp těmânale ce apare in București. Au apăru până acum 2 numeri.

Exundări. Din Panciova se telegrafează, ce in urma ploilor mari ce au ținut câteva zile, alvia sa și a înecat ținuturi intregi.

Moarte cu prilegiul unei inmorméntări In Serajevo (Bosnia) s'a intêmplat zilele tre cute o tragedie dintre cele mai groaznice, cu prilegiul unei inmormêntări. Inaintea cosciuvorbe cu preotul turcesc. Preotii din ceartă au ajuns la bătae sângeroasă: preotul turcesc a pusccat asupra celui gr.-or., acesta deși greu a pușcat asupra celui gr.-or., acesta deși greu
rănt, a pușcat și el asupra celui turcesc. Turcul a murit momentan, cel gr.-or. după douě ciasuri.

## Mulțumită publică

Cu ocasiunea Producțiunei teatrale din 26 Decemvrie v. 1896, dată de diletantii rom din loc, în scopul procurărei de carrți pe
seama elevilor serraci dela școala rom. din Orěṣtie, au binevoit a suprasolvi urmǎrorii prea stimați Domnii: Dr. I. Mihu 2 f., Dr Aurel Muntean 15 fl., Solyom Ferencz 10 fl., Candin Cristea 1 fl., N. N. 1 fl., sil L.
Bercianu 1. f., pentru care faptă nobilă li-sĕ Bercianu 1. fl., pentru care faptă nobilă li-se aduce si pe calea aceasta cele mai călduroas multumiri.

Pentru Comitetul arangiator
Baicu.

## REGULAMENTE COMITTATRNSR

## Regulamentul despre edificări

in comunele mari şi mici din comitatul Hunedoarei.
Partea I.
Regule generale despre zidire.
Cap II.
§. 14. Fiecare odae de locuit, trebue sě poată fi fncǎlzită și sé aibă cel putin o fereastră. Assadar' astfel de părti ale casei, strà si nu pot fi incayzite sub nici o fmpregiurare nu pot fi intrebuințate de locuintă.
§. 15. La fiecare casă nouă sau care se reparează temeinic, ferestrile au sê fie de cel puţin $1 / \mathrm{s} \mathrm{m}$. cuadrat (adecă jumêtate metru puţint $1 / \mathrm{mm}$. cuacrat (adecal late , ear usile de 190 cm . (aproape 2 metri) nalte și 90 cm . largi.
§. 16. Dacá locul pe care are cineva de gând sé zideascã, stă din pături pline de materii organice putrezitoare (din care poate sě se nască boale), acel pămênt e a se săpa si cära de-acolo in afunzime de cel puṭin
un metru și jumétate, și a se umplea locul un metru și jumétate, şi a se umplea locul
cu påmêt uscat, intrucalt se poate cu nisip. cu páment uscat, intrucat se poate culo nisip. cari sunt menite a cuprinde in láuntrul lor multime: mai mare de oameni vreme mai Indelungatã, - padimentul (vatra) are sě fie scanduri
§. 18. Dacả sub casă sě zideste șii pivniţa, pivnita are sě se facă din peaträ ori căråmidă. Poate insé fi îngăduita și boltuirea pivnitei cu grinzi tare de goron, dar peste
ele are sé se puna un sir de scanduri dese, ele are sé se pună un șir de scanduri dese,
tari, peste ele e a sé pune un strat de pàtari, peste ele e a sě pune un strat de păment de 20 cm . care se bate bine ssi odaea
care sè tace peste ea, e a sé podi ear cu care sè
scanduri.
§̧. 19. Edificii coperite cu tiglă ori șindilă, numai asa sě pot lăsa sê se zidească nemijlocit unul langă altul dacă sûnt provězute cu părete despartititor contra focului.

Păretele despărtitor sě va zidi la edificiul (dacă unul e vechiu).
Edificii fără părete contra focului, dacă eé coper cu tiglă, au sé se zidească cel putin de trei metri departe unul de altul, ear daca sé coper cu sindilá, de cinci metri!
§. 20. Păretii de scutire contra focului sûnt a sě zidi din cărămidă arsă, curată, ori cel putin din
Păretele de scutire e a sě ridica peste nălțimea coperişului, cu cel puțin 24 cm . și anume aşa, că pătura lui cea mai de sus, sě fie, pe lățime de cel puțin trei cărămiḍi, fǎcută numai din cărămidă curata
§. 21. Intre doué case (lângă olaltă) 2 zidi zid comun (adecă unul pentru amêndouě), așa, ca și de sine rěmănend, sê fie depliná. Va urma).

## FEL DE FEL

Un domn tiněr spune domniṣoarei casei, cu care are o cunostinţă mai îndelungá sta in „Ah, D-şoarà Gen., ce fericire a putea - Ei, domnule cand oia D-Tale, ca ser potif voia D-Tale, ca sé poti fi totdeauna asa aproape de mine.
mare fericire a? Nu , $d$-soară, asta ar fi prea mare fericire pentru mine; m'ar omorl...

## AMICITIIE AMOR DISTRAOTIE

Cotusid de ai stion cat retrasă sif fară sgomot trăiesti, si fit numele bun! Pe unde am umblat, nici nu visam unde si pe cine aud pomenindu-te cu laud.. 1 mi aduc aminte de niste versuri si-o vorbă:

De-un lucru bun în

- Dar' mai usor de-un lucru
- Si rumos cin-adeverrat;

SSi 'n toatà lumea vestea
iti-a mears, cum merg deaceste
CCand trec din gurà in gurà

„Astfel micsunelele, cu toate că nu le vezi; îşi rěspândesc mirosul lor dulce de sub tufişurile de mărăcini, până bine departe

## POSTA REDACTTIEI.

D-lui $R$. G. in $H$. S'a dispus sě-ti vină foaia. Scrie
mai des si tot ce crezi de interes public in partea ocului. D-lui I. $B$. in $C$. Cum ai ajuns acasax ? Pe unde
i mai colindat? De ce nu trimiti nimic? ai mai colindat? De ce nu trimiti nimic? Nu fi leness,
nene, că-'i pěcat chiar acum. Fort nene, că-'i pěcat chiar a cum. Foarte putin mai bine.
Dlui $N$. Muntean in S . Trimite 55 cr . şi le vom expeda îndată.


## Concurs.

In comuna Pianul-superior (romanesc) se află vacant un loc de
adjunct notarial.
Salarul aměsurat dexterităṭii in agendele notariale, pe langa provedere intreagă.

Se recere cunoașterea limbii maghiare și romane in scris și vorbit. $1682-2$

Pianul-superior, 17 Ianuarie 1897.

notar.
primar.

## ADJUNCT NOTARIAL

In cancelaria subsemnatului se primeşte numai decât un tiněr verrsat în afaceri notariale, respective un practicant.

Condițiunile favorabile!

## Ioaohim Medrea,

notar cereual în Cârna (p. u. Alvincz).
$1673-3$

## (-) yey ery <br> Haine de călușeri! <br> Subscrisul negustor din Orăstie am onoarea a recomanda depositul meu de Haine de oăluṣeri, <br> pe cari le vênd, le dau in folosinfă, ori, la cerere le fac anume! <br> Atrag totodată binevoitoarea luare aminte asupra prăvăliei mele bogat provĕzută cu tot felul de marfă de manufactură pentru trebuinfele de casă, adusă proaspettă din atelierele cele mai bune : <br> Flanele, calitătile cele mai bune; Cârpe de perr fine și trainice; Cârpe de lână moale (de Harras); Pânză de tot soiul sii tare; Bumbac de bătut si Ată de urzit, aduse din cele mai bune fabrice; Arniciuri de cusut sii de urzit, in toate feţele; Ciorapi ; Brêuri ; Șerpare cusute cu flori și fir; etc. <br> 1489-12 <br> Ion Lăzăroiu, <br> ออออคอออคอออลออ๔ <br>  <br> "FAGETTANA", <br> institut de credit si de economir societate pe actiuns in Facset (Banat) <br> acoardă după depuneri spre fruotificare de ori-ce sumă $6^{\circ}$ 。 interese <br> la an, solvind institutul contribuțiunea după interesele capitalisate și ridicate. <br>  <br> $128 \quad 15-16$ <br> Direcțiunea.

Semnez cu distinsă stimă

##  

## ZSELEZNY ERNÖ

FLORAR ÎN DEVA.

[^0]
## 174 1-3 <br> STABILIMENT

## 

Primesc și efectuesc tot felul de comande in timpul cel mai scurt, şi anume BUCHETE DE MÂNĂ, de BALURI, de CUNUNIE etc., cu preţul dela 1 fl. 50 cr. până la 70 fl. etc. BUCHETE DE PIEPT dela 30 cr . până la 7 fl. Tot felul de CUNUNI FUNEBRE dela pretul de ff. 1.50 in sus. Totodată îmi recomand și florăria mea de PLANTE EXOTICE și de FLORI NATURALE în revare, ou prețurile cele mai moderate.

Comandele din afară sě efectuesc lá moment cu rentoarcerea postei.


## Convocare.

Subscriitorii, actiilor institntului de credit si de economii ,ZLAGNEANA" societate pe acții î Zlatna se invită prin aceasta, în vîrtutea §-lui 154 al legii comerciale, la adunarea generală constituantă care se va tinè in Zlatna Sâmbătă la 2 \% Martie st. n. $189 \%$ innainte de ameazi la 10 ore, in localul școalei gr.-or.

## OBIECTELE

1. Raportul fundatorilor.
$1643-3$
2. Raportul fundatorilor
3. Constatarea subscrierii capitalului social.
4. Stabilirea statutelor societătii.
5. Constituirea societății cu capital social 100.000 coroane ( 50.000 fl. v. a.)
6. Alegerea comitetului de supraveghiare.
7. Absolvarea fundatorilor de responsabilitatea normată in § 152 al legii com.

In sensul $\S$-lui 155 al legii comerciale, fiecare acție subscrisă dă un vot, mai mult de 10 voturi ̂̂nsě nime nu poate exercita, ear' subscritorii pot participa la adunare sau în persoană sau prin plenipotentați.

Din sedinta fundatorilor societatiii pe actii ,,ZLAGNEANA", tinutä la Zlatna la 12 Decemvrie 1896.

- George Visia


## Emanuel Beşa


[^0]:    Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public iubitor de flori si plante naturale, că am deschis un

