# REVISTA ORASTIEI 

| ABONAMENTELE: <br> Pe 1 an 3 fl.; pe $1 / \mathrm{s}$ an 1 f. 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 sé plătesc înainte. |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## „Si noi ca dinsul"...

Voci mai tinerești, mai îmbărbătate, încep de câteva sěptěmâni sě rěsune peste plaiurile româneşti prin rostul ziarelor noastre nationale. Ele cer, dela Arad, dela Sibiiu, Brașov, Blaj, Timişoara, "actiune/m, strîngere de rinduri, pornirea unei lucrări eroice, avêntate, intru apěrarea scumpei noastre națiuni, atacate acum cu mai multă înverșunare ca doar' ori-când altă-dată, de duṣmani ei de moarte.

După întristătoarele privelişti, la care am fost osândiți sě fim martori și, cu inimile strînse, sě le vedem desfăşu-rându-se naintea ochilor nostri un an și mai bine, fără a le putea impedeca, par'că ni-s'ar fi fost discordat deodată toate puterile, - atât de bine ne vine sě auzim aceste legitime strigări chemătoare, signale de adunare, minătoare inainte!

Punem mai jos sub ochii cetitorilor - mică poesie, pe care o aflăm într'un volumaş abia de curênd ieșit de sub tipar, al unui tiněr poet, Artur Stavri Ea pare anume scrisă pentru noi Românii subjugați, rěsfrângênd in povestea unui isvor, dosit de stânci şi arbori, istoria sfortărilor unui popor viu, ce se sbuciumă a essi și el la larg, la libertaté, la lumină!... Eată cum o desvoaltă și la ce sfirşit o duce aceasta poetul:

- Din brazii desi crescuti pe stânci

Ca umbre negre, -un isvor
Strabate greel paduri adânci Intunecat de umbra lor.

Demult spre lacuri versi îsi cată
Un drum pe unde se coboare,
Ca sà'si patrunda apa toatd
De cer, de aer si de soare..

## Dar' câte valuri de isvor

Se risipesc l... Si el pe drum
Isbit de stanci, la un pripor
S'a 'mprasstiat ca nor de fum...
Dar' picäturile s'adunā
In vadurele, jos sub stâncá STi uite-l ear' pornit sez'si spund Povestea lui mai dulce incal!

Sè duc de-avalma 'n văi cu dînsul Rèsfrânte ' $n$ fata apei sure Privelistti, stânci si brasi, si plânsul Nelamurit dela pädure.

Aşa 'ncărcat de munti, aleargă Mai viu, mai repede, mai mare Și tot ajunge ' $n$ valea largä La cer nemarginit, la soarel...
\$i drept titlu al acestei poesii, cu luminos înţeles, pune cuvintele:
"Şi noi ca dînsul!"
Isvorul e plin de vieață și de mult îşi caută drum sě străbată la aer, la soare, dar' umbrele negre, stâncile şi arborii sêlbateci, îl dosesc, îl intunecă: cui' nu-i vine îndată aminte, că întocmai sị isvorul cu apă curată al poporului român demult se sbuciumă a eș̀ la - lărgǎmênt, la libertate, de printre

Apare in fiecare Sàmbătă
Aurel Popovici-Barcianu, director.
stâncile negre ale nedreptătuii, ce îl dosesc și întunecă de veacuri?

Si "câte valuri de isvor se risipesc"... Și câte valuri de luptători se mistue în focul luptei, cad, se destramă, se stîng, trebuind sě se ridice altele, noue, înmulțite poate, pe urma lor.

Uneori intregul vad este isbit de câte o pedecă ce-i întrece toate puterile.

Micul isvor din poveste în cursul seu grăbit, s'a isbit de-o stâncă și «la un pripor s'a 'mprăştiat ca nor de fum»... Voinicul torent isvorît și crescut aşa de frumos din sinul poporului nostru nisuitor după libertate, încât se prefăcuse în rîu temut - deja, s'a isbit par'că și el pe neaşteptate de o stâncă fatală, cărei sě nu-i dăm deocamdată nume, și a avut intocmai duioasa soarte a isvoraşului : spumegênd şi mugind dureros, s'a 'mprăştiat ca nor de fum...

Dar' ce-a făcut isvoraşul în urma neaşteptatei sale sfărìmări? S'a prefăcut oare acum fiecare strop mic al lui în fum și s'a înălţat în vězduh, şi a perit astfel urma isvoraşului din trupul căruia o părticică și el era? Nu! Ci „picatuturile s'aduna in vadurele jos, sub stanca, si uite-'l ear' pornit, sex-'ssi spună povestea lui mai dulce încă!"..

La punctul acesta sûntem noi. Am suferit o lovitură a nenorocului. Che maţi sûntem acum de însăși firea noastră şi de dorul de-a ajunge la mai bine, ca sě ne reculegem, se ne adu năm repede ear' in vădurele, și vădurelele împreunându-le sě formăm vaduri mari, şi apele vadurilor conto-pindu-le, sě pornim earăși înainte torent mai puternic, mai mugitor, care sě spele in drumul seu tot ce e rău, tot ce e pedecă cu necădere, spre ținta noastră sfântă, spunêndu-ne încă și mai dulce, și mai tare, și mai sus, dreapta și trista noastră poveste!

Isvoraşului 'i-au aruncat stâncile și arborii destule sfărmituri şi crengi în cale, dar' el nu se dă ostenelei, ci , , aşa incarrcat de munţ, aleargă mai viu, mai repede, mai mare. Și tot ajunge in valea largă la cer' nemarginit, la soare"...

Cine ar fi slabul de inimă care sě indrăsnească sě spună, că nu tot aşa ajunge-vom şi noi, la doritul cer nemărginit al libertătii, în valea largă a egalitătaii, la caldul soare al dreptăţii, - numai propria vrednicie in cumpĕnă se ni-o punem, şi osteneală sě nu cunoasțtem !

Da , trebue sě ajungem! Dar' spre acest scop de lipsă e, ca acum când earăşi glasuri mai voinice, mai tineresti se aud chemându-ne la înrolare sub mândrul steag naţional, cu toții în mișcare sě ne punem, inimile sě ni-le înălţăm şi mână de ajutor noi între noi și toți laolaltă luptătorilor sě dăm!

Mişcarea trebue sě se pornească, muncă încordată și hotărîtă în toate privinţele sě se înceapă, și ea sě isvorască din toate adâncurile marei mulțimi de Români, cu putere elementară

Prier.

Proprie tatea
Institutului tipografio "Minerva" in Orăstie.

## UN APEL

"Reuniunea femeilor române din comitatul Hunedoarei" in o adunare a comitetului seu, ținută la 27 Dec. 1896, a hotărìt între altele sě adreseze un apel cătră băncile romaneș̣ti și cătră Românii mai cu prindere și cu dare de mană, ca sě contribue la mărirea fondului ei, pentru a putea intreprinde mai multe lucruri frumoase, ducětoare la scopul seu.

Intre altele face prin apel cunoscut, cà "Remiunea" a fost, in vara anului trecut, recercata de o insemnată frmă (prăvălie) din Viena, sé-'i mijlocească câstigarea de lucruri de mână de-ale terancelor noastre din aste parrti, pe cari firma le va vinde apoi ca lucruri de podoabe, si asigurand Reuniunea ca aceste lucruri ar deveni in scurt foarte căutate în Viena, pentru drăgălaṣa lor infatisare.
Acesta ar fi un lucru de mare folos. Deodată cu lucrurile de mână femessti ar sträbate in cercuri tot mai largi se numele de Român, si anume insotit de o vorbä bund pe care ar aduce-o cu sine frumseta lucrurilor de mână a terancer române.
-Reuniunear are de gând sě se și pună pe muncă in privința aceasta, sé adune de prin comune lucruri frumoase, plătindu-le, firește, țerancelor lucrătoare, și trimiţêndu-le apoi la Viena, la numita firmă.

Reușind, aceastà miscare va avea o urmare foarte trumoasă nu numai pentru ducerea și lătirea cu simpatíe a numelui roma nesc, ci și pentru-ca va da un indemn mai viu de desvoltare industriei de casä. Harnica tesětoare și meștera cusutoare, va putea sě și câștige ceva după lucrul mânilor sale, mai mult decat acum poate!

Dar' spre a putea face această porneală, Reuniunea va avea lipsă de un capital mai măricel, și de aceea face apel cătră băncile romanessti mai ales, precum și cătră Romanii mai cu stare, sě--'i dee ajutor.
Apelul, subscris de d-na presidentă Reuniunii, Elena Hosszu-Longin n. Popp de Bäsesti și de secretarul ei dl Dr. Silvin Moldovan, a fost trimis sěptěmâna trecută in multe părti.

Cei-ce au primit apeluri, vor implinì o românească datorinṭà, dându-'i ascultare, si făcênd ce le e cu putinfă in folosul Reuniunii.

## Portul românesc.

Câteva cuvinte despre schimonosirea lui în părṭile
Zarandului. -
(i. o.) Multe bune și frumoase avem firea noastră noi Românii, prin car ne deosebim tare de alte popoare. Avem o limbă dintre cele mai plăcute avem minunate datine și credințe de Crăciun, de Anul-Nou, de Paşti ş. a., avem cântece poporale, ca nici un alt popor, colinde, poveşti, ziceri ințelepte, o adevèrată comoară, de care se inte resează şi strěinii şi avem mai ales un port țerănesc la femei, cu care bucuros se împodobesc sil crăiese.

La acestea trebue sě ținem, ca la lucruri sfinte, căci ele hotărěsc felul nostru ca popor, prin ele ne păstrăm le gătura cu moșii sii stramossii nostri și cu intreg trecutul neamului nostru.

După limba şi datinile noastre s'a

## INSERŢIUNILE:

Un șir garmond prima-data 5 cr ., a 2 -a oara 4 cr., a 3 -a oară 3 cr . și timbru de 30 cr . Atat banii de abonament cat si pentru insertiuni, sunt At se trimite la adresa: ", Minerva ${ }^{\text {i }}$ institut tipografic
mare a poporului roman, stăpânitorul de odinioară al lumii și ca atari fine seamǎ de noi.

In șirul lung de optsprezece sute de ani, de când sûntem pe aceste plaiuri, multe valuri de popoare duspmănoase s'au isbit de noi. Ni-au răpit linistea și averea, dar' limba și obiceiurile nu.

Valurile s'au risipit, noi am rěmas.
Oare sě ne temem astăzi, când domnia dreptătii s'a Intins peste lume, când învětăturile lui Christos au pătruns mai mult ca ori-când inimile și minţile oamenilor?

Nici decum, numai noi sě fim oameni şi sě nu lăsăm ca slăbiciunile sě iee loc in sufletele noastre.

Și tocmai aci sûnt unele arětări, cari in vremea mai nouă au început sé ne îngrijască.

Vrem sě vorbim despre portul românesc.

In firea Românului a fost și mai e incă si azi acea parte bună, de a lua în bătae de joc şi a urî pe fratele seu, care umblă după port dela oraş, care foloseşte vorbe dela tirg, ori din cǎtănie.

In inima sa curată el simte, ca acela orea se se instraineze de neamul sex, deci îl despretuește.

Cu toate acestea, cu durere vedem, că prin atingerea deasă cu străinii, oamenii nostri se obicinuesc siv ei unii, la - schimbarea portului! Defaimă cât defaimă pe cei-ce îl schimbă, dar' la urmă li-se preface în boală, de care nici cei-ce o recunose nu scapă.

Un venerabil teran, ce tine mult la portul vechiu, se uita intr'o zi lung la o mireasă înțotonată cu atâtea rochii, primuri fel de fel, şi la mire, ingropat in cisme și laiběr vênět. Clătina bětrânul din cap și zise:
«Cand miam insurat eu ssi mosul d-tale, fie iertat, nu eva aşa nepoate /* - Si de bună-seama era mai bine atunci, decât cu atâtea împěnături, scump plătite și fărǎ folos, î réspunsei eu, pri-vindu-l întrebător.

- Da, era mai bine, dar' asa-i lumea, se schimbd, ci-că inainteaza.

Şi nu sûnt mai mult ca 8-10 ani de cand in cele mai multe comune din părțile zarandene, cele mai neatinse de strǎinism, era un port frumos curat românesc.

Prin comunele din giurul Bǎitei femeile purtau poale albe, şorţă (cârpă) de pânză, frumos lucrată, opreg negru (cătrintă), învělitoare de giolgiu (salie), ori altă năframă, cojoc desfăcut şi fără mâneci, și iarna ţundră neagră, proporționat făcută.

Bărbații opinci, cioareci, cămeşă scoasă, lucrată frumos cu laibĕr scurt de lână și fuundră neagră (nu prea lungă).

Pe Criş în sus femeile aveau un port, ce aduce cu cel de pe la Buciumani.

Astăzi «s'a schimbat şi se schimbă mereu lumea", vorba bětrânului.

La femei, mai ales la cele tinere, nu mai vezi simplul dar' potrivitul opreg, nici țundra, ori cojocul. In loc de aceste îtri isbește neplăcut privirea o claie de rochii, un laiběr vênĕt larg și nepotri-
vit trupului, o povară de mărgele «spărgurii» pe un guler de cămaşă lat, lipsit de florile frumoase, ce le cosia femeia harnică de odinioară.

A început sě se lățească credința deşartă, că aceea e mai de frunte, care pune rochii mai multe și mai pistrițe, care are cârpa și chischineul (năframă pe cap) mai scump.

La bărbați vezi numai laibere vinete şi negre şi în loc de cămaşă românească, cusută cu flori frumoase de arniciu nu vezi decât cămeşi cu guler Inalt ș̦i cu «pături», imitațiuni şi adese cămeși de tîrg.

Toate aceste schimbǎri şi altele, ce nu le putem înșira de astă-dată, nu pot decât sě ne facă multe griji și sě ne întristeze.

De ce? Vom arěta-o în numěrul viitor.
(Va urma).

## Apelație-Protest.

Tot dl inspector, acest pretins campion al culturii, s'a scăpat sě zicǎ că poporul nostru este setos de cultură. Multumim dlui inspector pentru această meritată laudǎ adusă mult hulitului nostru popor. Si asigurăm pe dl inspector, că acest popor ar fi î stare sé facă uimitoare progrese in cultură, dacă 'i-ar materne. Greseste enorm dl inspector, cand din setea de cultură a poporuluii nostru deduce necesitatea scoalelor cu limbă de pro duce necesitatea
Acestea ne sunnt motivele politice nationale si pedagogice, pentru care nu putem
primi nici in principiu sé luăm împrumuturi pe seama școalelor de stat.-

Dar' sûnt și motive administrative si economice, cari vorbesc contra hotărîrii atacate..

Sûntem convinṣi, că dacǎ această apelată a noastră va avea resultatul dorit, acesta va face bucurie si multor membri maghiari
ai acestei congregatiuni, cari insě̃ n'au curaai acestei congregatiuni, cari inse n au cura-
giul civic sê-si ridice voacea, ca nu cumva giul civic sě- sid ridice voacea, ca nu cumva
sé se "compromitã" luptand alaturea cu memse se "compromitá" luptand alaxturea cu mem-
brii romani, deși interese generale sûnt in brii

Atata degenerare, putrězire sii stricăciune a produs infectul și turbatul șovinism de rassă!

Este greșit î principiu, ca un comitat sě vin̆ statului intr'ajutor; dar' este si o
marsavãa insultă la adresa acestui comitat romanesc a-í cere mană de ajutor la maghiarisare!

Institutele de stat sûnt a se susț̦inea ș ajutora pe calea budgetului.

Cum vine deci ministrul sě ceară dela noi și prin noi împrumuturi pe seama ṣcoalelor de stat

## Foifa „REvISTEI ORÅSTIEI"

## Cântec.

Pe-aici sûnt väi, pe-aici sûnt dealuri Si ape mari cu repezi valuri Ce cântă ' $n$ veci cu mii de Pe-aici sûnt case si paduri. Pe termul riului mai este O fată mándrá ca 'n poveste...

Cand ochii nu-i inchid o clipa Sé sting priveliştile 'n pripa;: Nu ved nici rîu, nu véd nici cer, In intunerec toate pier, 一
Dar' fata îmi remane 'n gând Si-i ved aievea chipul blând...

N. G. Nicolescu.

## Un pescar pasionat.

(Din carnetul unui om însurat). (Urmare ș̦i fine).
M'am pomenit, cum zic, pe malul lacului. Aci vězui pe un bětrân înalt, se vede părintele Polinei.

Canel Îmi zise (Insě pe nemteste)trail cum se face curte la fete !

Si 'ntr'adevěr ča pomenescl Ce eutemism! Dar asta n'am zis-o bětranului; de ce era sě spulber frumoasa reputa
se bucura fata in ochii părintesti.

Ori n'a avut până acum cunostinṭă despre starea proastă a acestor scoale sii penspre starea proastà a acestor
tru acea nu s'a putut ingriji de dinsele pe tru aceea nu
cale legală?

Atunci ori
Atunci ori d-sa, ori organul d-sale din acest comitat, domnul inspector scolar, or poate chiar ambii, sunt culpabili de negligia-
rea datorintelor sale oficioase - chiar rea datorintelor sale of
al lor punct de vedere.
lor punct de vedere.
Ca domnul inspector la tot casul se simte vinovat, sé vede sil din zelul cu care a apěrat cererea ministrului de culte și instrucțiune publică.

Dar' comitatul nu este chemat sĕ scape pe nimenea de blam, daca âl merită.

Ear' dacă ministrul a avut cunoṣtinṭa despre starea scoalelor de aici, dar' nu 'i-a succes a lua în budget suma necesară, atunc acest pas al d-sale este pur si simplu o in-
cungiurare a legii, la care noi nu putem sé-i cungiurare a legii, la care
tindem mână de ajutor.

Apoi dacă nu a putut lua in budget suma reclamată, cum va putea îngriji plătirea ratelor? Unde sûnt garantiile, că ratele le va putea trece in lege?

Este drept, că încă nu cunoaṣtem modalităţile, cum ar fi sě se asigure plătirea la timp a ratelor din partea statului.

Dar' ori-cum s'ar tîrgui domnii ministru și vicecomite, tirgul făcut în cele din urmă numai pe noi comitatul ne va lega, căci daca domnul ministru Wlassics intr'o bună dimineată se va pomeni, că numai e ministrul de
culte si instructiune publicá, urmasul seu nu culte si instructiune publică, urmasul seu nu
va fi obligat a lua asuprǎ-'si angaciamentele va fi obligat a lua asupră-'si angagiamentele
inaintaşului seu, dacă acelea nu sûnt trecute inaintasului seu, dacă acelea nu sûnt trecute
in legé; ear' dacă ratele se pot asigura prin in lege; ear' dacă ratele se pot asigura prin
lege, atunci trebue sé se poată asigura si ob lege, atunci trebue š̌ se poată asigura și ob-
tinea sii suma intreaga. tinea și suma întreagă.

Ori pannă acolo am fi ajuns după anul millenat, ca statul sě nu mai dispună de o sumă de 180.000 fl. sii sě aibă lipša de chi-
zesi, ca sé poată obtinea un astfel de îmzesi, ca
prumut?

De altcum domnul ministru de culte si instrucțiune publică nu e în clar, ce se poate face pe calea legii, ce nu ; și hazardează lucruri ce n'au basă în lege, cum sě vede chiar sii din hotăr̂rea atacatã.

După-cum se vede stăm slab de tot cu garanțiile, că ratele în cele din urmă nu vor rěmânea în cârca comitatului nostru.

Dar' noi și pană acum, multumită ex celentei capacităţ̧i financiare a conducětorilor in datorii

Deja fără împrumutul din chestiune ŝn tem îngreunaţi cu mai 700.000 florini datorie!

Sumă colosală pentru un comitat sărac ca al nostru, care amenința chiar și stirbirea capabilităţi contribuabililor de a-și plăti chiar și darea de stat.

Apoi nici cu demnitatea comitatului nu se uneste, ca primul seu oficial sě facă pe samsarul, şi pe lânga negligiarea agendelor sale normate prin lege sii in detrimentul bunei administratiuni, sě se pună a trafica cu $\begin{aligned} & \text { institutele de credit pentru scopuri strǎine de } \\ & \text { comitat. }\end{aligned}$ $\begin{aligned} & \text { to } \\ & \text { di }\end{aligned}$

După-ce rostì acestea, m’a deslegat ș 'mi-a pus o frânghie de gât.

- Stir se inoti, caner (Tot pe nemțeste) - Nu stiu, 'i-am respuns.
picioarele in jos
Aruncä-te in apăl îmi porunci.
Cu ce as ff putut sě-'1 conving sau sex- -1 inmoiu pe bêtrânul cerber, cǎ mé muiasem eu singur mai dihai ca o piftie? In sfirssit i-am dîrdǎit ca suprem argument:
- Pǎii nu... nu... stiuu... a-a-a 'notal..
- Aruncă-te, canne! si-'mi dă un picior.

Adeca vorba vine, că un elefant n'ar f putut da mai tare.

Am vezzut eu la alegeri cum se dau picioare, am dat si am primit, asa că am experienta in aceasta materie, dar' aşa picior sfășietorul unei pretinse cinsti.

Trebue sê fii strěin ca sé dai asemenea lovituri, căci un Român nu e 'n stare. Am sburat ca o bombǎ, in apă! Simţiam mě cufund.
Beusem o groază de apă, că sě fi fost vin, mĕ duceam pe copcă, dar' franghia se întinse, și eu mě pomenii spre mal. M'au scos, m'au ținut cu capul in jos, si după-ce 'mi-am venit in fire, m'a legat din nou ssi din nou m'a aruncat, și aşa... de patru-oril' Nu mai eram om când m'a scos.

- Acum, zice, iscăleste iute hârtioar asta, căci ai desonorat familia ssi neamul!

A fost cinstit neamtul, căci polita era numai de o miie de lei. Neamţul e tot Neamt Romanul îmi lua zece mii.

M'am îmbrăcat cu chiu cu vai, jurându-mě pe totil sfintii,
de aventuri.

Pentru acestea chiar și in sinul comisiunii permanente si incă din partea unor membr maghiari sau exprimat basate temeri sî sau idcar voci serioase contra acestel deo structiune publicǎ, dar' a triumfat dorul de structiune publica, dar a triumat dorul de
merite patriotice și cualificarea spre posifiuni merite palte.

Desí de astă-dată numai in principiu s'a votat împrumutul, totusi, întrucat nu se va nimici acest conclus, sûntem ca și obligați deja sě-1 contragem la timpul seu, desi cel puţin acuma, nu avem deplină sigurantăa, ca oare
in cele din urmán nu noi vom avea sex-l in cele din urmă nu noi vom avea sě-1 plátim ; taste deci vorba de o ingreunare a comitatului, totusi onorata congregatiune, in pripa
si excesu-i de zel vrednic excesu-i de zel vrednic de o causă ma bună, a uitat sě aplice legea și regulamentul, care pretind, ca astfel de concluse sě se aducă numai cu votare nominală.
Si dl fisc comitatens, chiemat sě supravegheze si controleze, ca sě nu se comità neregularitatti in activitatea comitatului n'a observat nici de astădată această greṣală ca pitală, votând și dînsul simplaminte prin sculare pentru propunerea comisiunii permaConte.
Conclusul atacat, nu stim: cu intentiune ori din neîntelegere, zice, că subscrisul membru al congregatiunii Dr. Aurel Muntean ar fi tăcut contrapropunerea, ca sě fie rugat dl ministru de culte și i. p. sě întroduca in unele scoale limba română.
Ear' membrul Francisc Hosszu Longin ar fi fǎcut altǎ propunere, ca sě denege ìmplinirea cererei ministrului.

Asta ar vrea sé presinte lucrul aşa, ca si cum intre membri romani ai acestei conregatiuni ar fi disensiuni principiale.
Dar' nu este assa.
Noi toti am fost sii sûntem contra incuviinţării împrumutului; sii membrul Dr. Aurel propunerii comisiunii permanente un simplu amendament ori, mai bine zis, o intregire ca sě se ceară ministrului respectarea legilor în vigoare.

Caracteristic este și vrednic de remarcat că dl vicecomite, cel mai aprig spriginitor al contragerei imprumutului, s'a incumetat sě discute, ce limbă sě se toloseascà in școalele de stat.

Bun. Dar' cu asta însuși a afirmat, că nici la ajutorarea acestor sco
contribuim nici intriun chip

Oare just si echitabil ar fi ca nici chia in schimbul spriginului nostru direct sě nu putem avea cuvent privitor la aceste scoli?!
Dar' abstrăgênd dela toate aceste, rătăcongre colosatiunii dl vicecomite, cand contest sau alta.

Aceastǎ afirmaţiune scăpată Intr'un moment de închipuire, că ar fi deja comite-suprem si nu simplaminte alesul acestei congregațiun le carrei drepturi vrea sê le restringă si stirbeascã, este gresita de tot, de oare-ce
congregatiunile comitatense pot sé desbată tot ce poate forma obiect de discufiune si, in dietă.

Acasă - ușile incuiate! Bat, bat, - n mic! Strig, tip, - nimeni! deschide.
Intru in
atele lui casa -
Curios lucrul Nici odatǎ n'a somn. Bîjbăi, găsesc chibriturile. Trag unul se stinge - trag altul, se stinge. Ce dracu Trag al patrulea și aprind luminarea, věd cå fereastra e deschisă.
Asta nu-'mi place, căci dracu stie cine-'ti intrà in odae. Te pui cu somnul?
Dau să pui luminarea pe masă, și zăres
pălărie de pae.
O iau, o 'nvirtesc, o sucesc.
Un fior îmi da prin inimă!
Scol nevasta.

- A cui e pălăria?

A inea? N'am avut nici odată pălărie de pae!

- Cum n'ai avut? Dar nu-fii aduci
aminte cand le-am cumparat impreuna in
Aprilie. Dar prost mai esti, Petrică
- Faci cruce nevastà? Cand?
- Esti beat, Petre? Culcä-te,

Ea se intoarse ofensata spre perete, bolborosind intre dintii ceva despre nefericir soarte fără milă, amărríciune conjugală, bru-
talitate bărbătească talitate barrbătească, și alte drăcovenii muerești.

Toata noaptea n'am dormit, mě durea gâtul de afurisita de franghie, mě durea pieptul de bănuiala grozavă ce crestea ca un sivoi năprasnic. Cand am cumparrat eu gherocul si palăria? Dar de ce nu? Cate lucruri

Si sě nu avem noi dreptul sé cerem unui ministru respectarea legilor in vigoare, când alte congregatiuni s'au incumetat sé ceară chiar nesocotirea și abrogarea acelorași ceară
legi?
0

O logică, ce pasere rară mai ești!

## Onorată congregatiune!

Pe basa acestor motive, și anume:
pentru-ča chestia ajutorårii scoalelor de tat nu priveste pe comitat;
pentru-č aceste scoli nu au scop cultural, și adevせratul lor scop, maghiarisarea in ultima analisa este chiar immoral;
pentru-ca e o insultà necualificabila a cere dela un comitat romanesc mână de ajuor in favorul maghiarišrrii;
pentru-că nu sûnt garanții, că Imprumutul nu va rěmanea in sarcina ingreunatului nostru comitat sărac, prin ce se pericliteaza chiar sii capacitatea de a plăti dările statului,
pentru-ca conclusul sa luat cu descon siderarea legii și a regulamentului și în fine pentru-ca procedura ministrului de culte si instructiune publică este neexplicabilă și uspecta de tot:
am făcut subscrișii, î numele nostru și a sotilor nostri de principiu, aceasta apelată. Din acestea dl ministru de interne se a putea convinge pe deplin, ca conclusul atacat, după lege sii chiar in interesul comitatului trebue nimicit.

Cu respect cuvenit :
Francisc Hosszu Longin, Vasile Damian, Dr. Aurel Muntean, Dr. Alexandru L. Hosszu, Dr. Silviu Moldovan, Dr. Gavrilă Suciu, Aurel Poporvian Bercianu, Petru Belei, Joan sen., Laurian Bercianu, Petru Belei, Joan Lazaron, Ioan Șerban.

## Pe aiurea și pe la noi.

## (Urmare).

(In Viena). Dela Brünn plecai la Viena.
Pe tren a trebuit sé tac mai mult, deoa-e-ce se vorbia numai limba moravă, boemă i polonă. Nemteste foarte rar și și atunci intr'un dialect pe care nu-'l întelegeam, adecă in dialectul vienez

Am făcut cunoștință cu niste Poloni ce veniau dela Lemberg la universitatea din Viena. Vorbiau rěu nemțeste.

La gara din Viena, după-ce pentru o taxă de 30 cr . ne-a primit în seamă geamantanele, ne-au dat cele de lipsă sê ne spălăm si curattim, - cu ajutorul unei mape am pornit prin Viena.

La universitate ne-am desparrțit de Poloni. Eu după mapă am urmat drumul și am cercetat pe vérul meu Aurel Nemes, apotecar în Viena. E căsătorit cu o vieneză, pe care a invěțat-o romaneste, și și pe bǎiatul cel mai mare!

Am cercetat muzeul zoologic din Viena, in care am stat 4 ore. Cand am esit eram obosit nu de multul umblat prin marele mu-
zeu, ci de impresiunea obositoare ce a fă-

Si-apoi nevasta nu știe nimic, nu mi-a is nici odată nimicl

Si ea e o fire nobila, nu e in stare sě ně facă asa de nenorocitl

Dar ciudat lucru. Palarria mi-e foarte mare miroase de asemeni a tutun.
Cum se potrivesc toate astea?
St. Basarabeanu.

## FEL DE FEL

Doi domni, fusesera odata buni pretini dar' pentru o fată decare la améndoi le plàcea, s'a stricat pretenia. Unul a luat'o de nevastă.

Odată, după vremuri, sě intalnesc intr'un birt. Sě pun, îndușmăniți la douě mese vecine, dar' unul cu spatele cătră celalalt. In capul lor sě petrece următorul schimb de gânduri:

A: Ce fericit as fi eu acum, dacă el nu mi-ar fi răpit'o, ci as fi luat'o eu de nevastă!. $B:$ Ce tericit as fi eu acum, dacă el at fi cucerit'o și ar fi luat'o de nevastà!..

Cersitorul caraghios.
Un cersitor, refuzat cu asprime de c doamnă vestită pentru zgârcenia ei, li zice acesteia:

## Evei!

Pentru că, zgârcită cum esti, ai fi man cat singură mărul oprit, și lui Adam nu i-a
cut-o asupra mea multtimea de animale adunate in el și edificiul ca obiect de arta. In ziua următoare am cercetat al doilea muzeu cu plante minerale și anticităti. Aci Toplita, Buita, Rosia, Ofenbaia etc.

Privind aceste muzee, admiri pe D-zeu, admiri natura, admiri Austria.

Cuartir in Viena am avut la , Grand Ho tel Nationals cu 90 cr. pe zi și noaptel Curătenia apoi atat pe stradă cât și in edificii este de admirat

Seara pe stradă lumină ca ziua, alba si plăcuta lumină electrică.

Mergênd pe Taborstrasse, cetesc pe o use de sticla: sAlci se vorbeste romaneste Intrai in launtru. of fata vincea paraplee si lor din Bucuresti.
(Familii de Negri). Am cercetat grǎdina animalică din Prater. Aci mam interesa eosebi de modul de vieafáa al Negrilor.

Sunt imparrtiti in mai multe familii și fiecare familie are cate un bordeu, unde doarme In familie erau mulpi membri barbapi, feme și copil, in niste sdrente Bǎrbatii cu pestul mijloc cu niste sarcie. Beva mai lung siîmsurt cret, ear la fechici, cari toate stau ri pletit in main hate in sus. Fetelor cat sint dicate si incarnigate numai de 2 degete î 1 m de mici, cu pêrul numai de 2 degete, îl $\mathrm{im}-$ pleteste, unele In despărťęminte regulate, al tele neregulate. Fetele ,i-'ia spala cu săpun putin au copíi. Copiii si-i spala cu sapun,
apoi ti ung cu un fel de uleiu. Cei mari apoi fi ung cu un fel de uleiu. Cei
incia se ungeau cu uleiu pe tot trupul.
ncă se ungeau cu uleiu pe tot trupul.
Pentru facerea mâncartilor aveau soprur Sub acelea la focul liber ferbeau intr'o căldare cartofi, apoi fi curťatau sii atâta ii pisau intr'un vas de lemn, pană se făceau ca cea mai frameentată mămăliǧ̌.

Până se fâcea aceasta, în altă cǎldare se rerbea carnea. Aceasta era plâmâni, maiu, oase sic carnea cea mai rea, neagră de jumětate. Peste ea se baga paprica și sare se facea un fel de fertura roṣie.

Fiind toate gata, se aşezau jos in jurul mânca̛rii, de o lăture numai bǎrbaţii, de alta copiii și mai tarzíu, după-ce erau gata acestia femeile, dar' numai cei-ce apartineau unei familii. Lingură ori furculită nu folosiau, ci amilii. Lingura ori furcuifa no lucruri foarte migâloase, de cusut ori argintărie.
Era sii o familie de Mongol. Acestia erau mbrăcati, pielea brună; se tineau mai ,chiîmbrăcati, pielea brunà; se tineau
vilisați*, mai ambitioși ca Negrii.
(Grädina impèrateascal din Schönbrunn). Urcând pe un tramvaiu, am mers sé vèd gràdina imperială din Schơnbrunn. Intr'o oră am ajuns acolo. Frumseţa grǎdinei acesteia nu se poate spune. Cărärile spatioase regulate in toate parttile sị curate. Copacii inaltii pe marginea carrǎrilor suñt retezați ca păretele panà î virff. Altora le sûnt retezate numai ramurile cari se intalnesc asa că carrarea ce
merge pe sub ei infatisează un fel de tunel cu bolta verde. La mijlocul grădinei fântâni săritoare sì table mari cu flori. De o parte in aceastà grǎdină se affă grădina animalică cu multe fiere sellbatice. Aci mě desfatai în concertul a 4 lei mari, cari începură deodată a urla. Foarte multe soiuri de paseri de apă și de uscat am vězut aci. Cu deosebire in casa paserilor am aflat o colectiune colosală de paseri cântătoare, cari cântau de sẽ crezi că esti in Maiu in pădure.

Aci e și marea grǎdină botanică cu fel și fel de arbori, si pavilonul de sticlă cu
se cultivă plante din teri indepărtate. se cultivă plante din teri indepărtate.

In acel pavilon nu mě săturam a privì multele si deosebitele plante si arbori din terile tropice. Aci vèzui innalții palmi cari se
intrec cu brazii de pe la noi, numai cat intrec cu brazii de pe la noi, numai cat aceia nu au ramuri, decat la virt frunze mari
si crestate. Am vêzut Musa de paradis cu și crestate. Am vèzut Musa de paradis cu frunze lungi si late de potii acoperi omul cu ele de-alungul; Cibothium cu rǎdécinile in aer sii numai virful in paxmênt; Bambusa tot cu
inele ca trestia, maslinul, piperul, pomul buminele ca trestia, maslinul, piperul, pomul bum-
bacului foarte inalt, nirsina, pomul panei s.a. bacului foarte inalt, nirsina,

Alexandrut Vlad,

## Din Bucovina.

De curênd s'a deschis dieta provinciaľ̆ a terisoarei odatå romanesti, făcênd parte din trupul Moldovei, Bucovina.

Dr. Iancu Zotta fusese deputat în această dietă și dela închiderea ei până acum la redieta sidela inchidereat.

D1 deputat Lupul, acum la deschiderea dietei, a tinut sé faca pomenire de perdutul frate. El a rostit urmaxtoarele cuvinte in
limba româna, limba dulce a sa si a rexp satului:
,Stimaṭilor domni! Implinesc o datorie sfantă, amintind despre un bărbat, pe care cruda moarte 1 -a răpit din mijlocul nostru. Iubitul ssi neuitatul amic, colegul nostru Dr.
Dre Iancu Zotta 'si-a dat la 19 Martie anul trecut nobilul seu suflet in mânile Creatorului.
(Totti deputații s'au ridicat in picioare, in semn de doliu). O inimă nobilă, un caracter drept, ferm și deschis, Bucovinean adevěrat Român cu inimă si suflet, aṣa a fost lancu Zotta. Timp de 20 de ani a jertfit vieatas intereselor publice ale țerii și ale poporului. Teara si poporal erau pentru el douě stele conducêtoare, la cari neîncetat toată a sa gandire, inima și sufletul seu erau îndreptate Teara și poporul, noi toți hi vom păstra tot deauna eternă memorie in inimile noastre Vĕ rog a împuternicì pe presidiu, ca manifestarea aceasta sě fie insemnată in darea de seamă a ședinṭei de astăzí

Aşa este in Austria, provincii mici, îsis a dietele lor, si fiecare poate rorbz ind dietă in limba mamei sale, ba și in dieta obsteasca in Viena, si. bine e, si merg treburile terii
In fericita noastrà Ungarie insé, ar ieșì
capul spart din dietă cel-ce ar cuteza a cu capul spart din dietă cel-ce ar cuteza a
zice o vorbă in altă limbă decat cea arpadină!

## NOUTĂȚI

II. Sa Dr. Demetriu Radu. sUnirear din Blaj aduce stirea, că noul episcop al Lugojului, Il. Sa Dr. Dennetriu Radu, a sosit la Blaj în sěptěmàna aceasta, venind dela Bucuresti. La garǎ a fost intimpiliat de un mare Sa se va face pe sfintele sěrbători ale Paṣtlor.

Invěţători definitivi. Clericul absolut Ioan Toma, a fost ales și intărit invětłător-dirigent la scoala din Herman, protopresbiteratul Brasovului. - Dl Sabin Safta este ales înv.
definitiv la școala din Romos, tractul protopresbiteral al Orăstiei.

Junimea română din Sibilu arangiază - Convenire socială cu dans Mercuri, la 10
Febr. n. în sala "Casinei internationale" din S

Nouă bancă românească. ,Sělăgeana * este numele unei noue bănci, ce se va înfinta in Jibău, in Sellagiu, cu un capital de 50.000 fl.

Bal. Joi, in 11 Febr. st. n. a. c. se va arangia in sala hotelului . Univers \& din Blaj un sbal filantropic $\boldsymbol{\text { in }}$ folosul $s$ fondului pentru ajutorarea studentilor sěraci\& in cas de morb

Logodnă. Dl Daniil Ambrus, din Bǎita si: D-şoara Valeria Azram, din Deva fidantaṭi.

Bal in Hunedoara. "Societatea cismasilor din Hunedoara" intărită de guvern este o institutiune de inmormêntare intemeiată de mulfi ani cu
imprumutat.

De un sir lung de ani s'a pus această societate la folosinṭa publicului din Hunedoara dand-sii mereu silinţa a rěspunde așteptărilor, si azi se bucură de un bun renume. Capita-
lul societãtii, care se urcă la o suma moasă, se manipulează bine, și s'a procurat dintr'însul până acum un car de inmormêntări, frumos împodobit, si vestmintele funebrale de lipsă. Ar mai lipsì însě pe lângă cele 6 sfessnice, cari le are deja societatea, altele sese, ear' spre a nu se spesa din capitalul comun, conducerea societății a aflat de bine, a arangia pentru procurarea acestor sfessice o petrecere, sperând că onoratul public hunedorean, avênd in vedere nobilul scop al acestei societăți, va venì și de astă-dată si va da acestei instituţiuni binemeritate, ajutorul cuvenit.

Moarte. Dr. Ioan Bozoceanu, profesor ordinar definitiv la școala reală gr-or. rom din Brasov, a rěposat in 16 reală gr-or. rom In etate de 50 ani

Fie-'i țěrîna ușoara

- Familia Mihaiu din Batiz a indura o cráncenă lovitură prin moartea fiului los Octavian. Condolenţele noastre

Petrecere poporală. Ca in fiecare an aṣa sii în ěstan, sa arangiat in Brad cu pri legiul sfintei sěrbări a Botezului Domnului o petrecere poporală. Cea din anul acesta a intrecut insé pe toate. Comunele din jur au fost representate in numér foarte frumos Din Brad a luat parte inteliginta romana topop. Cu ocasiunea aceasta au cam dispărut rochiile, și le-au inlocuit frumosul port ro-
mânesc de pe la Buciumani. Venitul material incǎ a fost destul de frumos. Lauda se cuvine arangiatorilor acestei petreceri

Barbir fără briciu. Un episod comic avut loc zilele trecute la gara din Metz. Un pasager bogat voia sĕ intrebuințeze cele 35 minute de aşteptare, spre a se rade. A tri mis degrabắ o trăsură după un barbir. In Câteva minute a și sosit barbierul și s'a apucat de lucru, cu nădejde intr'un frumos ono ar. Cand fu gata cu săpunitul, băgă mâna in buzunar după briciu, - și briciul ca' palmă. Căută în ruptul capului, și în sfirsit află că în graba mare și-a uitat briciul acasă Pasagerul începù sě înjure de něcaz, publicul a erupt în ris. Deodată sună clopotul de plecare; apă nu era la îndemână, si pasagerul, plin de săpun cum era a tulit-o in
vagon, ear barbirul a remas plângênd după frumosul onorar.
, Liga Română s, a apărut nrul 3. Are urmǎtorul cuprins: Unitatea în acțiune, de $*^{*} *$. Congresul Ligei, de Tol. Momentul național in cultură, de Nerva Codru., Religiune si stiinţă* de M. Strajanu. Sava Brancovici, de G. Bogdan Duică. Tinerimea universitară rusă, de $*_{*}^{*}$. Cronică generală. Informatiuni. Prețul unui numěr 30 de bani.

O declarațiune. Dl Otto Popovits, primforestier cercual in Hunedoara, ne trimite o scrisoare, prin care declarǎ că nu-'i adevěrat cả d-sa ar fi luat parte la banchetul dat de Ungurii și Jidanii de acolo în seara representatiei teatrale românesti, precum sé spusese in nr. 3 al „Revistei". D-sa declară pe celce a dat aceastǎ informație de un "calumniator" si zice că cu un astfel de „subiect" niator" sí zice că cu un
nu porte sta de vorbă....

## Treburi orąşeneşti.

In ședinţa dela 19 Ianuarie 1897 a adunării representanței orașului nostru, membrul de comunitate L. Bercianu a făcut la adresa primarului orașului următoarele întrebări:

Avênd în vedere, că $\S$-ul 3. al statutului Orăștiei însărcinează representanța comunală și cu aceea, ca sě îngrijascǎ ca drepturile locuitorilor sĕ fie deopotrivă păzite, întreb pe dl primar:

1. Ca avênd d-sa cunoṣtinṭă despre legea de deopotrivă pe toti proprictarii de case, pen-tru-ce nu ingrijeste prin organele sale sub-
alterne, ca incuartirarea militiei în oraș sê se facă drept și fără părtinire? și pentru-ce aceia faca drept sit
se face cu tot prilegiul, mai numai la locuise face cu tot prilegiul, mai numai
torii mărginasi (Româui) ai oraşului?
2. Poartă-se evidență despre încuartirare ca aceea sě se facă drept ? Cine și cum se controlează, că de faptă ținu-se prescrisele legii întru toate și nu se scuteste pe nedreptul nime de sub purtarea sarcinei ? Exista evidenţă despre cei scutiți de însaşi legea? 3. Are dl primar cunoștință, că în anul abia trecut, luna Octomvrie, au fost mai multe sute de recruţi încuartirați în partea orașului *Zevoiк sii *strada Căstăului s și anume câte $10-30$ ficiori la un loc, fără-ca acelor pro-
prietari de căsi sĕ li-se fi platit nici până prietari de căsi sĕ li-se fi plătit nici pânà
azi relutul de cuartir din partea orasuluis. Este dl primar aplicat a dispune ca regulă sě se facă în această privință?
Rěspansul 'l-a cerut pentru ședința viitoare a representanței.

## AMICTTIE - DISTRACTIE

Candidatului de îns... (pst!!) ... ,Ianos". Paul Her-
and vieu zice in misccătoarea sa tragedie sLes Tenailles ,Pentru mine nașterea, moartea și căsătoria, sûn cele trei mari solemnităti ale vieții omenesti. Le dau
aceeaşi insemnătate și le privesc cu acelasi spirit. aceeasi insemnătate si le privesc cu acelasi spirit
Nimeni nu se poate ingriji de nașterea sa, ear' de
 părere că și căsătoria trebue sě se sěvîrsasca farara sê
ne ocupăm de dinnsa mai mult ca de nasterea noastră fǎră sẽ ne pregãtim mai mult ca pentru moarte. As
vrea sê se intêmple sii ea dela sine, in mod fatal, in vrea se se intemple si ea dela sine, in mod fatal, in-
stinctiv, prin actiunea suverană a naturii. Imi pare
că acel ,das sacramental, ar trebuì sê iasă din piept ca acel
pentru-că a ast pus acolo in mod misterios la nasterea noastră, aşa cum a fost pus întăiul gemĕt și ce
din urmă suspin.... din urma suspin $\frac{\text { si }}{}$ pare-'mi-se tot el zice undeva, că cel m
mare compliment ce fl face un bărbat iubitor une mare compliment ce il face un bărbat iubitor une
finte iubite, este a-íi cere mâna, oferindu-i-o și e pe a sa. Si acum mě stric de rîs gândindu-mě la tine
care nu 'tii-ai prea spart capul cu fetele, dar' eatal

 toare, o sě incepi dintrodată cu scel mai mares!
Căt de "instinctiv", "prin acțiunea suverană a natu

Am. II. Sûnt departe de ,steaua vietii". Lucire ei focoasă nu se reflectează pǎnă la mine, ceea-ce
regret. Ca bun și vrednic „stilp" al meu insě te încredintez cu consolarea, stelei" " in absenta mea

- fărà innsé de a turbura... apa! Ca astamoasei... Te-ai nupărat? La o "mine. De altfel când esti supărat
si mănioasă atunci ești mai frumoasă... așa-i că eară-


## POSTA REDACTIEI.

N... Primit. Miliarde de mulṭumite. Petrecere Dlui $R$. Multumim de toate. Poesiile poporale numari viitori.

Dlui $M$. $C$. în $N$. Dicţionar maghiar-român până numai 1 fl 50 la ass de scumpe, sûnt foarte slabe. Noi numai acesta il recomandăm. Ear germân-român, cel al Dlui Dr. D. P. Barciann,

Dlui $V$.
Dlui $V$. David in Mogos-m. În nrul de faṭă nu
Dlor 1. Fleseriue in Romas
doara. Același resspuns.
Pentru redacție responsabil: Ioaohim Muntean.

## Convocare.

P. T. membrii ai însoţirei de anticipație și credit, Hondoleana* din Hondol sě învită crentorm $\S \delta$-lor 19 și 20 ai statutelor insotirei la

## Adunarea generală ordinară,

care sè va tinea în Hondol Dumineca la 14 Martie st. nou 1897 la 2 ore după amiazi in localul însoţirei.
OBIECTELE?

1. Raportul direcțiunei despre cursul afacerilor dela deschiderea Insoțirei până la finea anului 1896.
2. Bilanțul.
3. Raportul comitetului de supraveghiere asupra bilanțului, a impărtirei venitului curat sii darea absolutorului

Impărțirea venitului curat: fixarea dividendei pentru anul expirat, a marcelor de presență pentru membrii directiunei și a comitetului de supraveghiere și fixarea remunerațiunei funcționarilor.
5. Alegerea unui membru in directiune (s. 32 ).
6. Alegerea membrilor comitetului de supraveghiere (§. 54).
7. Eventuale propunerı intre marginile statutelor.
8. Exmiterea alor 3 membrii pentru verificarea procesului verbal al acestei adunăr generale.

In lipsa membrilor receruți - de peste
din voturile totale - adunarea generala sè va tinea in intelesul §-lui 21 din statute la 23 Martie c. tot la timpul și localul indicat

Din ședinţa direcțiunei însoțirei $>$ Hondo leana* ținuta in Hodol la 31 Ianuarie 1897 n

177 1-1
Direcțiunea.

## 628. 1896 . szám.

## Àrverési hirdetmény.

Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §§-a értelmében ezennel kơz hirré teszi, hogy a maros-illyei kir. járásbiró
ság 1894. évi 2773. polg. számu végzése ság 1894. évi 2773. polg. számu végzése
következtében L. Hosszu Ferencz dévai következtében L. Hosszu Ferencz dévai
ügyvéd által képviselt Laszk Anna és társa ügyvéd által képviselt Laszk Anna és társa
zámi lakósok javára Lukáts Mária és Lukáts zámi lakósok javára Lukáts Mária és Lukát Péter ellen 81 frt 73 kr . s jár erejéig 1894 évi október hó 29 -én foganatositott kielégi tési végrehajtás utján felul és lefoglalt és 219 frt 89 krra becsült különféle ingóságok és szarvasmarhákból álló ingóságok nyilvános arverésen eladatnak.
Mely árverésnek a maros-illyei kir. jbiró ság 7290. 1896. sz. végzése folytán 81 frt 73 kr . tókekövetelés, ennek 1892. évi február hó 8. napjától járó $6 \%$ kamatai és eddig összesen 55 frt 10 krban biróilag már meg állapitott költségek erejéig Zámon a község évi február hó 15. napjának délelötti 11 órája hataridoul kituzetik es ahhoz a venni szan dekozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet igérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Maros-Illyén, 1896. évi deczember hó 20. napján

Hegyesy Károly

## Dr. August Drăghici

## medic

ordinează, in Deva, zilnic între orele
2-3 d. a. in casele domnului 1 ssekutz Gergely, în piaţă.

## „ARDELEANA"

## INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII IN ORÅSTTE.

## CONVOCARE

## - Domnii acționari ai institutului nostru, prin presenta se invită la

## a XI-a adunare generală ordinară,

care se va ținea în 11 Martie 1897 st. n. după amiazi la 2 ore în localul institutului (Piața~mare Nr. 2), cu următorul

## PROGRAM:

1. Raportul anual al Direcțiunii.
2. Raportul anual al comitetului de supraveghiere.
3. Statorirea bilanțului anual.
4. Împărțirea profitului curat.
5. Fixarea prețului biletelor de presență pentru anul viitor.
6. Alegerea alor 2 membri în Direcțiune.
7. Eventuale propuneri făcute în temeiul §-lui 28 din statute.
8. Exmiterea alor 2 acționari, pentru verificarea procesului verbal al adunării generale.

Domnii acționari, cari doresc a participa la adunare, sûnt rugaţi a-'şi depune acțiile la cassa institutului până la 10 Martie 1897.

Orěṣtie, la 29 Ianuarie 1897.
Direcțiunea
CONTUL BILANȚULUI.

| Cassa ACTIVE: |  |  |  | PASIVE: |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cassa in numěrar |  | 13.213 | 14 | Fonduri proprii : |  |  |  |
| Efecte publice . . . |  | 40.588 |  | Capital social: |  |  |  |
| Efectele fondului de pensiune | - | 10.579 | 85 | 3000 actii à à fl. 50 | 150.000 fl. - cr. |  |  |
| Efectele fondului de zidire . <br> Imprumuturi pe cambii cu giranṭi |  | 11.090 | 62 | Fond de reservă | 61.550 * 41 * |  |  |
| Imprumuturi pe cambii cu acop. hip. | $\cdots \quad$. | 220.803 | 50 | Fond de pensiune | 10.579 « 85 |  |  |
| Imprumuturi pe hipotece . | . . . | 173.775 | 97 | Fond de zidire ? | $11.090 \text { « } 62$ | 240.928 |  |
| Imprumuturi pe obligațiuni cu cavenți | . . . | 126.468 | 55 | Avansuri dela banca austro-ungarả | 25.400 fl. - cr. |  | 75 |
| Imprumuturi pe efecte publice Realități |  | 1.098 | - | Cambii reescomptate . . . | 97.130 * - * |  |  |
| Realități după amortisare | 33.142 fl. 53 cr. $142<53 \ll$ | 33.000 | - | Depuneri spre fructificare | 710.743 * 17 |  |  |
| Mobiliar | 547 « 72 |  |  | Dividende neridicate . ${ }^{\text {a }}$ | 45 | 833.318 | 17 |
| după amortisare | 54 « 77 « | 492 | 95 | Interese anticipate pro 1897 Diverse conturi creditoare |  | 10.651 | 84 |
| Diverse conturi debitoare și interese re | stante | 30.861 | 60 | Profit curat |  | 23.626 | 24 80 |
|  |  | ,110.611 | 80 |  |  | ,110.611 | 80 |

CONTUL PROFITULUI ȘI PERDERILOR.


