# REVISTA ORÃSTIEI 

## ABONAMENTELE

Pe 1 an 3 f.; pe $1 /$ an 1 f. 50 cr .; pe 4 luni 1 fl . Pentru Romania sii stř̌inătate 4 f. la an Manuscripte nu sě innapoiază. -
nu se primesc.

Abonamentele sce plătesc inainte.

## Pentru "CONVICTUL" din Brad.

Frumoasa idee a corpului profesoral dela gimnasiul nostru gr.-or. român din Brad, de a pure temeiu unui fond din care la timpul seu să se poată deschide si întretinea un "Convict" pentru stulenţii acelui gimnasiu, - a aflat rěsunet, modest, e drept, dar totuși frunuşel la publicul român din comitatul nostru.
Balul arangiat in acest scop la $1 / 13$ Februarie a. c. a reuşit indeosebi bine ii din punct de vedere material. Eată larea de seamă ce primim in această nsemnată causă:

La balul arangiat in Brad la 1/13 Febr. c. in favorul fondului de Convict pe lauga rimnasiul român, au incurs cu totul $34 I \mathrm{fl}$. o cr.; s'au spesat $67 \mathrm{fl} .56 \mathrm{cr}:$ a rěmas
'enit curat 273 fi. 94 cr . enit curat 273 fi. 94 cr .
(In seara balului au incurs 117 f. Supra-
olviri au făcut domnii: Al. Drumar 2 f.; olviri au făcut domnii: Al. Drumar 2 fl.; J. Cacinca 2 f., Romul Cotoiu 1 f. 50 cr., $\because$ Bulza 1 fl,, C. Zsák 1 f., Al. Draia 50 cr., $\therefore$ Popp 50 cr., I. Pankl jun. 50 cr.).
Din Brad si jur au contribuit apoi pecial pentru acest fond domnii:
Vas. Damian, protopresbiter 5 fl.; Ioan :usu, medic 3 fl.; Dr. V. Bologa (Sibiiu) 2 fl.; ). Krasznay, protopretor 2 fl ; Fr. Menking, ir. de mine 2 fl.; L. Olajos 2 ft, Szabó 2 fl ., ir. de mine 2 fl ; L . Olajos 2 fl , Szabo 2 f.,
I. Horvath 1 fl., Conrads I fl., N. Wiese 1 fl ., I. Horvath 1 f., Conrads I fl., N. Wiese 1 f., acslobler 1 fl., Nic. Popoviciu, par. 1 fl .,
Micluta, par. 1 fl ., P, Bologa, preot 1 f. , Micluta, par. $1 \mathrm{A}$. ., P, Bologa, preot
Jan Irimie, preot 1 fl . Laolalta: 26 fl .
Cu listele ce s'au trimis pe la bineoitorii institutului nostru in comitat și fară, au incurs:
Din Criștior pe lista purtată de dl oan Perian, preot:
I. Perian 1 fl., Ilies Ianoss 1 f.., I. Puticiu 0 cr., Al. Draia 1 fi, Iuliu Pop 3 fl., Marton al r f., P. Vereiu 1 f., Sol. Clej 50 cr ., vis. Floruṭa 1 fl., G. Almăsan 1 f., P. toica 50 cr., I. Lazar 50 cr., Barkovies Daid 1 f.., Baternay Atilla 50 cr., George leṣa 2 f . Laolaltd 20 fl. 50 or.

## FOITA „RRISTEI ORÅ̧TTEI"

## Sonet.

Singur șed sub teii din grǎdină Şi la trecut gandesc cu duioṣie, La orele de-amor ṣi veselie... Ear' sufletu-'mi mâhnit mereu suspină.

Pe flori lucește roaua arginție, Și de pe bolta-albastrà luna plina Impraṣte visătoarea ei lumină.... In tot linişte mare, armonie!

Și cand prin earba naltă, rourată Pluteste lin a serii adiere,
Din nou sperează inima-mi tăcută -
Nu pot mai mult sě cred č-'mi essti perdută, Imi e cä simt a ta apropiere, C'ar trebuil sề te mai vêd odată l...

Tratan.
aparitite a pus-o la cale dl Hodoș in intelegere cu amicii d-sale literari, și cu spriginul lor.

## Apare în fiecare Sâmbătă

## Aurel Popovici-Barcianu, director.

Din Mihăleni pe lista purtată de dl Nicolae Bedea au contribuit dnii:
Aug. Onitiul 2 fl., Nicolae Bedea 2 fl. Aug., 1 deac 1 f., Ioachim Comssa 1 f., P. Stanciu 1 fir, St. Hárăgus 1 f., P. Bota 2 fl , Ioan
Laolalta 11 fl.

Din Orăștie, cu lista purtată de dl Ioan Mota, următoarea sumă dela urMăn Motorii domni:

Dr. I. Mihu 25 f.; Dr. S. Moldovan 10 f. Aurel P. Barcianu 10.; N. Vlad 5 f; Dr. A. Muntean 5 f.; I. Mihaiu (Batiz) 5 f.; Silviu Damian 5 f.;; Ioan Mota 5 fl., I. Vulcu, ne3 f., I. Branga 2 fl., Ilie Popoviciu 2 f Avr. Mihailà 2 f., Petru Baritiu 2 fl, G. Avr. Ninaila 1 f., Dr. R. Dobo 1 fl., Sim. Vlad Baciu 1 fl., Dr. R. Dobo 1 fl., Sim. Vlad
1 f., N. Părau 1 fl., Adam Cristea 1 fl., S. Corvin 1 fl., D. David 1 f., G. Balos 1 fl. Nic. Andrei 1 fl., I. Roşu 1 fl., G. A. B.
 D. Mosora 1 fl., Z. Tilicea 1 fl., si Nicolae


Tot din Orǎsttie dl Romul Nicoard, comp tabil la Ardeleana \&, a adunat 10 fl .
Din Buoium-Sasa pe lista purtatǎ de dl Ioan G. Macaveiu au contribuit: Dr. Bonfiniu 2 fl., N. Ianuṭiu 2 fl., Al Macaveiu 1 fl., Aviron Macaveiu 2 f. 50 cr ., Vas. Macaveiu 1 fl. și Ioan G. Macaveiu 2 fl . Laolaltä 10 fl. 50 cr
Tot din Bucium-Sasa pe lista purtată de dl Ioan Macaveiu au contribuit: Ioan Macaveiu 2 fl., Sofia Bảbut, věd. 1 fl. Aviron Macaveiu 1 f., N. Ionuṭ 1 fl., N David 50 cr., S. Macaveiu 50 cr., Iosif Ciura 1 f., și Ariton Popa 1 f. Laolaltă 18 f.
Din Caransebeș pe lista purtată de dl Enea Hodos au contribuit
II. Sa dl Episcop Nicolae Popea 5 f. Preacuv. Sa dl arch. Filaret Musta 3 f., d-na Laolalta 10 for 10
$f$.
Din Faget pe lista purtată de dl Inocenfiu Bogdan au dat d-nii:
Axentiu Gaiţă 1 f.; Sebastian Olariu 1 fl.; Maria Fenesiu 1 f.; D. Păscutiu 1 fl.; Ino-
centiu Bogdan 1 fl. cenţiu Bogdan 1 f. La olalta 5 fl.

## O bucurie literară <br> - „Biblioteca Noastra" -

Domnul Enea Hodos, profesor la seminarul roman din Caransebes, a avut o idee fericită, s'a apucat de un lucru frumos.

Cei-ce mai țin seamă și de ce se produce pe terenul literar la noi Románii din Transilvania și Ungaria, vor ști negreșit, că in șirul muncitorilor pe acest teren, dl E. Hodoss e unul dintre aceia, pe care această munca pare a-'i fi obosit mai puţin, uri a-i fi impins chiar in brațele nepăsării față de ea.

Om incà tiněr, d-sa a publicat pan'acum vre-o 3 volume literare: $\mathrm{O}_{\text {" Istorie a limbit }}$ si literaturii románe", un volum de poesii poporale, pe cat știm, adunate cu elevii sei seminariali, ṣi de curend un volum de -Schite umoristices.

Cea mai frumoasă intre intreprinderile d -sale de muncă pe terenul literar este Insé, negreșit, hotărirea cea mai nouă, de a face sě apară și aici la noi Romannii de dincoace, o bibliotecǎ à la * Universal Biblioteks sau •Biblioteca pentru totis I
*BIBLIOTECA NOASTRÅ.
este numele seriei de brosuri literare, a carrei

Institutului tipografic „Xinerva" in Orăstie.

Singuratici ni-au trimis domnii:
Dr. V. Fodor (Abrud) 2 fl.; Dr. Teofil Bogdan (Langenlois, Austria-de-jos) 10 f.; sii Lazar Peria (Bäita) 5 fl.
(Va urma.)

Adunarea "Sooietătii pentru fond de teatru român".

- Familiar din Oradea-mare, scrie in numěrul seu de Dumineca trecută
, Comitetul societăţii a ținut la Braşov, Luni la $10 / 22$ Martie sedință, la care au luat parte presedintele losif Vulcan, vice-președintele Virgil Onituu, cassarul Valeriu Bologa ṣi secretarul Vasilie Goldis.

Cassarul a raportat, cǎ starea fondului so cietății s'a urcat la 107.500 fl., afară de divi denda de pe anul trecut dela *Albinas, unde societatea are 156 acții șì are sé primească după cupoanele sale 1896 fl. In lunile din urmă s'au încassat următoarele taxe de membri fundatori: d-na věduva Ermina Maniu a plătit suma subscrisă de rěposatul ei soṭ Aure Maniu 300 fl., dl Emanoil Ungurian, advoca In Timişoara 100 fl., dl George Pop de Băsesti 100 fl., d-na Elena Hossu-Longin n. Pop 100 fl.; ear' dl Iosif Pop jude la tribunalul din Sătmar a réspuns taxa de membru pe vieată 50 f.

Secretarul a raportat, că dela inteligiņta română din Orástic a sosit o scrisoare foarte călduroasǎ, semnatǎ de președintele dl Dr. Ioan Mihu și de secretarul dl Ioan Mota, prin care societatea este invitată a-și tinea viitoarea adunare generala in Orăștie, și anume In ziua primă și a doua de Rusalii. Confrații nostri din Orăştie, cari totdeauna sûnt in planul prim in toate miscările noastre culturale, ţin sě se presente și de astä-dată cu toată demnitatea. De aceea au și ales un comitet arangiator, care s'a Imparrțit apoi In mai multe secțiuni. Comitetul acesta a și statorit planul părții sociale, pe care '1-a comunicat ṣi comitetului societății.

Prima fasciculă e deja gata, și in zilele sěptěmanei următoare se va ṣi expedal

Sûnt broşurele de cate 5 coale, câte 80 pagine, octav mic, cu tipar cetet, pe hârtie bună, și putêndu-se căpěta pentru preṭul neInsermnat de numai 12 cr .
„Realităţi şi Visări", novelete și schite, de Septimiu Sever Secula, dedicate memoriei fratelui seu Dr. Sabin Secula, sûnt bucățile ce formează prima brosurural Cuprinsul Insuși al broṣurei e acesta: „Mǐiti", o duioasa poveste a unei fete frumoase și bune, itmbětrânită ca fată sěracă, avênd un sfírsit foarte tragic; : Mos Ajunn», schił̣ă uşoară din vieaţa ștrengărească de copii; ©Ce sě̀i facis ? o epoveste veche ce 'n veci rêmâne nouă? o poveste de suferinţă, scoasă ear din viaţa tetelor fară noroc... Urmează apoi "Nititca pầine", "Sceptic", "Garibaldi" - tipuri din viatăa, și mai ales din a mestecatelor feluri de oameni ce sé věd prin orasce.

Acest intâiu volumaṣal $\times$ Biblioteciï Noastres, va câstiga, sûntem siguri, simpatia cetitorilor dela noi și încă din Indoite motive: Intaiu prin insăși valoarea sa, fiind scris bine, cu sentiment, miscand pe cetitor; a doua find scris de chiar un compatriot al nostru, de fiiul cunoscutului advocat ssi bun Roman, Secula
de odinioară dela Deva.

INSERTIUNILE:
Un șir garmond prima-dată 5 cr ., a 2 -a oară 4 cr., a 3 -a oară 3 cr. și timbru de 30 cr. Atât banii de abonament cât și pentru inserțiuni, sûnt Atat banii de abonament cat sil pentru insertiuni, sunt
a se trimite la adresa: "Minerva" institut tipografic

Comitetul societatioi a aprobat cu placere acest proiect, exprimându-și dorinţa ca într'una din zile se țina și parastas pentru membrii rěposaţi ai societăţtii.

Adunarea generaľ̆ din Făgăraș a Insărcinat comitetul ca sě studieze modalitatea de-a putea publica un repertoriu de piese originale și traduse, pentru trebuinţele diletantilor nostri.
Comitetul a rugat pe membrul seu dl V. Onițiu ca sě facả in privința aceasta un proiect. In această ședinṭă a comitetului, d-sa s'a ṣi achitat de fnsărcinarea sa, presentând o lucrare bine motivată si indicând modul de infintare. D1 Iosif Vulcan a făcut tot $\operatorname{In}$ astả privința - propunere verbală.

Comitetul a decis, ca meditand asupra chestiunii, s'o discute în ședința viitoare, care se va ţineaĝ̣nainte de Paṣti, Mercuri sau Joir.

Primită fiind astfel de cǎtră comitetul societǎtii intreagă propunerea pe care comitetul arangiator dela noi i -a trimis-o spre vedere, nu credem a fif fară interes sě arětăm aci, în schița, care este planul de arangiare a adunării generale și al festivitatatilor impreunate cu ea.

Sâmbata în ajunul Rusaliilor, va fi primirea la gară a comitetului societàtii și a oaspetilor ce vor veni. Seara o intrunire de cunoştinṭă in sala otelului «La Leul de aur> (Csôsz).
Dumineca, in ziua prima de Rusalii, participare la serviciul divin in biserica grecoorientală. - După serviciu, sedinta adundrrii generale, in biserică 1 - La orele 2 (dupa ședinṭă) banchet in sala otelului *La Leul de aurs. Seara representatiune teatrald in sala otelului Széchenyi, și joc.

Luni, in ziua a doua, participare la serviciul divin In biserica greco-catolică și eventual ședintła a doua. După ameazi mare Nedee poporală în pǎdurea ©Grigori», cu conduct poporal, cu calăretti și musică, ear' acolo joc de căluọeri sị felurite petreceri poporale.

Marti, in ziua a treia, eventuale excursiuni in jur.

Volumul II: "Iancu de Hunyad ${ }^{\text {He }}$ cercetare istorică de losif Balan, profesor in Caransebes, se afla deja sub tipar1

Ear' in preparaţie sûnt la domnul director al *Bibliotecii Noastre

## -Simeon Balint, - biografie

-Din Amintirile unui vêndtor*, traducere din I. Turghenew.
-Poftă bunål, - de Zotti Hodos.

- Cestiuni de higienas de Dr. C. Popasu. etc.

Trebue sě mărturisim, că am fost foarte plăcut atinși de vestea nouei mişcări literare pornită dela Caransebes, și anume cu atat mai virtos, cał, precum se poate intelege din schita lucrărilor ce se pregătesc, ne măguleste nădejdea, că o lucrare de care mandri putem fi, mai ales intre Imprejurarrile noastre de-aici - e lucrarea literarǎ co se pornește.

Invoelile de editie se statornicesc intre autorul ce dorește sě tipărească vre-o broşură, și Intre directia *Biblioteciis.

Pentru confinutul insuși al lucrărilor, direcţia lasa rěspunderea autorilor broṣurilor, dinsa îngrijind mai ales de o nivelare a limbii, a stilului.

Dorim mult succes și spor in bine nouei intreprinderi!

## "CASSĂ DE PĂSTRARE in MERCUREA"

Mercuri in 31 Martie n. s'a tinut in Mercurea adunarea generală de con. stituire a "Cassei de pàstrare" pe are o infinteazд intehomta romänă din acele pärţi, ou capital social de 64.000 coroane.

Adunarea a fost foarte bine cercetatä.

S'au votat Statutele, s'a ales direcfiunea ssi comitetul de supraveghere. Cassa issi incepe activitatea indata ce statutele it vor fi aprobate de tribunal.

Felicitam si-'i dorim succes strallucit!

## Dela Congregație.

## - Adunarea de primăvară, 30 Martie n.

Adunarea s'a deschis pe la orele 9. La dl fispan o schimbare spre bine. Era ň̌răvit rěu, că adecă sě-1 spofteascăィ totdeauna o comisie anume, ca sé vie sě deschidă adu.
rea, de astă-dată insé a venit și nepoftit.
ea, de astă-data insé a venit si nepoftit.
S'au cetit ordinatiunile ministeriale venit dela cea din urmà congregatie încoace in dela cea din urmă congregatie
treburi de-ale comitatului nostru.

Cea de sub numěrul 2213 respinge recursul Romanilor în contra votării din adunarea trecuta de-a se lua 180.000 fl. împrumut pentru zidirile scoalelor de stat din comitat. Totodată rěspunde congregației, care a întrebat pe ce lege se îtemeiază ministrul când cere ca comunele sě aibă grije de reparările
scoalelor de stat? - ca pe §̧. 42 din legea scoalelor de stat? - čă pe ş. 42 din legea
scolarä; dar', zice ministrul, numai de reparàrile mici are sě poarte grije, cǎci ministrul nu poate finea seama și de astfel de treburi, ce sânt mai mult... administrative!

Ordinatiunea de sub Nr . 205, e un bobârnac dat dlui vicisppan ca autor moral, și celor din virful claiii comitatului, cari, din congregatia din Octomvrie anul trecut, înaintaseră
ministrului de comerciu rugare sě facă ceva pentru imbunałtățirea sortii inginerilor dela pentru simbunatatirea sortui ingeneritor \& dela
oficile architectice de stat, că au stare slabă, oficilie architectice de stat, ca au stare slabă,
cat nu se dedicä destui oameni acestei cariere, cat nu se dedica destui oameni acestei cariere,
etc. Ministrul ti scrie congregatiei sé fie nuetc. Ministrul it scrie congregafiei sè fie nu-
mai pe pace, că prea vede in colori negre mai pe pace, ca prea vede in colori negre
starea inginerilor de stat, că doar' nu se simte lipsă așa tare în cariera asta, și și de altfel lipsà asa tare in cariera asta, sil sid de altfel
congregatia n'are cu asta nimic, caa aceia-'s congregatia $n$ are cu asta nimic,
oficiantị de stat, nu de comitat!

Ordinatiunea de sub Nr. 3449, e al doilea bobârnac dat congregatiei noastre celei neîntrecut de zeloase intru a face cheltueli si datorii pe punga marei obște, pentru nevoile căreia nu simte nici o durere! Hotărise congregatia sĕ mai iee un imprumut, numaiz de 12.000 fl , si anume ser-'l iee dela fondul de pensiune al notarilor, pentru trebuinte de ale spitatului comitatens. Ministrul opreste acest nou imprumut, recunoscênd si el, $c a y$
deja publicul comitatului e peste mésurä inngreunat, afarǎ de darea de stat, cu dări sị aruncuri comitatense si comunale, de nu se mai poate! Š caute alt isvor pentru coperirea lipselor spitalului.

Ordinatia de sub 3738 e al treilea bobârnac, dela ministru. El ingădue sě se dee veterinarului central Bleyer H. 100 fl. din - Fondul cânilor, comitatensi, dar' respinge cererea de-a se da incä cate roo fl. ca spese
de drum celor 4 veterinari comitatensi, sau de drum celor 4 veterinari comitatensi, sau
mai bine de-a se căpătuì și indopa, nefiind mai bine de-a se căpătuì sii ind
fondul necesar spre acest scop.

Rescriptul de sub 3902, e al patrulea bo bârnac. Ministrul îngădue de astă-dată ur carea plătii cassarului comitatens cu 50 fl. din fondul drumurilor, dar face atentá cone
gregafia, ca pe vitor sé se retie dela facerea gregatia, ch pe vithor se se retie dela faction durate, in sarcina fondului drumurrlor! Adecă asa mai cu vêl, le e dat sě inteleaga că nu
bucuros a intărit urcarea plătii, si pe viitor bucuros a intărit urcarea plattii, sỉ̉ pe viitor
sé se mai stêmpere domnii in aventurile lor sě se mai stê
de acest fel...

Politică sinnaltǎ s încả a făcut congregatia dupǎ prânz, s'a rostit sie ea in chestia cuotei.
Dupa o discutie mai infocată si lungă, a hotărît cu 37 voturi, sě se trimită o adresă delfic $\breve{2}$, sibis redibis», guvernului, că adecă
atâ tin chestii pendente a pactului cu Austria, esĕ tină In vedere interesele ferii și a poporaṭiuniis. 25 de inși cereau exprimare hotaritita contra ori-carrei ridicări a cuotei. Dl fispan insé a invins, după-ce-ssi mobilizase pe totti functionarii din loc, până și pe Jidovul la care t părește...

## Lupta pentru Creta.

2y. Martie. Rěsculatii au atacat cu putere mare întăritura dela Malaxa, trăgênd cu tunuri asupra ei. Și puşcăturile erau așa de bine îndreptate, car întăritura a fost stricată și Turcii din ea au inceput a se retrage spre Suda. Corăbiile turcesti din portul Sudaic, ca sě acopere retragerea fraților lor, au început a trage focuri de tun asupra rěsculatilor, ca sě nu poată urmăr̀ prea cu bine pe fugari. Rěsculații totuși 'i-au gonit până la satul Tricalaria, carruia 'i-au dat foc. Au cuprins apoi ei Malaxa, dar' corăbiile de rěsboiu europene au început ele atunci a pușca asupra oraşului cu resculaţii, până 'i-au fugărit de-acolo. Ei s'au retras, dar' dând mai întâiu foc întãriturei! Rěsculațtii au perdut în aceste lupte peste 200 oameni, Turcii însě sub o sută.

28 Martie. In 25 Martie, bataillonul al doilea al regimentului austriac de infanterie 87 (din Stiria), moblisat ( 656 ostasi cu 22 din Triest spre Creta!
Asupra corăbiei austro-ungare de rěsboiu - Elster> rěsculatiii au împuşcat, la ce numitul vas a rěspuns prin focuri repezi de tun.

29 Martie. O telegramă cu data 27 Martie vestește din Caneea: De azi dimineață se aud mereu bubuituri de tun dinspre Alikianu, unde tăbărește colonelul Vassos cu trupele sale. Rěsculații coboară dela munți spre Malaxa! Azi-noapte o trupă turcească provězuta cu tunuri a descălicat pe uscat.

Constantin, moștenitorul grecesc de tron, a plecat cu o corabie spre Tesalia, pentru a se pune in fruntea trupelor grecești adunate acolo in numerr mare.

30 Martie. Tot mai mult ese la iveală, că Grecii nu vor sě se lase tără rêsboiu. Puterile europene au pus trupe insěmnate pe insulă, ear' in jur e tras brau de fer din corábii de rěsboiu, care dau toc într'una asupra rĕsculaţilor ce cad până la battaia tunurilor, ș̦ ei totuși nu se infrică, nu se pitulescl Acum se adună mai ales pe inălţimile din jurul sinului Suda, ca ser atace cetatea Izzedin. Azi dimineata au si inceput bombardarea ci. Corăbiile de rĕzboiu italiene au tras focuri de tun asupra lor, intru apěrarea Turcilor inchisi in cetate. Grecii din parte-le imping lucrubiu.
cu putere mare sị cu repeziciune spre résboiu.

31 Martie. Ochii lumii sûnt azi indreptați spre Tesalia, unde Prințul de Sparta, moștenitorul de tron grecesc, a sosit și a luat in seamă comanda generală a trupelor. Altfel trupele grecesti au primit indrumare sĕ încungiure cât numai se poate frecările cu trupele turcești. Pe mai mulți oficeri greci, mai iuți și mai aprinși, 'i-au și strămutat de acolo, in lăuntrul terii și au trimis in locul lor pe alții mai stampĕ̌rați.
Cațiva oficeri englezi și ruşi, apěrați de plutoane tari de soldați, au vrut sĕ se apropie de rěsculați ca sě proclame în faţa lor autonomia insulei. Rěsculaţii au pornit pe trimișii lor in calea oficerilor, dar' bașibozucii turci au deschis foc asupra trimișilor și s'au incǎierat în luptă infocată, cât oficerii au trebuit sě se intoarcă fără ispravă.
Pe insulă altfel e o miserie infiorătoare. Boale lipicioase sting la vieți nenorocite, și nu e medic și nu e medicină!

1 Aprilie. Marți, descălecand pe insulă, o companie de 163 soldați din anmata noastră comună, au intrat cu musica in frunte, în
Candia. La poarta cetătii, trupele turcesti au Candia. La poarta cetațin, trupele turcestiti aut
salutat pe soldatii nostri, duși dela Triest. Uniforma lor neobicinuită, a adunat lume multă in jurul lor sě-'i privească.
Se tine ca sigur, că blocării portului grec
Grecia đi va rĕspunde cu declarare de résboù Turciei! Căci retragerea fârǎ luptă ar provoca rěscoala poporatiei contra guvernului și Regelui!
Cómandanții trupelor europene dela Creta au cerut guvernelor ferilor lor, sè le trimită incd trupe noué intri ajutor 1
Intre cele 142 corăbii mari de rĕsboiu din Marea-mediterană, cu in total 2200 tunuri sii 25,000 soldatiti, Impèrăția austro-ungară are

Se lăteste vestea că Persia se va ridica asupra Turciei pentru a-i smulge a
nire Bagdadul si imprejurimea lui.

2 Aprilie. După o noapte liniṣtită la 31 Martie dimineața ear' au inceput bubuiturile de tun: Grecii din fortăreaţa Calami au bombardat intǎritura Turcească Izedin. Corăbiile europene (crestine!) din apropiere, au tras focuri asupra Grecilor, întru apărarea păgânilor!..

## Pricina oll "Criiil" dela Ilia.

In adunarea de Marți a Congregației co mitatului Hunedoarei, dl August Nicoară a făcut la adresa dlui vicişpan următoarea în terpelare:

1. Are dl vicecomite cunoștință, că a 2 -a zi a Crăciunului românesc, pretorul Iliei, Hőhn K., a oprit din drum pe 3 «Crai» cu Viffaimul, sosiṭi cu trenul din Deva, - sub cuvênt că au lipit pe Viflaim hârtie scu fete oprites și nu cu «fefe ungurești»; le-a oprit.petrecerea și umblarea cu Viflaimul in acea comună, excortându-i cu un haiduc până la gară spre Deva, ca pe niște rĕufăcĕtori? Are cunoṣtinţă dl vicecomite, că aceasta intêmplare a fost sbiciuită într'un articol, apărut în \&Tribuna \&Revista Orăstiei» și \&Foaia Poporului» ?
2. Cum cualifică dl vicecomite procedura subalternului seu din punct de vedere al legalitãtuii, corectitatṭii sociale-crestine și a bunei intelegeri î acest comitat cu $93 \%$ Románi? Nu vede dl vicecomite un abus de putere oficioasă și sumuțare la ură și vrajbă între Români și puterea publică?
3. Ce měsuri a luat dl vicecomite pentru pedepsirea casului concret și impedecarea astorfel de casuri in viitor
4. Ce satisfacţie a dat san va da dl vicecomite concetătenilor scurtați in deprinderea obiceiurilor strǎmoșesti creștine, și a sentimentului public național, lovite, a poporaţiunii române?

Dl viciṣpan a rěspuns că lucrul este tocmai in cercetare, dar' nu știe ca inssiși cei interesați se fi innaintat plangere contra nedreptattii eventuale ce li-s'ar fif făcut, că de ar fí inaintat d-sa 'și-ar fi dat și 'și-ar da și de-acum silința sě afle adevěrul sị sě dee pricinei o deslegare -dreaptă .

DI Nicoară s'a declarat mulțumit cu rěspunsul.

Urmează acum sě vedem sfifrșitul cercetării și *dreptatea> ce se va face, pentrü-ca apoi sě putem încă vorbì despre acest lucru, nu de puțin interes.

## PENTRU COMUNE

- Din hotărivile adunării dela zo Martie n. c. a Congregatiei comitatului nostru, in pricini

Hotărirrea representanṭei comunale din Sub-cetate în pricina cu pămêntul folosit de învêtător, în urma recursului acestuia, s'a nimicit, îndrumându-se comuna a da și mai departe pămêntul în folosință.

Alegerea de primar dela 10 Ian. din Lieuț, s'a nimicit, rînduindu-sě alegere nouă.

Hotǎrîrea comunelor din jurul Petrosenilor de-a da ajutor unui gimnasiu de stat in Petroșeni, se ia la cunoștinṭă cu adausul, ca ajutoarele au sé le dee numai după înfinṭarea gimnasiului și dela acel termin încolo.

Recursul dlui Dr. A. Muntean in contra hotǎr̂rii representanței oraṣului Orăştie, în causa cu remuneraţia votata lui W. Schulleri, a fost respins.

Recursul dlui Dr. Muntean in causa votării alor 350 fl. pentru meseriaṣii din loc ca sé poată merge sě vadă expositía millenară, și li-s'au dat banii chiar nainte de ce hotărîrea ar fi avut valoare, find recurată, - a fost respins. Bun cas de precedentă! Dl Fr. Hossu a declarat că această propunere a comitetului permanent nu o primeste.

Alegerea de cassar si. jurați dela Romos, făcută la 11 Dec , a. tre, comitetul permanent a propus sé fie nimicită. Fisolgăbirěul Fodor s'a rugat sě nu se iee o hotărîre în pricină, până va t̂nainta dînsul și protocolul alegerii, din care se va vedea că alegerea s'a facut in «rîndueală». 'I-s'a primit rugarea. Causa $e$ in suspens.

Contractul lui Ioan Roman și erezii încheiat cu comuna Baia-de-Criss, pentru arêndarea pămêntului de sub Nr. 970 a cărții funduare Nr. 8. - a fost respins!

Têrgul dlui Ioan Aboniu și soții din Bucova, făcut cu comuna in causa pădurii și a păşunii, a fost întărit în principiu, dar' se inndrumă sě facă contractul mai lămurit în aměnuntele lui.

Alegerea de primar la Brad, protestată de 103 alegètori Români, după o discuție lungă sii infocată, a tost totuși intărită.

Hotărûrile comunelor din cercul Baia-deCriş, de-a da cate 22 cr. de fum, pentru coperirea cheltuelilor necoperite până la 1895 a spitalului privat din Baia-de-Criş, - se intăresc.

Hotărírea comunei Gura-Dobra de-a veni cu un ajutor de 5000 f. la zidirea liniei ferate Vêrṣet-Ilia, a fost nimicită de ministru.

Recursul lui Cristea Miron și soții din Geoagiu-suseni in contra alegerilor comunale din 14 Aprilie a. tr. a fost respins de ministru; alegerile întărite.

## Alegerea de notar dela Poiana

a dat Congregatiei nitel de furcă în adunarea de Marti. Cel mai scărmănat din încăearea ce s'a ridicat in jurul acestui obiect, a ajuns la incheierea discutiei, era tot apăl Desi ajunsul puțin a vorbit și sisi ce-a vorbit, azi,
dênsul dau rěmas, bucuros ar face-o nefǎcută!

Comitetul permanent era aplicat sẽ facă treaba musamak si a propus respingerea recursului înaintat contra alegerii și intărirea alegerii
Dl Vasile Dámian innsě, a cerut sě se ceteasča in fata congregatiei recursul insusi. Un notar comitatens a inceput sě-1 ceteascǎ.
Il cetea insé asa de slab, cu voce assa de Il cetea însě asa de slab, cu voce aşa de
debilă, că abia sé putea pricepe. Totusí s'au debilă, că abia sě putea pricepe. Totuşi s'au inteles de adunare pătrile mai cinteresante, ale recursului, care insirz pe larg toate volnicile dela acea alegere, volnicii cunoscute
cetitorilor \&Revistei» din Nr 2 a. c. cä Beke cetitorilor eRevistei» din Nr. 2 a.c. c., că Beke a bătut cu bâta pe un alegětor, că a dus cu gendarmi pe bărbatii de incredere sč subscric protocolul de alegere, că nu voiau, etc.

Vicispanul cere sě se caute, subscris ein recurs sì cel bătut ori nu? Ca asta ar trage Di cumpana.
D1 Fr. Hossu: Nu asta trage in cumpănă că subscris e ori ba, ci ca drept e ca fisolgabl-
reul in decursul alegerii l'a batut? Asta frage reul in decursul cegernu sunt celelalte invinuiri ori ba?
Vicispanul spune, cả pe cât știe, nu drept, cả altfel s'ar fi făcut arětare.

Dl Hossu: Dl vicispan nu știe, eu însě vĕ pot spune, č da, contra dlui Beke s'a fäcut hotarrirea în suspens, și se sé facà cercetare că drepte-'s ori ba cele din recurs, si sě vedem ce judecată aduce tribunalul! Dacă noi azi întărim alegerea, ca intitmplată in sordines, si mâne vine tribunalul si pedepseste pe fisil mãne vine tribunatul sil pedepseste pe fi-
solgăbiréu pentru sordinea* cu bata ce el o făcea acolo, ce facem noi cu votul nostru?

Beke dă lămuriri: declară inn fata congregatiei (desi cam cu jumětate de gură) că mu
e drept
c'ar fi batut pe om, că numai 'l-a amee drept car fu batut pe on
nintat asa cu... degetul!

In fata învinurrii grele că a dus pe oameni cu gendarmii insě, sărea dînsul ca împuns cu ace pe scaun, dar' n'a îndräsnit sě declare că și asta, - «nu-'i drept.

D1 Nicoară: Dacǎ din cele scrise în reacesta nici măcar functionar nu mai poate fil Spriginește propunerea dlui Hossu.

Vicisspanul, în fața acestor desfăsururarti a lucrului, s'a simtit nevoit a sě pleca si a procercetării, si apoi sě vedem ce sě face

Domnul Beke nu mai vedea naintea ochilor sudorile ii curg eau ca in dricul verii pe slata frunter.

# CORESPONDENŢĂ <br> <br> Petroșeni, Martie 1897 

 <br> <br> Petroșeni, Martie 1897}

## Domnule Redactor

Vě rog cu toată stima sě binevoiți a-'m da voe in prețuita foaie «Revista Orăștici» sě-'mi fac și eu unele reflexiuni la *O întimpinare* din Petroșeni (nr. 11.)

Mai întâiu de toate îmi arĕt părerea de rěu față de comitetul arangiator, care věd că șovăește și nu vine a da lămuriri în interesul bisericii și al adevěrului, știind că de 10 ani numai și numai eu am învěfat *Călușerul* și numai sub conducerea mea s'au jucat jocurile naționale *Bătuta* și *Călușerul» în petrecerile românesti date in beneficiul bisericii gr.-or. din loc, cari petreceri au avu totdeauna resultat mulțumitor, atât în ce pri veṣte partea morală, cât și cea materială. Din partea celor chemaţi s'ar putea dovedi acestea. Dl președinte al comitetului știe că dl Șandru a venit cu soția sa și m'a rugat sě invěț pe copíi *Călușerul», că dl înve̛țător, deșì a jucat sub conducerea mea, se vede că a uitat in parte jocul, și eu cu plăcere am mers în vre-o 3 rînduri, și am asistat la probă

Ceea-ce eu am făcut, numai din interes național și bisericesc am făcut. Dar' cum a făcut dl Șandru? După-ce am inițiat eu pe copii in joc, a continuat dînsul mai incolo și pentru sosteneală* am primit 5 fl. bani si alte favoruri...

Dlui Șandru îi dau sfatul sě nu-'și permitǎ atâtea neadevěruri în public, luând pe nevi novații învettăcei de smartori*, mai încolo se nu învețe morală pe preotul din jur, căci nu e competent, la din contră îi vom face și biografia d-salel Deocamdată numai atâta.

Niculae Socol,
ferar.

## Visul vênzětor.

O întêmplare interesanta se vestește din Muncaciu.

Un neguțător bogat de acolo, îṣi dase fata după un fiiu de neguțător din Drohobic (Polonia). Tiněra păreche se aṣezase în Mun caciu și petrecea tocmai intâiele sěptěmâni fericite ale căsătoriei.

Intr'o noapte tiněrului sof̣ i-se arată în vis un pantofar, cunoscut lui altfel, din orașul seu natal Drohobici, și îl roagă, cả de vreme-ce el acum moare, sě zică pentru el acea rugăciune, pe care fiii Jidovilor o zic în ora morṭii părinților lor.

Si fiindcă visul acesta i-s'a repeţit de 2 ori, tiněrul soţ povesteste socrului seu (tot nu soacrei! Culegětorul) ce a visat.

Ca sě vadă intrucât visul spune vre-un adeverr, el a scris îndată acasă, și a primit rěspuns că-i adeverrat, că pantofarul a murit cu câteva zile nainte.

Vestea curiosului vis a ajuns și la urechea věduvei pantofarului, care fusese Jidan, ș ea a făcut acum următoarea descoperire:

Tiněrul bărbat nu e fiiul neguțătorului din Drohobici, precum se crede, ci e fiul pantofarului mort, ce i-s'a arětat in vis. Eată cum: Tot atunci când pantofarul a avut pe acest fiiu, i-s'a născut unul și neguțătorului Cum însě soția neguțãtorului era foarte slabă au dat fiul spre lăptare femeii pantofarului. Ea îi hrănea acum pe amêndoi. S'a întêmplat Insě într'o noapte, pe când copilul era cam de douě sěptěmâni, că ea, doica, a înecat
fără știre, durmind, pe plapândul fiiu al neguțătorului. Dimineața 'l-a aflat mort lângă sine. De teamă de pedeapsă a spus că a seu fiiu a murit, ear' pe adevěratul seu fiiu 'l-a crescut și la doi ani 'l-a dat neguțătorului în locul celui al seu. Aci a crescut el mare sii acum s'a căsătorit.

Dacă curiosul vis nu era dat în vileag, nici-odată nu s'ar fi știut acest lucru.

Acum însě tiněra păreche trebue sě se cunune de nou, căci la întaia cununie fata și ca atare căsătoria nu are valoare.

De-o fi adevěrat, atâta e povestea.

Vlădicie gr.-c. maghiară
Congregatia comitatului Zemplen, a innintat cătră guvern o adresă, în care cere sĕ infiinteze o episcopie greco-catolică cu limba maghiara in serviciul $d$-zeesc.
Scopul e: ungurisarea in toata forma a unor păıți de popor mai ales slave, care și-au perdut conștiența natională, și pentru care le pare priincios timpul a întemeia o episcopie este în toată țeata, nefiind Unguri greco-catolici decât Slavi și Români. In fruntea episcopie vor pune apoi un vlădic nici slav nici Roman ci - Ungur, și assa cuprinzêndu-'i pe acești oameni fară̆ știință de sine, la un loc, si punêndu-'i sub acoperemêntul acestei vlădicfí, ca într'o fabrică, până va ieșì din ei neam «neaos, impintenat

Comitatul Zemplen, ca scopul sě se poatǎ ajunge mai ușor, a trimis tuturor congrega tiilor celorlalte comitate din teară, adresa c o inaintează el la guvern, rugându-le ca prin adrese asemen
cătră guvern.

In adunarea de Marți a congregației co mitatului nostru, a venit și asta în desbatere Comitetul permanent, aducênd nainte cererea propune adunări1 sé o spriginească după do ința celor din Zemplen.
Dl A. Nicoară a făcut in fața acesteia tra-propunere de următorul cuprins:
*Toți credincioșii gr.-cat. apartin numa poporului slav ori roman; credincioṣi gr.-cat temeierea unui episcopat gr.-cat. cu limba titurgică maghiară e de o parte de prisos, de altă parte loveste in autonomia bisericii gr.altă parte loveste în autonomia bisericii gr.-
cat. cu limba română și slavă veche; e in cot. cu limba română și slavă veche; e in contrazicere cu chemarea culturală a statului
nostru poliglot; in contrazicere cu libera desnostru poliglot; in contrazicere cu libera des-
voltare a bisericilor autonome române și slave, pe a căror ruine ridică altar maghiarisăarii ne a căror ruine ridică altar maghiarisáte pacinica convieṭuire a deosebitelor episcopate etc, drept-aceea propun ca congregațiunea sě hotărască a ruga pe Inaltul guvern, a abzice de intemeierea unui episcopa gr.-cat. cu limba liturgică maghiară।»

Ca însě, toate causele în chestii naționale ori-cât de drepte, dar' care se pun in calea nebunei porniri de maghiarisare a *atotputernicilor:, contra-propunerea aceasta a fost respinsă de majoritatea maghiară a adunări, primindu-s= cea a comitetului permanent.

Avis. In contra hotăiririi comitatului, adusǎ în ongregat
dietã,
liturghie maghiarä̆ și in contra ordinatiun 2213-1897, ca comunele sâ ingtrijască de repararea scoalelor de stat, poporul intreg, după comune
trebue sec protesteze in scris, ca in contra arunculu millenar bună-oară.
Din lipsa de spatiu $\times$ Revista nu poate azi public
mannii buni din comitat.
subscrie acel apel, publicat, sê împărtăşască aceasta ubscrisului, în Dev, care voiu trimite apelul Dumi s'o facă la redactia ,Tribunei" însaşi. Subscrierile
int in curgere.
Deva, 2 Aprilie 1897.
August A. Nicoară.

## NOUTĂTI

La spitalul din Deva se va urca plata pentru bolnavi. Acum se plătește 65 cr. pe zi. In congregatia de Marţi s'a hotărît ale gerea unei comisii care sĕ vie cu o propu nere de urcare a plătii pentru bolnavi, căci
cu cele de până aci, spitalul nu-'si poat cu cele de până aci, spitalul nu-'și poate
coperì cheltuelile. E drept cǎ si în alte părti coperì cheltuelile. E drept cǎ și in a
se plăteste dela 70 cr. in sus de zi.

Deputați sinodali. Au fost alesi ca de putati din cler pentru sinodul archidiecesan din Sibilu: La Deva: Ioan Papiu, protopo in Sibiu; la Hateg: Avram P. Stanca, admi Pecurar; la Brad: (Zarand) Vasile Dåmian; la Alba-Iulia: Nicolau Ivan, protopop.
lubileul "Albinei" respective adnuarea generalä iubilară (de 25 ani ) de care am făcut amintire cetitorilor nostri, s'a finut la 27 Martie n. Au fost de faţa 52 actionari, cu
innvoirea cărora s'a hotăr̂t, ca sẹ́ se voteze din venitul curat al anului trecut, 1000 fl pentru un fond din care sĕ se ridice la timpul seu o sta uă intáiului director al *Albinei*, ui Visarion Roman. Tot din acest prilegiu, s'au votat din profitu ${ }^{1}$ anului trecut, 20.000 fl ca fond, care sě fie pus la dispositia, Asociatiunii transilvane" sau altei Reuniuni culturale române, care și când va hotărî sĕ infiinteze in Sibiiu un "Internat de băeti"" (Convict) in
din Sibiiu sě fie întreținuți parte gratuit, parte cu plăți din partea lor foarte moderate. In preţul alor 200.00 , se trece pe acel fond casa de sub Nr. 28 din Berggase din Sibiiu, si celelalte 12.000 se depun spre păstrare in libel pe numele fondului. Afară de acestea spre felurite scopuri de binefacere s'au votat percentele prescrise de statute, vre-o $5 \%$, care au dat suma de 6081 f. 42 cr . (3000 sûnt pentru «Masa studentilor*, 1000 pentru
scoala de fete a Asociatiunii, 100 fl. pentru scoala de fete a Asociatiunii, 100 fl . pentru
fondul studentilor sěraci dela gimnasiul din Brad, etc).

Medic secundar la spitalul din Deva î ocul rĕposatului Dr. K. Sajtos, până la in de Drăghici din Deva.

Patriotism strălucit! Neguțătorii mari greci din Bucuresti, ca și de pe aiurea, dau pilde de iubire fațã de națiunea ai căror fii cei din Bucuresti, a făgăduit Relui Ceor al Greciei, patru, milioane de franci, ca ajutor pentru coperirea cheltuelilor de rĕzboiu Va plăti la mâna regelui suma, in ziua in care Grecia va declara rězboiu păgânătății! Un altul, dela ziua mobilisării armatei grecesti, în toată ziua trimite la Atena câte tooso franci pentru trebuintele armatei. Cum Grecii sûnt speculanți mari în negot sii-'s rěspândiți in toate părțile și fac averi pretutinpândititi în toate părțile ssi fac averi pretutin-
denea, acuma curg banii din toate părtile denea, acuma curg banii din toate parttile
pentru ajutorarea natiunii lor in lupta ce-'i pentru ajutorarea natiunii or in lupta ce-i cere mari cheltueli,

Masă pentru ziariști. În sala casei comitatulul unde se țin adunările congregație noutate mare! Cum in comitatul nostru a luat, vezi d-ta, un *avênt * presa, fiind deja 4 foi (ungurești 3, românești - una l), d vicișpan, precum aflǎm la indemnul dlui Fr Hossu, a dat ordin sě se pună în sală masă pentru ziaristil E pusă in dreapta
mesei presedintelui, la fereastră. Cel dintâiu mesei președintelui, la fereastră. Cel dintâiu care s'a assezat la ea, a fost dl I. Mota, representând * Revista Orăsticiк, al doilea dl Dr. Andreiu Pop, representând "Tribuna al treilea dl Szentirmay representând penultima foaie a comitatului, pe "Déva és Vidéke« (ii zicem spenultima*, pentru-că ultima, in toate privinţele, e... >Szászváros * 1). Dl viciṣpan insuși s'a interesat de cei așezați la noua masă, intrebându-'i pe cine representă. Si în decursul întreget adunări, masa era un obiect de curiositate pentru cei de fatà.

Primejdia benzinei. $O$ intêmplare din care pot mulfi lua invěţăturå, povestesc foile din Bucuresti. Un locotenent din armata ro mână a suferit o gravă rănire printr'o ciudată intêmplare. Aprinzêndu-'si o țigară, deodată ardă cu flacări, din causă, că au inceput sĕ rênd fuseseră curățite cu benzină! Neputênd rage repede jos mănușile aprinse, 'i-au ar ment cumplit, încât rebuit sě fie dus la spital

Pretor la Hunedoara, a fost ales de cătrǎ congregația de Marți a comitatului, dl Valeriu Candrea, jurist absolut, fiiul dlui ad vocat Gerasim Candrea din Baia-de-Cris Alesul a depus îndată și jurămêntul oficio in fața adunării.

Dr. Lueger, nebiruitul zdrobitor al jidovimii din Viena, va fi în curênd primar al imperrătestii cetățil Dr. Strobach, primarul de acum a abzis. Va fi ales Dr. Lueger si
Strobach va fi ales vice-primar, in locul lui

Comisarii comsistoriali din comitatul Hunedoarei la scrutiniile pentru alegerile de deputați mireni la sinodul archidiecesan sûnt in cercul Deva dl I. Motiu, jude la tabla reg pe lânga tribunalul din Deva. Cercul Mia dl
Dr. Ioan Mîhu, advocat, Orăstie. Cercul Geoagiu dl August A. Nicoară, c. de advocat si proprietar, Deva. Cercul Zarand dl prof. ì groprietar, Deva. Cercul Zarand di prof.

Din "Fondul - cânilor" comitatului nosru, se va da dlui Bleyer Henrick, veterinar central la Deva, un ajutor de 100 f. Așa a hotariit congregatia noastră în anul trecut si ministrul 'i-a întărit hotărîrea.

Indreptare. In raportul despre adunarea Crișaneik apărut în numěrul nostru trecut, s'a făcut o eroare de culegere. Pasagiul de sus de pe coloana a IV, pagina 50. dela bogat de snu scolo, e a se ceti astfel. \& On tăria convingerilor (?) proprii (??) de teama sěrăciei de loc în consiliu (ca membru), care loc se clătină rěu sub el?₹ -

## Mulțumită publică.

Cu ocasiunea producțiunii teatrale-declamatorice, arangiată de elevii scoalei gr.-or din Vaidei la $9 / 21$ Februarie a. c., au binevoit a suprasolvi

Dl P. Szász, notar 1 fl.; I. Nistor, ${ }^{\text {vigil }}$ si D. Mosora, înv. câte 80 cr .; N. Dubles notar 60 cr .; Zacharia Tilicea 40 cr.; Petru Stroia sii P. Zichil, negutători câte 30 cr. G. Măriuţ, S. Safta si A. Jidav, înv. câte 20 cr.; I. Fleṣeriu, inv., I. Popoviciu, preot câte 10 cr . Ulterior am mai primit prin postă dela dl Nicolae Mosora (Sěliște) 1 fl. și d-na Brotschi (Orăștie) 50 cr.

Primească toți binevoitorii dăruitori multumitele noastre si pe calea aceasta
Venitul curat, substrăgêndu-se

Venitul curat, substrăgêndu-se spesele a fost de 13 fl .64 cr .

Cu aceastä sumă se vor procura cărti punêndu-se astfel temelie unei biblioteci şcolare.
aidei, la 8 Martie 1897
Pentru comitetul arangiator
Z. Tilicea.
D. Mosora, inv.

## Rugăm cetiti totdeauna inse-

 ratele de pe pagina din urmă a foii!
## FEL DE FEL

Hotărîre fioroasǎ. Marți un brutar din Cluj a luat față de sine însuși o hotărîre într'adeverr fioroasǎ. Desnădějduit și voind sě se omoare, a vărsat pe sine pe toate părțile petroleu! S'a urcat apoi in podul șurii și a věrsat petroleu mult ș̣i pe fền. In urmă s'a ingropat pe sineși in fên și 'i-a dat focl In clipa următoare urlete cumplite de durere au umplut curtea și vecinătatea, dar' de foarte scurtă durată: nenorocitul a ars de s'a ales numai scrum de ell

Aprobare involuntară
Domnul B. cătră un amic al seu, în faṭa unei doamne:

- Intr'un lucru se asaměnă toate femeile De cate-ori bărbatul spune că e așa, ele spun că e altfel.

Doamna: O, te rog, nu-i adevěratl...

## Pentru redacție responsabil: Joachim Muntean.

## ANUNT!

Depărtându-se practicantul de până aci din causa morbului, fac cunoscut că un tinĕr matur si cu conduită aleasă, care posede limba romana, maghiara și germână și vérsat ori cualificat in agendele notariale, află numai decat aplicare la subscrisul pe lânga salar lunar de 10 fl., vipt, cuartir, spălat ș incălzit gratuit. Abzicerea e treilunară. Prospect bun pentru viitor sigur.

Pianul-de-jos (Alsó-Pián, u. p. Szász-Sebes) 27 Martie 1897 n.
(205) 1-3

Ioan Radu,

## STTM

Nr. 1395
Publicațiune.
Prin aceasta se aduce la cunostintă, că comuna Sina, aparținětoare de comitatul Sibiului, cercul Mercurii vinde prin licitaţiune publicŭ în 28 Aprilie 189\% la 10 ore $\mathrm{a} . \mathrm{m}$. î cancelaria comunală Sina din pădurea de fag preţuită cu 111.000 fl. 3 clasă de exploatare VI. „Dosu lunge si -Dosu mocirle .

Licitațiunea e verbală, innsě se admit și oferte în scris, provĕzute cu timbru de 50 cr . și vadiu de $10 \%$ după prețul strigării.

Ofertele au sě se predee până la începerea licitațiunii la mâna subscrisului pretor cercual suprem.

Oferentul e obligat a declara in ofert, că condițiunile de licitațiune ii sûnt cunoscute și se deobligă doplin acelora.

Prețul strigării e, pe basa prețuirii, 32.079 fl ,
Licitanții sûnt deobligaţi a depune un vadiu de $10 \%$ în bani sau în hârtii apte de cauțiune, înainte de licitațiune.

Condițiunile mai de-aproape se pot vedea la subscrisul pretor cercual suprem și la primăria comunală în Sina în orele oficioase

Mercurea in 18 Martie 1897,
Pretor cercual suprem
(204) 1-3 Mangesius.



## Vinurile

## IOSIF B. TEUTSSGH

dela Sighiṣoara (in Transilvania) vinuri de masă, dessert și pentru fripturi sûnt peste tot locul cele mai plăcute!
In ORĂṢTIE se pot căpěta la domnul (200) $2-4$ M. G. Zobel.

Gofetărie elegantă in Deva!
Am onoare a atrage atenția tuturor onoraţilor domni și dame cari cercetează Deva, asupra cofetăriei mele modern arangeată, și bogat provězută cu prăjituri de tot felul; turtate, pentru nunţi şi sěrbători, dela 1 fl. 50 cr. în sus; bomboane, dulcețuri, liqueruri de cele mai bune soiuri; vinuri de dessert, cu butelia și cu păharul; Cognac tot așa; cunoscutele bomboane Cugler etc. etc.

Rog pentru numěroasă cercetare a cofetăriei mele!
Carol Dobozi,
207 1-3
cofetar.
Strada principală (Palatul-,,Stiene")


