# REVISTA ORASTIEI 

ABONAMENTELE:
Pe 1 an 3 f.; pe $1 / 2$ an 1 fl. $50 \mathrm{cr}$. ; pe 4 luni 1 fl. Pentru Romania și străinătate 4 fl. la an. Manuscripte nu sĕ inapoiază. - Scrisori nefrancate
Manuscripte nu sé inapoiaza. -
nu se primesc.
Abonamentele sế plătesc innainte

## Apare în fiecare Sàmbătă

Aurel Popovici-Barcianu, director.
proprietatea
Institutului tipografic "Minerva" in Orăştie.

## De tot pe față! I

In repeţite rînduri ne-am dat silința în coloanele acestei foi, sě arětăm publicului nostru ce menire au institutele de bani, băncile, întemeiate in mijlocul nostru. Care este gandul de care se cǎlěuzesc stréinii la întemeiarea de bănci printre Români, şi care e scopul băncilor româneşti?

Spuneam că cele strěine, ungurești și jidoveşti, n'au numai menirea sě adune bani dela noi, ci mai au şi o chemare «naţională» a lor: de a stêmpěra, de a împedeca, de-a înfrâna chiar, unde pot, poporful nostru în mişcările sale culturale şi politice. Sě 'şi-’ facă sieși rob prin indatorare, ear' când à fi la vreme de lipsă, sě se încrunte cătră datoraşii ce li-s'ar părea "primejdioşi", şi prin amenințări sě-i oprească în îndeplinirea dorințelor lor nobile.

Cele romannesti, au frumoasa destinaţie, a tinde manä de ajutor celor lipsiti, ca sĕ nu fie nevoitic a se face robii celorlaltel Și din banii ce adună ca interese dela obşte, sě dee ear' obştei o parte oare-care, pentru scoale, pentru Reuniuni, pentru scopuri culturale, pentru cari dela băncile strěine nu căpětăm nimic.

Cele dintâi au menirea de a ne gàtuì, ceste din urmă de a ne da putința sě nu ne aruncăm în ghiarele gàtuitorilor nostri!

Cei-ce vor fi crezut că acestea sûnt numai închipuiri, combinații de-ale noastre, cetească mărturisirile de mai jos, făcute prin rostul unui baron ungur într'o foaie guvernamentală chiar!

In numěrul seu 39 , dela 18 Febr. „Kolozsvar" din Cluj, care scrie aşa precum guvernului din Pesta fi vine la socoteală, publică din peana Baronului Petrichevich-Horváth Kálmán un articol (al III-lea) despre cum ar trebuì * deslegată» chestia românească în țeară. El recomandă mai multe mijloace, dintre cari asupra unora vom reveni, și intre care e şi următorul:
«Un mijloc de întrebuințat în folosul maghiarismului printre Romann ar fi acela, ca cu bani ieftini sě-'i «ajutăm" (?) în lipsele lor economice.
«In scopul acesta locuitorii maghiari ai fiecărui ținut, sě întemeieze după putinţa Casse de pastrare ori Insotiori de tmprumut (bănci), cari împrumutând Românilor bani cu camete mai mici, prin asta ti vor smulge de sub inviurirea si puterea păgubitoare din punct de vedere al întăririi statului național maghiar, - a băncilor románeşti/r...

Adecă pe față de tot!
Dl baron ni-o spune el însuşi şi deschis, că băncile ce Ungurii inteme-
ează printre noi, au sè ne smulgă de sub inviurirea bancilor romaneşti, care e «păgubitoare» pentru întărirea printre noi a ideii de stat național maghiar, adecă a maghiarisării, - deci an se ne caşstige pentru acea idee, pentru ma

## ghiarisare

Banca ungurească din Deva „Dévai vai elölegezési szövetkezet" de pildă, a şi dat probe cà-'şi pricepe menirea la aceasta, (vezi „Revista" nrul 50 și 51 din anul trecut).

Las' că e neadevĕr că băncile româneşti ar înriurì în privința asta, căci ele nu fac deloc politică, dar' "smulgerea» asta e a se ințelege nu altfel, decât cum am spus, ca o robire a mulfimizi, ca apoi avêndu-o in ghiară, sě o poți smulge de sub înriurirea ori-şi-cui, nu numai a băncii lor, ci și de sub a inteliginței, a preoților, învětătorilor, po liticilor, de sub a tuturor I

Cel-ce are urechii de auzit sě audă! Ni-o spun ei inșişi, deschis, ce vor cu noi prin aşezămintele lor puse între noi!

Că n'am simțit până acum prea tare gâtuirea lor, eo urmare binefăcětoare a banciior romànesti, care paralisează, zădărnicesc puterea lor, căci dacă lângǎ banca ungurească am în același loc, ori foarte aproape, și una românească, aceea nu cutează sě mě strîngă, de teamă că mĕ voiu împrumuta dela ceealaltă şi voiu scăpa de ea! Acesta e adevěratul adevěr şi marcle folos, pe lângă altele multe, al banucilor noastre romaneştil

Ear vězêndu-le folosul acestora şi primejdia si gândurile rele ale celoralalte, oamenii nostri sě tragă urmările, ducêndu-sě numai la binevoitorii lor și încungiurând pe cei cu gânduri negre!
Sûnt în mijlocul nostru mulți oamenii, care zic, cu oare-care aparență de dreptate, că »banul n'are naționalitate«; iau de unde mi-sě dă mai ieftin.

Da ; aşa e, câtă vreme darea lui este desinteresată, liberă de ori-ce încercare de înrîuriri duşmane.

In faţa alor astfel de scopuri însě, date pe față de ei înșişi, noi nu mai putem ținea la vorba de mai sus, ci trebue sě ne formulăm pe a noastră nouă, că ba da, la nov, între împregiurările de azi, și în față cu oameni ca aceștia, și banul are nationalitate, si noi avem datorinta a primi şi a ne ajutura numai ou bani de aceștia,
cáci.ceialalți au gànd sé ne peteze sufletele, sĕ ne puna lanturi pe inimi şi pe graiuri, - ne sûnt dussmanil

Inteligința noastră de prin comune şi toţi cărturarii sĕ'ş̧i pună bine la inimă aceste cuvinte și sĕ le spună şi țeranilor tuturor cari vor sě împrumute,
pentru-ca sĕ ne putem ferì până încǎ nu e prea târzín, de primejdia ce ne amenință tot mai îndrăsneț și tot mai deaproape!

## Societatea pentru fond de teatru român, - la Orăștie.

D1 V. Goldis, secretarul $>$ Socıetătii pentru fond de teatru național român«, a adresat din Braşov zilele trecute o scrisoare dlui Dr. I. Mihu la Orástie, in care spune, cà comitetul Societătu1, aflând din actele adunărior generale, cá din toate centrele mai insémOrate romanestí, numita Societate numai a tinut incă nici-odata adunare generală, - în sedinṭa sa dela 2 Ian. si-a generala, - in ședința sa dela 2 lan. şi-a
arătat dorinta ca adunarea generală din éstarătat dorința ca adunarea generală din éstan sě se țină la Orâsie, dacă inteligin
mână de aici ar dori-o si ea aceasta.
Dl Dr. Mihu a conchemat Duminecă
D1 Dr. Mihu a conchemat Duminecă inteliginta română din Orăstie la o constătuire în lo-
calul casinei, si ideea a fost, fireste, cu bucucalul casinei, și ideea a fost, firește, cu bucurie primită.

S'a constituit indată și comitetul care sě ingrijească de arangiarea celor de lipsă pentru adunare, și anume președinte Dr. 1. Mihu, vicepres. Dr. A. Muntean și Dr. S. Moldovan,
secretar I. Mota. Ear membri in comitet: Dr, secretar I. Mota. Ear membri in comitet: Dr.
St. Erdélyi, A. P. Barcian, Dr. Romul Dobo, I. Lăzăroiu, L. Bercian, P. Belei, I. Branga, S. Corvin, C. Baicu, R. Nicoară, G. Baciu, S. Vlad, I. Vulcu, Remus Dobo, I. David.

Societatea va fi invitată, după propunerea e se va face, sě-și țină adunarea în ziua de Rusalii, urmând adunării și oare-cari festivități, banchet, teatru, petrecere cu joc, excursii ett.

Despre ce vestind onoratul puclic, il rugăm deja de pe acum sě dee tot ajutorul seu moral și material, ca folos sě aibă salutara Societate după venirea sa în mijlocul nostru. -

Drept aměnunte despre starea de acum Societății, amintim, că președintele ei este Iosif Vulcan (Oradea-mare), vicepreședinte Virgil Oniț, cassar Valeriu Bologa, secretar Vasile Goldiș (Braşov); membri in comite Dr. Iancu Metian (Zernessti), G. Dima (Sibiiu) și Coriolan Bredicean (Lugoj).

Societatea există dela 1877, și avea deja la stirșitul anului trecut un fond de 103.338 fl .
06 cr . cari sûnt depusi in hâttii de valoare și la bănci.

Reuniunea femeilor române din comit. Hunedoarei.

La 14 Febr. n. Reuniunea femeilor rom. din comitatul nostru și-a ținut, precum fusese avisat, adunarea sa generală, pentru a da seamă despre lucrarea Reuniunii în anul trecut. Au luat parte un frumos numĕr de doa mn si domnișoare membre ale Reuniunii.
Dna presidentă Elena Hossu L. n. Pop, a deschis adunarea prin o vorbire în care a schițat totodată și lucrarea desvoltată de Reuniune in anul trecut și stirssiturile la care s'a ajuns.

Reese din arătările d-nei presidente, că averea Reuniunii s'a urcat deja până acum la suma de 2700 fl . și va crestte în curênd in chip imbucurator incă, in urma apelului ce Reuniunea l'a făcut cătră publicul românesc (v. „Revista« Nr. 6.) și căruia publicul îi rěspunde deja prin sume adunate și trimise comitetului, - lucru de care numai bucura ne putem, și lăuda pe zeloșii colectanți și dăruitori. Urmările bune ale acestui lucru,

Un sir garmond prima-dată 5 cr ., a 2 -a oară Un șir garmond prima-dată 5 cr ., a 2 -a oară
4 cr ., a 3 -a oară 3 cr . și timbru de 30 cr . 4 cr., a 3 -a oară 3 cr . și timbru de 30 cr .
Atât banii de abonament cat și pentru inserțiuni, sunt Atât banii de abonament cât și pentru insertiuni, sûnt
a se trimite la adresa: "Minerva" institut tipografic in Orăṣtie (Szászváros).
a industriei de casă a ţerancei române, și o rěsplătire a muncii mânilor ei harnice.

Implinindu-se 10 ani dela întemeerea acestei Reuniuni, adunarea a hotărît, ca în ěstan Reuniunea sě țină o adunare generrală sĕrbătorească, cu care prilegiu sĕ aran geze o expositie de lucruri de mână, la care sě fie învitate a lua parte toate ţinuturile comitatului.

Exposiția va fi arangiată și deschisă sěrbătoreste, sĕ vor impărți și acolo, negreșit, premii pentru cele mai frumoase lucruri expuse, cum s'a făcut la exposițiile locale din Hunedoata, Cugir și Brad, etc, Ear după expositie vor urma și oare-cari sĕrbări, un concert, un bal, ear pentru popor o shedeec.

Comitetul a fost innsărcinat, din partea adunării generale, a pune la cale toate pentru buna reușită a exposiției: va numì în toate părțile comisii de câte douě dame, cari sě binevoească a aduna din partea locului lucruri frumoase dela țerance pentru expositie.

Despre ce avisând și noi publicul, rugǎm pe onoratele doamne ce vor primi a se interesa de causă, sĕ lămurească poporului, terancelor, despre ce e vorba, insuflețindu-le pentru causa Reuniunii, adunând chiar membre si menbbri din popor, așa ca la timpul dat, së ne putem vedea adunati la Deva în numuer frumos si din toate punctele comitatului, inteligentă si popor, la o sěrbare frumoasă, inăltătoare românească!

## † MOŞ HERLEA

Dǎm in cele următoare câteva date din vieața falnicului tip de teran, a Mosului Horlea dela Vinerea, rěposat de curênd, in virstă de-aproape 80 ani.

Fiiu de preot, născut la 1819, Nicolae Herlea a servit nainte de 1848 ca invettător. La anul 1848 fiind de 30 de ani, a intrat cu multă învăpăiare sub steagul mișcărilor de libertate ale poporului român, începếnd dela Adunarea vestită de pe *Câmpul-Libertății\& la Blaj. Ivindu-se flacările revoluțiunii peste teară, voinicul Nicolae Herlea, a început sě cutreere satele și sě le ridice, și a adunat frumoasă taběră din comuncle de pe =Campul-Panii $\kappa$, din Vinerea, Șibot, Piṣchinți, Vaidei, Balomir, în mijlocul črora a avut rol de căpitan.

A luat parte la mai multe lupte eroice date de Români asupra taberelor ungurești de revoluționari, alăturea cu Iancu sis Axente. La Sibot a secerat singur cu trupele sale o strălucită invingere asupra trupelor năvălitoare ale Ungurilor, prinzênd aproape 250 de luptători de ai lor, douě tunuri și pe 2 preoți români ce slugeau ca capelani in taběră ungurească.

Intêmplarea a fost aşa, că honvezii, după păpara ce mâncaseră la Ocna-Sibiiului, retirau. Moş Herlea, pe atunci voinicul rěsculat Herlea, a fost vestit despre asta de comandantul cetăţii din Alba-Iulia (Bělgrad), și îndemnat sĕ le tie calea la Apa-Vinerii. Li-a ținut-o și a scărmânat o parte din ei, de nu li-a trebuit alta, și a prins, precum spuserăm, un mare numěr dintr'înși. A luat parte și la bǎtělia dela Piski, urmată tot în retirarea honvezilor dinaintea armatei împĕrăteṣti, ce-'i ímpingea napoi, dela Ocna incepênd.

După revoluție, mare parte din vieața sa cheltuit-o spre înaintarea comunei Vinerea, ca primar, ca membru in representanţă, ca cassar etc.

La toate mișcările mai insemnate naționale, pe Moș Herlea îl aflam între cei-ce mai cu draga inimă se aruncă in luptă și anume in locurile cele mai expuse, mai primejduite. In timpul mai nou, el a luat parte la Conferentele nationale, la ducerea ,Memorandului" la Impěratul, cu care prilegiu mult ' 1 -au admirat bărbatii insemnaţi streini in
Viena, intre cari dnii Dr. Lueger, Schnetder, Viena, ître cari dnii Dr. Lueger, Schnetaer,
Bianchini și alții, cari nu se mai săturau sě stee de vorbă și sě admire pe un țterane atât de inteligent, simpatic și cult, care vorbește mai multe limbi chiar, pe cea română, germană, latină etc., - a luat parte la Pro cesul Memorandulului, in deputația de 3 trimisă din Cluj î vremea procesului Memorandului ear' la Impěratul, etc. etc.

Nu se petrecea nimic în vieața publică a noastră a Românilor, nu numai de aici, dar' chiar și din România, despre ce Moș Herlea sè nu fie în curent, bucurandu-se de pornirile și faptele bune, și intristându-se de cele rele. Inima lui le traxia ssi simția pe toate.
In timpul din urmă era foarte scarbit si vorIn timpul din urmă era foarte scârbit și vor-
bia cu multă durere despre scandalul national numit ${ }^{\circ}$ Crisă $\leftarrow$... Deși înaintat în virstă, avea o minte încă foarte ageră, o memorie bună și vederi sănětoase, căléuzite de o inimă caldă, bună și dreaptă de Român!

Inmormêntarea acestui falnic tip de țeran, cum numai rar sii la popoare in plină putere de vieată, se pot vedea, - s'a sěvirssit cu o
pompă vrednicả de dînsul, la 15 Februarie, in zi de Duminecă.

Şepte preoti au servit la inmormêntarea lui, ear' publicul ce 'i-a insotit sicriul la locul de vecinic repaus, in frunte cu un mare numěr de inteligenṭă din Orăştie, din Deva, din Vinerea și toate comunele vecine, - se urca la o cifră, cum numai la mari bărbaţi se poate vedea.

Era foarte miṣcător sě vezi în jurul sicriului lui marele numěr de fii, nurori, nepoṭi si strïnepoti, plângênd perderea iubitului tată, socru, moș și strämos !...

Pe sicriu se aflau depuse mai multe cu nuni, între cari una comandată pe cale telegraficả de Părintele Dr. Lucaciu, cu tricolor cernit

In curte Parintele Zaharie Tillicea (Vaideiu) a ținut cuvêntarea funebrală, bine intocmită șị frumos predată.

Pornind sicriiul din curtea rěposatului spre cimiter, s'a întins in urma lui un convoiu
inposant sı lung, făcênd dintrînsul parte ca la 10.000 de oameni!

La mormênt, dl August A. Nicoară (Deva) a rostit al doilea discurs funebral, un discurs întocmit cu ingrijire și cunoṣtinṭă, și

## FOIṬA „REVISTRI ORĂŞTELI

## In dor.

Ah! vino dar', nu 'ntârzia
La brațul meu aleargă,
De azi supus voesc sè-tí fiu
Stăpănă-mi fii tu, dragăi....
Și culcă-'ti capul těu bălai
Pe sinul meu, iubită...
Din traiul trist și greu îmi fă
O clipă fericită.
Ear' de pe frunte sě- ți culeg
Saruturi tu mê lasă,
De-a lumii gură fărả rost
De astăzi ce-'ṭi mai pasă?!
Si lângă mine tu rěmâi
Vieata mea intreagă,
Vieata mea 'ti-o dau; in schimb
Tu dă-'mi iubire, dragă!
Căci eu simṭesc că numai tu In stare estit în lume, Și viselor nebune
Ce 'mi-au muncit atata timp
Vieata si amorul
Pe când departe îti eram
In piept purtându- fi dorul.
Ah! vino dar', nu 'ntârzia, La bratụl meu aleargă,
De azi supus voesc sé-'ti fiu
Stăpaná-'mi fii tu, dragà l...
predat cu mult avênt, arětând pe cine per dem prin incetarea din vieaṭă a acestui teran fruntass, ce a fost in toate zilele vieṭii sale un model in toate privintele,
și ca fiiu al națiunii și al bisericii!
Era toarte misccător sĕ vezi întreg poporul plângênd, bětrâni și tineri, bărbaţi și femei, în jurul groapeı ce in clipa următoare aveă sě înghiță rěmășiṭele pămêntestii ale iubitului rěposat.

Dl George Pop de Bäsesti, avisase tele grafic pe cei din jurul rěposatului, că trimite din comuna sa mai mulți terani la înmormêntarea stimatului frate, - s'a intêmplat insě, cum, cum nu, că teranii trimiși au ră-
tăcit sau au întârziat, c'au sosit de sosit, dar' numai după înmormêntare.

Fie-'i țěrinna ușoară și odichnească în pace iubitul țeran, al cărui chip și a cărui vieaṭă, slugeascǎ de model tinerilor și bărbaților nostri din popor, și părinților tuturor in creste rea filor lor!

## Rěsboiul din Creta.

Sěptemâna aceasta s'au dat mai multe ciocniri ear' între Greci şi Turci pe insula Creta, ciocniri din cari Grecii eșiau biruitori și azi ostrovul ar fi al lor și Turcii înfrânți de tot, dacă puterile europene, nu s'ar fi pus ele insěşi in faţa Grecilor.

După toată buna dreptate insula li-se cuvine Grecilor. Căcı insula asta a fost cuprinsă de protopărinții Grecii lor de azi, încâ cu o miie de ani nainte de Christos și au avut-o și locuit-o până la 1669, aşadar' peste douě mii ș̣ jumětate de ani! La 1669 Turcii, pe atunci spaima lumii au cuprins ei insula, cu foc și fer, assadar' de 2 sute de ani o stăeânesc ei. Grecii însě au rěmas pe insulă şi și azi, deși chinuiți, ținuți in întunerec și sclăvie, tot ei sûn locuitorii cei mai mulţi ai insulei, aşa cum noi Românii sûntem in Ardeal Turcii sûnt mult mai puțini și mai ales prin oraşe aşezați, ca şi Ungurii nostri Si poporația grecă n'a recunoscut nici odată stăpânirea turcească, și s’a rěsculat des contra ei, mai ales in veacul de faţă, când și puterea Turcilor a mai scăzut ceva.

La 1821, deodată cu rěscoala lu Tudor Vladimirescu în Tara Românească, Grecii din Creta s'au rěsculat șì ei contra Turcilor și au ajuns de s'a făgăduit de puterile europene înapoiarea insulei
țerii-mame. Dar' cu făgăduința a rěmas. Turcul n'a lăsat-o din ghiară. La 1866 s'au rěsculat din nou, și în o adunare națională au decretat unirea cu Grecia! Trei ani a durat rěsboiul. La 1868 puterile europene, ca sě-'i pună capět, au sfătuit pe Sultan sě lase Creta Greciei, și poate păgânul o lăsa, dar' "crestinul» Bismark, puternicul cancelar de «fer» al Germăniei, cel-ce a pus și pe Ungurii nostri in sea, a sucit altfel șuruburile, şi astfel a lăsat Creta tot - Turcilor. S'au rěsculat Cretanii apoi la 1878 , la 1886 , la 1889 și acum, si totdeauna Turcii nu tare s'au rupt întru apěrarea insulei, că nu li-se plătește și věd și ei că tot are sě fie a Greciei, de nu azi, mâne, dar' puterile europene încă nu se pot înțelege și învoì între sine, pentru-că asta $e$ un inceput de rupere din trupul Turciei, și făcut odată începutul, ele nu vor sě stee locului, ci sĕ și urmeze cu «frângerea pânii» mai departe, și nu-'s inttelese care ce parte sě aibă. Se tem unele de altele. De-o lua asta bucățica cutare, sĕ nu o muște vecina de lângă ea, pismuindu-o, și pentru neîntelegerile dintre doamnele „puteri", trebue sĕ mai aștepte şi sĕ mai sufere și creştinii din Creta, care totuși a Greciei au sě fie la timpul seu.

Eată cele mai noue intêmplări de pe nenorocita insulă:

La 21 Februarie colonelul Vasos, comandant giecesc, a cuprins portul Vucolo, apă-
rat de Turci, cari in apěrare au cazut peste rat de Turci, cari în aperare au căzut peste rool, ear' din partea greceasca un oficer si
12 soldati. Fortäreata portului a fost arun12 soldati. Fortäreata portului a fost arun-
catä ìn aer cu dinamituil!
La 22 Fcbruarie s'a dat luptă grea la Caneea, unde pe lângă garnisoana militară a orasului, au mai luptat peste 2500 Turci. Dupax o luptă incordată de 2 ore, Turcii au fost silitit sé se retragă din impregiurimile fost siliti
orasului I
Pe când astfel Grecii mergeau din biruinţă in biruintăa, sị păgânii înfranțiz zi de zi, puterile au intervenit conira Grecilor. Cum de rěsboiul, și după-ce sfaturile date Greciei de-a nu încorda lupta fâră voia lor, cà vor sě deslege ele, puterile, toată pricina, dar' incă nu-'s inṭelese, nu au fost primite, căci de-atatea trăgănări si sfătuiri neputincioase de-atatea traganarıi sil sdatuiri neputincioase
Grecii si-au perdut rábdarea, - trupele lor in 22 Februarie după ameazi au deschis foc in 22 Februarie dupat ameazi au deschis foc
asupra rísculatilur incurragiati de Greci. Intâiele focuri s'au tras de pe vas englez. 40 de focuri s'aut tras asupra trupelor grecestii. de focurz su tras astpra impelor grecesin

La 23 Febr. trupele grecesti au nimicit ângă Kuplis o intreagă ceată de Turci. Frun-

## O reparație.

Perdut în mijlocul unor dealuri pǎduroase, pe o movilă cu clină repede de toate părtile, stă Schitul-Mërului - o chinovie mică:
un paraclis în mijloc, și de jur împrejur patru un p
chilli.

Curtea este încungiurată cu gard. Jos in valceaua de spre miază-noapte, e un șipot, asa apa rece si buna se găseste numai la Schitul-Mërului. Prin partea aceea este si în trarea principală - un pîrleaz tapěn in dréptul otecii care suie dela sipot.
In mijlocul curtii, dinaintea paraclisului, se naltă un mèr, a carrui virstă nu se sstie
și care tace niște mere domnesti de o măsi care tace niște mere domnessti
rime și de un gust extraordinare.
Locuitorii chinoviei sûnt cu toții patru trei čalugări bětrani sii un tigan mut sii pala-
vatic - si are si boala copilor. Dar tot vatic - și are sì boala copiilor. Dar tot e
bun la ceva. Cară apă, taie lemne, mătură, bun la ceva. Cară apă, taie lemne, mătură,
fierbe fasolea, tace mămăliga și aduce in fierbe fasolea, tace maxmăliga si aduce in
spinare, cu desagii, tirguelile dela satul cel spinare, cu desagii, tirguelile dela satul cel
mai apropiat, de unde am venit noi, cale de trei patru ciasuri.

E un zaplan grozav de neteešlat: barba și pletele încălcite; picioarele goale, nişte labe notloroase; imbrăcat numai cu o păreche de itari ce putrezesc pe trupu-i, cu o ghebă pe
piele, lăsand sě se vazá pieptul jupuit de piele, lăsând sč se vază pieptul jupuit de
scărpinături, si incins cu un crâmpeiu de scărpinături, sii incins cu un crâmpeiu de
frânghie... Si e sit tîfnos! Mutul $e$ acuma in toane rele. Umblă foarte îndârijt de colo până colo prin curte,
se bate mereu cu pumnul in piept scristnind se bate mereu cu pumnul în piept scrişnnind
dintii; bolboroseste, și nu vrea sé facã nici o slujbă.
B. $\boldsymbol{T}$. pe picioare, intepenenit într'un jeţ. Ceilaltị do
bătrâni ne-au pus la dispozitie una dintre chilli, păstrată anume pentru rarii musafiri ai acestei singurătatai. In vara asta, suntem d'abia doilea rind care vine la schit.
Chilia noastră e o odae mare, văruită, foarte luminoasǎ: douě mese si doué scaune
de teiu si 'n fund de-a lungul zidului de teiu ssi 'n fund de-a lungul zidului o sofa
călugăreascá, unde de-a curmezisul pot dormi cǎlugărească, unde de-a curmezisul pot dormi in bunăvoe zece inşi. Pe fereastra zebrelită de spre miază-noapte, se vede toată vâlceaua os sipotul si poteca suind pănă la pirleaz.
Cei doi bătrañi nu sûnt posaci de loc ba unul, parrintele Ieronim, e chiar foarte limbut. A calătorit mult pe la Sfânta Agora sii pe la Ierusalim, a vězut multe sị poveste stte si mai multe. Această apuč̌ł ură a bǎtrânului monach ni-s'ar părea ciudată, dacă el nu ne-ar spune că 'n tinerete a fost bărbier
Ori cât de interesante fnsé sé fie poves tirile părintelui, obosiṭi de atata umblet, ne e foame. Deschidem proviziile, pe cari nu ne čaim deloc čl le-am purtat în spinare - altmin-
teri trebuia sě ne multumim cu fasole teri trebuia sě ne mulțumim cu fasole și mămăligă rece.

Părinteie ne-a adus după masă merc. Nu e-am putut opri sě aducem laude minunatului pom. Dar' bătrânul a oftat

- Eil pomul ar fi bun, dacă n'ar fitalharul!
- Care talhar?
- Ursull

Și părintele ne-a povestit cum de câtăva vreme, de când a nceput sě se coacă poamele, vine ursul regulat peste pârleaz si dă iama 'n ele... Pentru aceea parrintele a pus de gand sě meargă la sat s'aduca pe cheltu-
ală un vênător bun, ca sě-i scape de fiară
Pe la douč după amiaz, înainte de vecernie, s'aude mormăind de vale. Suie dela sipot pe potecă, sare parleazul si merge drept
tasii Turci fug toti din oras! Langa $A j a$ Grecii au bombardat sii nimicit 2 porturi sị au prins multi Turci

La 24 Febr. în urma intervenirii (și incă cu gloante de tun) a puterilor, intre rèsboitori s'ar fi incheiat o incetare a luptei pe 7 zile. Dar' cu toate acestea, se vesteste ma nou, că colonelul Vassos cuprinde mereu părtii din insulă.
Ear între puteri curg earăṣi sfâtuiri peste sfatuiri

In același timp mari pregătiri de rezboiu face Rusia, Bulgaria sii alte teri. Domneste părerea, că nu sûntem departe de timpul, când un grozav rězboin sě va da, a cărui flacări pot sě acopere Europa intreagă।

## Balul din Brad <br> in favorul convictului gimnasial.

## Brad, 22 Februarie n. 1897,

Domnule Redactor,
Precum cu multă bunăvoinṭă ați arătat in ziarul D-Voastre, corpul profesoral dela gimnasiul din Brad, a hotårit a tinea balul din carnevalul acesta in folosul fondului de convict pe lángă gimnasiu

Lipsa de convicte la ori-ce gimnasii, dar' mai ales la acele din orase mici, e mult simtitǎ. Trei din patru parıți a timpului il petrece elevul fără supraveghiere directă din partea profesorului, - adese in cuartire nesănětoase, necorěspunzětoare, și de cele mai multe-ori demoralisătoare! Societatea In care trebue sě crească elevul afarả de scooală, nu poate sě nu lase urme in cre terea lui, și de aci vine, ca întâlnim adesea stângăcie, nesigurantạa, la studenți altfel cu atestate bune de - maturitate!

Sêrăcia ne-a ținut în loc de a putéa face vre-un pas in privinta aceasta la gimnasiul din Brad. Câtiva tineri mai idealisti insě (idealistul ce nu poate?) sil-au pus de gand a face un inceput in directia aceasta, fie cat de modest. Au arangiat în sěrbătorile Crăciunului din 1896 o representatie teatrala cu dans, și venitul 'I-au administrat fondului gimnasial cu menirea $\gtrdot$ de a servì drept prima petricica la intemeierea unni convicts. Corpul profesoral a urmat anul acesta, arangiând balul pentru convict și impărțind sii mai multe colecte

Nădějduim că publicul, pătruns de însemnătatea scopului, nu va intarzia a contribui cu obolul seu

Balul, arangiat la $1 / 13$ Februarie a succes deplin. A fost public numéros din Brad, Bxaita, Halmagiu s. a

Strěini n'au fost, putem zice, de loc. Nici o pagubà! Petrecerea a fost curat romaneasca. Cuadrilut prim s'a jucat in 2 coloane și multii n'au putut juca din lipsa de loc.

Petrecerea s'a urmat cu veselie și multǎ voc bunn̆, mai ales la jocurile românesti, ,Ar-
deleana" deleana", "Tarina", "Hategana" si "Märuntul material incă a fost frumos, despre ce se va raporta la timpul seu.
rul pradă cat fii place. După-ce se satură, pleaca pe unde a venit.

Ieri a vrut mutul sě-l goneascǎ, dar' ursul s'a repezit și i-a tras mutului o palmă după ceafá de l-a trântit cat colo pe branci. De aceea e mutul aṣa de superrat acuma.

Iată, zice părintele Ieronim, se apropie de to că... Să vedeti- -acu trebue se sosească., Am închis usa cu zăvorul sii ne-am dus
a fereastra deschisả sê ne uitắm toti printre zăbrele.
Dar ce vedem? ... Mutul cu un par In mână stă pe vine pitit la pândă lânga parleaz... E nebun! voeste pe semne sě se měsoare cu namial o sě-1 sfașie fiara la sigur $1 . . \mathrm{II}$ che mam. El, incruntat, ne face semn se tacem, amenintându-ne cu parul.

Au trecut cateva minute de cand asteptăm incordați.

In sfirsit, auzim bine o mormǎială .. Țeasta enormǎ a fiarei apare d'asupra garduluiFiara se inaltă î labele de-apoi si incalecă pârleazul. O clipă, dând cu ochiii de ferea stra noastră, se opreste pe loc stând la ganduri. Dar, până sě nu facă altă misccare, mutul s'a ridicat in fata ei si a si plesnit-o drept in frunte. Am auzit un hil din fund de rărunchi și un trosnet surd. Ursul s'a cletinat sici s'a pråbuṣit in afarǎ; mutul a scăpat parul din mană și a căzut lung pe spate in năuntru.

Am stat mult sé vedem ce are sě ur
ze... Nimic. Nici o miscare afară... mutul, lungit, nu mişca nici el.

Intr'un târziu, vězênd č̉ fiara nu se mai intoarce, îndrăsnim sě esim din chilie. Binisoor ne apropiem de omul lungit: e mort., nasul si gura pline de spumă sângerată. Ne ducem lia parteaz cu multă băgare de seamă: fiara

Pěcat numai, că a trebuit sě lipsească dela acest bal tocmai..., EA" (ghici cine?). De
nu lipsia, aveai și d-ta, dle redactor, un raport scris cu mai mult avênt și altă cǎl dură

## CORESPONDENȚĂ

## Romos, Februarie 1897

## Onorată Redactivne,

Producțiunea teatrală-declamatorică din Vaidei, anuntată și in prețuita foaie $*$ Revista rajstiez ${ }^{\text {a }}$, s'au tucat adecar din partea copílor școade toate zilele si a unora din scoala de ei de toate zilele și a unora din scoala deare jucată de fetițe mǎriṣoare, infătissau pe țerancele cari cu furca in brêu, tanguindu-s in contra greutătilor sarcinilor publice, zbiiue unele patimi, cari subsapa fericirea sil Au sfîrsit cu cântarea $\rightarrow$ Noi teranii dela teard Au sfîrsit cu cântarea $\rightarrow$ Noz teramiz dela treara, iua noaptea gruate plăcutà asupra numerosu lui public.

S'a declamat cu mult curagiu din partea nui elev, frumoasa poesie de V. Alexandri: Sentinela Românás. Tonul și curagiul cu care baiatul declama, spuneau că 'i-s'a explicat foarte bine și a străbătut înțelesul puesiei.

Nu mai puțin plăcută impresiune a făcut asupra publicului predarea piesei teatrale Fudecata dreaptă*, prin care se arată de o parte ospitalitatea țeranului roman, ear' de lta parte simţul de dreptate și respectul ce-1 are fața de cel-ce face dreptate unde se cade.

Asemenea frumos a fost predat dialogul: Tata si fiule, in care in chip familiar este combǎtut , Tata«, care susținea că $>, s i$ fivul poate trat ca mos-strämosul fără carte, si
care dumerit find de insusi sfiule asupra folosului meseriilor, se învoește ca acesta invětañnd carte, sě se facǎ meseriaṣ.

Ear' de scena militară *Curcaniz* publicul a fost peste asteptare muţum, acen-du-i-se o icoana, despre curagiul sil incredeinzestrat dela fire, si mai ales era cuprins in fara luptei cu Turcii, la luarea Plevnei etc. Intreagă această , Productiune\& a fost de

Intreagă această , Producțiune a fost de
reusitá, românească, si mai presus de tot reusită, românească, și mai presus de toate instructivă, cu atât mai virtos, că adevěrurile eșiau din gura pruncilo
intriun ton drăgălas, atrăgětor.

In cunoștința greutattilor ce a invins d inv. Dumitru Mosora cu instruarea acelora mě sint indemnat a-1 felicita si pe această cale, ca pe un invertător care stie și in forma aceasta sě dee inverțături frumoase și folositoare poporului.

Cuventul de deschidere sros'it de dl preot
Tilicea a fost cu cuvinte alese si potrivit.
După productiune a urmat jocul, care a După productiune a urmat jocul, care a cand ne-am depărtat cu dorinṭa de a n revedea cât de des la astfel de prea plăcute petreceri.
e langǎ gard, pe
Intr'o despicat.
Intr'o singura lovitură mutul și-a cheltuit toată puterea, dar' cel puțin
amarea ce 1 -sě fácuse in ajun
II ridicăm pe mort si-1 duc
Il ridicăm pe mort si-1 ducem in chilie unde părintele Ieronim î aprinde deocamdat - luminare la cap, zicênd:

- Dumn zeu sé-l ierte pe nebunul, bine că e-a scăpat de fiarăls
Dar e ciasul vecer
Dar e ciasul vecerniei... Părintele Ieronim apuca funia de teiu şi 'ncere sě traga clo potul, uitându-se cu drag la měrul cel bătrân

Nici-odatå*viteaz n'a avut ca mutul nostru atâtea glasuri de aramă, sě vestească lum vrednicul lui sfirssit!

Schitul-Měrului are un singur clopot, sì nu mare... dar' e destul. Cand sunetul aramei pornește limpede sé rupă nemărginita tăcer a aceastei sélbatice singurătăţi, sute de alt glasuri unul pupǎ altul inviaza in toate dealurile ca se̛'i rěspunză pe 'ntrecute, și când s'a stins uetul din urmă in curtea chinoviei, și când limba clopotului s'a oprit inertă din legănatul ei, încă tot se mai aud rěspunsuri jalnice stingêndu-se unul după altul încet-incet in depărtatele adancuri păduroase.

Peste sută! Harnica *Bibliotecă pentru toți, merge cu zor inainte. Au aparut de curênd:

Nr. 112-113: *ntroducere la studiul s. Sparal

Nr. 114: <Linistea sufletească» de Seneca! Trad. din latineste de Gr. Goilav.

Nr. 115: "Alte schite umoristice" de D. Teleor.

## O învitare.

## Ilia, Februarie 1897.

După constituția bisericei noastre gr.-or. in anul de fața s'au ales și reales toate organele administrative bisericessci. Tocmai ne aflam in ajunul alegerei deputaților la sinodul archidiecesan. In multe locuri acești deputați s'au ales pân'acum dintre aceia cari ferit-a D-zeu sě priceapă ceva din constituţia noastră ci s'au ales sau la influentarea asupra preofilor și creștinilor intr'un fel ṣı altul, sau prin amăgiri, avênd respectivul sambiţiae de a fi cu ori-ce pret ales și el sdeputate! Și in urmă deputații de acest fel se duc in sinod cam totdeauna prin o scrisoare că: » din cause grave familiare cer concediu pe intreaga se-
an
Preoții se strǎduesc mai tare și recomandă poporului deputații cari au sě fie aleși, și în urmă de chiar acei deputați se intêmplă că sûnt desconsideraṭi preoṭi atăt in sinod cât si printr'alt loc chiar, in loc sé le apere soartea trista, sau batar se- cinstasca dupa viinţă. Pe lângă acestea te mai trezesti că ai a cumpěra protocolul sinodului cu nisste concluse
nostru.

Si in privinta aceasta se vor destepta oamenii nostri și anume cei cu durere pentru biserică, in frunte cu preotii, și vor lua in seamă cari bărbați vor apěra si causa noastră, a preoţilor, de tot urgisită în ziua de azi In vederea alegerilor pe al căror prag ne aflam, scriitorul acestor șire sûnt autorisat din partea mai multor preoți și fruntași din cercul electoral al Iliei, ca avend toată în crederea in persoana și ținuta dlui Victur Tordăsianu, oficial-exactor consistorial in Si biiu, sé-'i fac publice Invitarea ca sě primească candidatura la sinodul archidiecesan in cercul Iliei, ca primul, și avênd a ne in telege și pentru a doua persoanà,

Deleanu.

## NOUTĂȚI

Vĕrsat. Școalele din Geledinți și Dêncul mare au fost inchise pe timp de 3 sěptěmani pentru
copii.

Petrecere in Haţeg. *Reuniunea roman de cântari din Hateg * arangează la 6 Mar i st. n., in sala otelului , Mielul de aur \& petrecere mascata, a cărei venit este destinat pentru $\Rightarrow$ Reuniunea femeilor románe din comitat \& si pentru $\Rightarrow$ Reuniunea română de cân tări din loce.

Proces politic in Deva. Pe ziua
8 Martie n. c. sûnt citati înaintea tribunalului r. unguresc din Deva şase Români dela Dobra, fiind puși sub acusǎ pentru »crima" că au cântat "Doina lui Lucaciu«! Citații sûnt: George Bontos, George Tomuta, Simeon Pascu, (cel căruia 'i-au luat dreptul de crâşmǎrit pentru-că Ungurii au cântat în bir tul dênsului pe «of, of, of »!), Iosif Tig, Danil Nedelcovici si Ion Cinel. Vom urmări desvoltarea și acestui proces patriotic, tras de pĕr, ca sě șicaneze pe cetățeni, pacinici și fără nici o vină, căci ce vină e a cânta cântări ce nu tind a face nici un rěu patriei nici vre-unui alt neam, și nici cǎ sûnt oprite de satrapii de sus?

Bal in Sělişte (lângă Bǎiţã). Corul bisericesc român din Baiță, arangiază la 22 Februarie v. (6 Martie n.) un bal in Seliște in hotelul dlui Schneider. Venitul curat
destinat pentru Fondul corului bisericesc din Bǎită
"Hunedoara" insotire de credit in Deva, i-a incheiat conturile pe anul trecut, con-vecandu-si adunarea generala pe 28 febr 2.935 fl .08 cr .; avênd fond de reservă 4000 fl ., altul special de reservă de 352 fl. 95 cr Venitele anului intreg: 13.640 fl .37 cr .

Un circular. Dl protopresbiter gr.-or. V Pipos dela Hondol, în urma contopirii trac (Hondol) intr'un (ract: , Geoggiue Hondol) intr un singur tract:, Geoagiue,
primind din partea ven. Consistor din Sibiiu insărcinarea a conduce și preoṭimea fostului insarcinarea a conduce a adresat In luna lui Ianuarie, un circular cǎtră preotimea aceluì tract, circular prevenitor si frăfesc, prin domni preoți, î roagà totodată se-'i dee sto spriginul de lipsă totdeuna când sě va cere
in toate afacerile bisericești și școlare, ca astfel, uměr la uměr, sě putem resista in aceste timpuri grele, atacurilor ce ni -se trimit in cale, sii făcêndu-ne fiecare datorinta, cu puteri unite se putem croi, in cercul nostru de actisfânta roostră biserica si pentru credinciosil nostru popors. Dee D-zeu ca aṣa sě fie!

Din tractul protopresbiteral gr.-or, al Geoagiului. Preoțimea tractului Geoagiu a primit deja circularul prin care se statoresste reconstruirea sinodului protopresbiteral pe un nou period de 3 ani. Alegerea membrilor mireni se face acum pe temeiul unei noue arondări, avênd sé dee tractul 24 astfel de membri. Membrii din cler se vor alege
20 Febr. $v$. la orele 11 in localul școalei gr.20 Febr. $v$. La orele 11 in localul școalel gri or. din Hondol, avend a se infațisa tot, dembri mireni se fac in parochii, in sinod parochial extraordinar la 16 Febr. v. Ear scrutinare alegerilor mirenilor, se va face la 18 Febr. $v$ la locul central de scrutiniu, unde din fiecare parochie se va trimite protocolul votării dela 16 Febr. prin un bărbat de incredere. Pe 20 Febr. au sě fie trimise la oficiul protopopesc toate protocoalele sinoadelor electo-
rale mirene, ca apoi sé se poată conchema sinodul protopopesc nou ales.

Cununie. Ni-sě trimite următoarea știre dl Nicolau Bihoiu, teolog abs., ales preot in Bozovici, issi va sěrba cununia cu d-soara a $9 / 21$ Febr. a. c. Le dorim fericire!

Moarte. Nicolau Vilt, comptabil la institutul de credit Ardeleana* din Orăștie, ncetat die vieață la 24 Februarie st. n., ameazi, după un morb greu, in al 27-lea an al etății și al 4-lea al căsătoriei. A fost in mormêntat Vineri la 26 l . c. Fie-i terina ușoară

Familia diui B. Popovici dela Hateg ne nar in retragere, in etate de 72 ani . Rěmă nar in retragere, in etate de conduse la cele eterne in 17 Februarie st. n. 1897.

## Notiță Literară.

,Studii de economie politică şi finante ${ }^{66}$, cuprinzend pe langa expuncrea elementelor știntel, analisa legilor, asizeminale Romanniei, - a esit de curennd de sub ale Romăniei, - a eșit dara buravei librării Carol Múller. E volumul al doilea, al lucrării dlui Nicolau Idieru asupra acestei teme, un dlui Nicolau Idieru asupra acestel teme, un
studiu aměnuntit si aprofundat, din care cu studiu amenuntit sí aprofundal,
multe cunostințe folositoare issi poate cetimulte cunoștințe folositoare iṣilisă a legilor, intereselor și instituțiunilor statului, referit Indeosebi la statul român. Volumul I, apă-
rut la 1895 , de aproape 700 pagini, cuprinde rut la 1895 , de aproape 700 pagini, cuprinde
după o lămurita introducere, partea pregàdupă o lămurită introducere, partea pregà
titoare, despre proprietate si istoria ei la titoare, despre proprietate ${ }_{\text {Sil }}^{\text {Si }}$ istoria feluritele popoare vechi, sí noue, deosebitele
teorii asupra proprietâtii; apoi despre productia avutiilor, analisa lor, condițiile de desvoltare a lor, speciile; circulația avuțiilor, rolul statului in regularea lor, etc. - Volumul II, cest nou, cuprinde apoi analise vaste despre distributiunea sau repartițiunea avuțiilor, cu multele fenomene și mișcări produc, ca concurenta, renta, grevele, etc apoi despre consumarea avuțiilor, și misia statului in mijlocul acestora tuturor. Aflam apoi desfassurate chestiile: financele statului budgetul, impositele; și la urmă drept adaus un studiu calm și științific despre Socialism si deosebitele lui sscoale: scoala moderna in Francia, in Anglia, in Germania, etc. apo despre Nihilism și Anarchism, cu tendintele fluctuațiunile și desvoltările lui, până azi.
$E$ un op de mare folos.

## FEL DE FEL

.....Aici (e vorbă de un ostrov, insulă, din apropierea țěrmilor Africei), se gasesc tata maci, lemn de abanos, lemne de maslin, de scorțiṣoară. Boschetele de palmiști își ridică icǐ și colo coloanele goale și lungi de ma bine de o sută de picioare, cari au in vîr un buchet de palmi și care par, deasupra celorlalti copaci, ca sûnt o pădure plantata peste altǎ pădure Mirosuri frumoase ies din cei mai mulți copaci si aceste mirosuri au atâta inrîurire și asupra veștmintelor, încât omul care trece prin pădure miroase cá teva ciasuri după-ce e eșit. Pe vremea când infloresc ai zice că sûnt plini de zăpadă. La sfirsitul verei vin mai multe feluri de paseri stréine, din locuri necunoscute, de dincolo de mările nemărginite, sĕ strînga grăunțele vegetalelor din aceasta insulă, si 'si amestecă cu verdeata copacilor pârlită de soare, strălucirea colorilor lor.

Astfel sě vĕd aici mai multe feluri de papagali mici, porumbei albastri, cărora aci le zice porumbei olandezi. Maimutele, locuitor ai acestor păduri, se joacă pintre crăcile lor întunecoase de care se deosebesc prin pěru lor sur-verziu și fata-le neagră: unele se acața de coadă și sé leagănă in aier, altele sar din cracà in cracă cu puii in brate. Nici câno pușca ucigașe n'a spěriat pe aceşti copii li niștiți ai naturii. Nu auzi decat strigate de bucurie, ciripirile și cântecele necunoscute ale câtorva paseri din pămêntul austral, pe care-' repetă departe echourile pădurii.
 in care multe pagini aspa frumoase ce spirele de ma

## AMICITIE - DISTRACTIR

,lega si deslega". Dá-mi drept acee» réspuns la torii de când se chiamă corespondenṭii ori informa, Amor" din aceasta a mubricarit caci a foust nomgropat nici un ,,necrolog" din partea surorilor sale „Amiciṭic și , ,Distractie" ? Nu cumwa causa repunerii lui e că cra
asa de sprintenel, filigran, pe langà naltutele și
sulegetel

POSTA REDACTIEI.
Dlui $V$. in $B$. Multumim de informatiile date. Manuscrisul ce-1 ceri, scuză ca nu ṭi-1 putem î
cáci - nu-1 mai avem.
$N . .$.
Ti-s'a trimis scrisoarea cu... pricina.
Dlui $R o m u l$
$G$. in $H$. S'a primit la timpul seu şi regulat. Foaia ti-sě trimite, nodestia însusi celui despre care ne scrii, nu ne-ar erta sé publicăm cele trimise. Ear stirea ca atare,
ca noutate, incă nu credem D-Sale Avr. Zak. in Mintia. Nu sé poate. Asupra Pentru redactie responsabil: Ioachim Kuntean
Baie (mină) de peatră
este de exarêndat din partea subscrisului in comuna Banpotoc, nu departe de gara Piski.

Peatra e tare, durabilă, putêndu-se ciopli din ea bucăţi de ori-ce marime și forma.
Alexandru Vlad

Alezandru Vlad
Banpotok (p. u. M.-Solymos)

## O Calră și un Invěțăcel

 se primesc indata in neguțătoria de mărfuri si manufactura a subscrisului.Se recere dela reflectanți sě cunoască pe langă cea romană si limbile germană si maghiară.

Conditiuni favorabilel
George Baciu.
(189) 1-3 negustor in Orăştie (Szászvároz)

## De exarêndat.

Mai multe pămênturi pe hotarele comunelor: Sěliște şi Căinel, sûnt de dat in parte sau de exarêndat.

Doritorii au a se adresa la Dr. St.
Erdélyi, medic în Orăştie.
(186) 2-3

## 110 szám bvghtó.

## Arverési hirdetmóny.

Alulirt birơsági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §.a értelmében ezennel kőzhirre teszi, hogy a deval kir. törvenysze
1896. évi 2802 számu végzése következtében 1896. evi 2802 szamu végzése kovertiveztében Pap Tivadar ugyved altal kepviself érisana
takarékpénzár javára Birna losif és tárai takarékpenztár javára Birna losif és társai
ellen 145 frt s jár. erejéig 1896. évi julius ellen 145 frt s jár. erejéig 1896. évi julius hó 1 -én foganatositott kielégitési végrehajtás atján le- és felufoglalt és 1143 frtra becsalt egy talpra épitett csưr és istáló, egy kamra, gazdasági felszerelvényekből álló ingoságok gazdasági felszerelvényekból
nyilvános árverésen eladatnak.
yilvános árveresen eladatnak.
Mely árverésnek a kőrösbab
Mely áverssek a koroósbányai kir. jbirót ság 8913. 1896. sz. végzese folytan 145 fó tơkekövetelés, ennek 1895. évi deczember hó 15 napjától járó $6 \%$ kamatai és eddig ösz-
szesen 50 firt 60 krban birólag már megszesen 50 frt 60
krban biroilag mar meg-
allapitott költségek erejejig Vakan Birna losif âlapitott kölitségek erejélg Vakan Burna és Ruonnál Brádon Stancsu Ioan háes Russu Luonnal Bráaon Stancsu loan há
zánál leendö eszközlésére 1897, evt mározius hó 9 -ik napjának délelōttii 9 órája határidóul kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igérönek becsáron alul is el fognak adatni. A mennyiben az „Albina" takarékpénztárnak, Russu Ioannal szembe kǒvetelése még fenn áll az árverés részére is kitüzetik.

Kelt Kơrösbányán, 1897. Évi február hơ
18. napján.
(187) $1-1$

Csues Gyula

## „ARDELEANA"

## INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACTII IN ORÅSTIE.

## CONVOCARE

## Domnii acționari ai institutului nostru, prin presenta se învită 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. Impătŗirea profitului curat.
5. Fixarea prețului biletelor de presență pentru anul viitor.
6. Alegerea alor 2 membri în Direcțiune.
7. Eventuale propuneri făcute in temeiul $\S$-lui 28 din statute.
8. Exmiterea alor 2 actionari, pentru verificarea procesului verbal al adunării generale.

Domnii acționari, cari dorese a participa la adunare, sûnt rugaţi a-ş̧i depune acțịle la cassa institutului până la 10 Martie 1897.

Orẹstie, la 29 Ianuarie 1897.
Directiunea.

## CONTUL BILANTULUI.

| ACTIVE: |  |  |  | PASIVE: |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cassa in numerrar | . . . | 13.213 | 14 | Fonduri proprii: |  |  |  |
| Efecte publice Efectele | . . . | 40.588 |  | Capital social: |  |  |  |
| Efectele fondului de pensiune Efectele fondului de zidire. |  | 10.579 11.090 | 85 62 | 3000 actii à fl. 50 <br> Fond de reservă | $\begin{array}{r} 150.000 \mathrm{fl} .-\mathrm{cr} . \\ 61.550 \end{array}$ |  |  |
| Imprumuturi pe cambii cu giranti | . . | 448.639 | 62 | Fond de pensiune | - 10.579 * 85 |  |  |
| Imprumuturi pe cambii cu acop. hip. | . . . | 220.803 | 50 | Fond intru acop. perd. | $7.707 \times 87$ |  |  |
| Imprumuturi pe hipotece. | . . . . | 173.775 | 97 | Fond de zidire | 11.090 * 62 | 240.928 | 75 |
| Imprumuturi pe obligatiuni cu cavenți Imprumuturi pe efecte publice | - . . | 126.468 | 55 | Avansuri dela banca austro-ungară | 25.400 fl . - cr. |  |  |
| Imprumuturi pe efecte publice | 33.142 fl. 53 cr . | 1.098 |  | Cambii reescomptate . | 97.130* - * |  |  |
| după amortisare | 142 * 53 * | 33.000 | - | Depuneri spre fructificare Dividende neridicate. |  |  |  |
| Mobiliar ${ }^{\text {a }}$ - | $547 \times 72$ * |  |  | Interese anticipate pro 1897 |  | $10.651$ | 84 |
| după amortisare | $54 \times 77$ * | 492 | 95 | Diwerse conturi creditoare |  | 2.086 | 24 |
| Diverse conturi debitoare și interese | tante | 30.861 | 60 | Profit curat |  | 23.626 | 80 |
|  |  | 1,110.611 | 80 |  |  | 1,110.611 | 80 |

CONTUL PROFITULUI ȘI PERDERILOR.


