ABONAMENTELE:<br>Pe 1 an 3 f.; pe $1 / 2$ an 1 fl. 50 cr .; pe 4 luni 1 f. Pentru România și străinătate 4 ff . la an. Manuscripte nu sě inapoiază. - Scrisori nefrancate Abonamentele sé plătesc inainte.

## Provesor necerdincios.

Un caz interesant, ear' pentru noi Românii și mai ales pentru părinții români, plin de învěţătură - s'a petrecut earăşi.

Paal Géza era profesor la gimnasiul unguresc al staturilor catolice, în Braşov. Hotărît sě se căsătorească, el a mers cu mireasa la matriculantul civil și a încheiat contractul «legal», dar' la biserica nu s'a mai dus, ci s'a socotit «căsătorit», şi-a dus nevasta acasă și a urmat cu «protesoratul».

Dacă într'atâta rěmânea lucrul acesta, ar fi fost o zdravěnă palmă dată bisericii catolice, celei ce şi ea cu apostolească rîvnă a luptat contra nouelor legi politice-bisericești, și dată chiar de un profesor ce stă in slujba acelei biserici, la un gimnasiu susținut de ea.

Asta nu sě putea. Contra protesorului, la cererea insuși Episcopului Mailáth, s'a introdus cercetare a cărei sfirssit a fost, ca el a fost lapědat din slujba pentru-ca a trait intro cas atorie incheiata numai la slujbaşul civil, căsătorie ce poate fi înaintea judecătoriilor terii «legală», dar' innaintea bisericii rěmâne totdeauna nelegiuită, imorală.

Asta s'a intêmplat în luna de faţă, pe la inceput.

Si nu sě aflà nici printre foile ungureşti «liberale», care sě se ridice contra judecăţii aduse asupra «liberalului» profesor, ba cele mai mult ori mai puțin aproape de biserică, laudă chiar pedeapsa ce i-s'a aplicat.

## FOITAA „REVISTEI ORIŞ̣TIEI"

## La plecare.

Tu pleci ?... Iubita mea, te du cu bine, Cu bine sě te 'ntorci, fermecătoare! Tu pleci... dar' stii că inima mea moare Cand nu te vèd, cand nu te-aud pe tine.

Tu vei vedea câmpli scăldate 'n soare, Umbrişuri, munți și vaxi de farmec pline. O , cat ași vrea sě mai gâdesti la mine, Sě-'mi scrii din când în când câte-o scrisoare!

Cate-o scrisoare dulce, měrunficǎ, Tot sufletu-mi, cetind-o, sě tresară, Vrăjit de ea, s'o invĕt pe dinafară...

Un șuer! - Pleci... Intinde-mi mâna-fi mică S'o string la pept cu jale, dor și frică
Adio tu, vis bland de primăvarà!
Const. Z. Busdugan.

## INSERTTIUNILE:

Un sir garmond prima-dată 5 cr., a 2 -a oară Un sir garmond prima-datat 5 cr., a 2 -a oară
4 cr , a 3 -a oară 3 cr . și timbru de 30 cr . Atat banii de abonament cat si pentru insertiuni, sunt Atat banitide abonament cat si pentru insertiuni, sunt
a se trimite la adress.

Apare in fiecare Sâmbătă
Aurel Popotici-Baroianu, director.
Noi, mai vêrtos ca ori-cine, aflăm
că numai aşa au putut purcede mai marii bisericei, taţă de profesorul necredincios.

Dar' altul e cuvêntul pentru care noi stăm de vorbă aci, și încă la loc de frunte, asupra acestei întêmplări.

Ca sě dovedim adecă, incă şi încă odată, aceea ce mulţi părinṭi români nu ințěleg: deosebirea cea mare intre şcolile maghiare si intre cele ale noastre romanesti!

Am scris de repețite-ori articli asupra acestui lucru, spunênd că şcoalele noastre stau mult mai presus in privinta bunei cresteri, decât cele strěine, și am indemnat pe părinții români ca la școlile româneşti sě-și dee, întrucât numai pot, pe copii, și nu la cele strěine, caci altul e duhul in care cresc ei in scolile române şi altul in cele stréinel

In cele românești ei sě cresc in temere de D-zeu, în alipire la biserică și dragoste pentru deaproapele; in cele strěine in duh «liberal», in ura pentru ceea-ce nu e pe placul pintenilor unguresti, şi in alte sentimente de felul acesta.

Cazul cu profesorul dela Brașov e plin de inveeţătură: Dacă un profesor, care e în slujbă la un gimnasiu susținut de bisericá, și încă de biserica catolică cea cu disciplină aspră, e totuşi atâta de puţin temětor de D-zeu și atât de fără iubire pentru biserica sa, că nici de frica disciplinei, nici de ruşinea lumii macar, nu sě duce și la sfântul altar cu mireasa lui, pentru-că nu dă, sě vede, nimic pe biserică și pe formele ei, ba poate o ureşte chiar - cum vor fu,

Institutului tipografic "Minerva" in Orăstie.
rogu-te, ceialalfi profesori, calvini, reformati, de toate telurile, de pe la gimnasiile de stat, unde duhul bisericei e şi mai strěin şi de nimenea ocrotit?

Cum? Dar' nu vedem in toate zilele cum? Ei sûnt cu trup și suflet numai «oameni de lume" în îţ̧̦elesul cel mai neplăcut lui D-zeu, al cuvêntului! Oameni cari rîd de fețe sfințite şi de cruci de pe biserici și cari sě ruşinează sě-şi facă și ei (de-'s catolici ori orientali) sěmnul crucii!... Și poftiți și vě uitaţi numai și la tineri románi ce studiază pe la astfel de școli, că le e greu, au par'că fiori de sfială, când sûnt într'o societate românească unde sě zice o rugăciune și sě face o "cruce»... Da, acuși îi "genează» pe domnişori acest lucru, şi dacă nu mai pot, sé scapă de el. Pentru-că - aşa e duhul în care sünt crescuti in scolile lor ungureşiil...

Și vai de societatea omenească, vai de binele şi fericirea ferii, când toată inteligința lui va fi străbătută de duhul creştinesc al profesorului lăpědat dela gimnasiul catolic din Braşov, şi de duhul tinerilor ce sě sfiesc a-'şi face cruce!.. Inimi reci ssi pustii vor bate in acele pepturi și peste putință de-a cuprinde şi sǎlășluì întrînsele un simţěmênt mai nobil. Și de 'ndată ce asta aşa este, miserabile vor fi temeiurile pe care va sta toată societatea, și ţara întreagă; "panaman-uele de toate felurile ivisevor pretutindenea ca bureţii cei rěi, până o vor nimicì!

Părinţilor cu durere de inimă pentru fii vostri, feriți-i de-a cădea în vêrtejul acestui duh al perzării!

## LILI.

## I.

Tu soseṣti din câmpii, scumpă Ninon, din campiile cu miros plăcut ṣi cu orizonturi largi.

Tu nu eṣti atât de proastă ca sě te închizi in vre-un cazin, pe malul unei stataiuni de bři de mare. Tu te duci unde nu este muttime, te bagi in boschete, in plina Bur
gundie. gundie.

Colł̧ul unde sexi este o căsułłă spoită cu var, ascunsă ca un cuib intre arbori.

Guriṭa ta este dulce - și mě prind că eri chiar mancaseși fragi... Tu alergi prin soare, te pîrlesti, dar' petreci, esti veselă de frumseta naturei.

Ce vei face tu in Decemvrie viilor? Te vei plictisi; tu nu esti din acele femei cari iubesc balurile și viaţa sgomotoasã.

Scumpa mea, ifị aduci tu aminte de balul la care te-am dus intr'o seară? Aveai bratele goale și tremurai de frig.

Era celd în sala de bal, tu ai stat retrasă, si seara, cand ne-am intors, mi-ai zis, arà-tându-'mi buchetul de flori veștede:

- Priveste aceste biete florice.'. Voiu muri ca ele dacă voiu trǎi in aerul cald al balurilor.....


## II.

Intr'una din rarele zile frumoase pe care primăvara ni le da̛, mě dusei sě respir aer mai curat în grădina Tuileriilor, stand pe bancă la umbra bětranilor castani.
Grǎdina era aproape goală; privirea îmi tu atrasă de o fetiṭă blondă, imbrăcată admirabil, avênd o rochiṭă albă, cum numai Parizielele ş̦tiu sě facă.

Era mică și mergea încet, studiindu-șị ea insași fiecare mişcare; era grațioasă ṣi slîrṣi prin a iess in faţa unui bětrân castan; după mai multe complimente ce le făcu marelui arbore, se retrase.

Era o femeiusçă in toată puterea cuvêntului. Am rěmas uimit de măiestria ei fr ceea-ce priveste cochetarria. Nu avea șepte ani, și-'și știa minunat de bine meșteşugul de-afermeca...

Numai la Paris sě găsesc astfel de fete precoce cari cunosc edanțul, inaintea alfa-
betului. betului.
Fără voie mi-am adus aminte de copiii din provincie, grași și bine făcuți, petrecand toată ziua prin năsip.

Dar' Lili, fetita de care spun, nu-'ṣi va estrica, rochia «jucându-se, ...
Lili salută mereu pe bêtrânul castan, tăcênd probe, ca și cum ar fi in fata unui domn

## Imperratul Germaniei la Pesta.

Ungurii au zile de esěrbătoares !.. Din prilegiul venirii Impěratului Wilhelm II in Pesta, ei au fost lingușiti mult, incât azi sânt beţi ca de ceva spirt fascinant.

Mai multe foi din Germania, ca sé insołască și sě pregăteasca spre bine primirea Impěratului lor, au scris la adresa Ungariei și a poporului unguresc in deosebi, laude de intr'adevěr te miri de unde le-au scos.

E însě și câte-o foaie maghiară mai trează. De pildă *Alkotmány, vorbind de laudele ce foile nemtestit le aduc Ungariei, o spune verde că nu le crede, cad acelea, sice, nici nu-'s scrise de insäsi acele foi, ci-'s tochuite inn Budapesta de liberaliis unguri si trimise acolo sè le publice, poate pentru bund platä!

In Pesta insassi apoi, prostii cu carul!
Un gazetar bétrân neamt, el spune cà e cel mai bătrán gazetar din Berlin, a ridicat la o adunare a gazetarilor străini cu cei din Pesta, un păhar de vin cu o vobire in care a spus că: fnchină pentru cel mai frumos oras din Europa, pentru - Budapestal

Și gazetarii Unguri atat de dulce gidilitit, își ieşau din piele. Dar' cine nu vede in gazetarul neamt pe omul șiret, care ș̦tie sě traga paiu dulce prin gura celor ușor de amăgit, - căci altfel ar trebuì sě-1 socotim foarte mărginit pe Neamf, ori apoi că n'a fost tocmai cu capul limpede in clipa aceea, dacă am crede că el a și crezut ce-a spus, că adecả Pesta ar fí cel mai frumos oraṣ din Europa ?? !

Impěratul Germaniei i-a măgulit șị el pe Unguri in vorbirea sa dela pranzul de gală. M. S. Imperratul nostru inchinând, sil-a arětat bucuria ca il poate saluta pe capul puternicei Impěrăţii vecine ca oaspe al Seu, și că pretinia și legătura dintre statele lor e assa de bună. Vorbire scurtă, cumpănită și deamnă. Impěratul Germaniei Insà s'a aieptat, întroo vorbire cexabrupto», spunênd că primirea ce i-a făcut-o Budapesta aproape l'a buiguit, și în
oare-care, pană de-odatǎ o altă fată, tot gaxtită, î ese inainte.

- Ai o rochie frumoasă, zise Lili.
- Ai vězut păpuṣa Terezei? are niște rufe strǎlucite.
- A d-tale este umbrela asta? e drargutuá.

Lili era roṣie ca o cireaṣă și făcea mereu a grații cu umbrela.

In acest timp un băetas ca de opt ani trecu mandru, trăgênd o căruţă, și era aproape sé lovească pe Lili.

- Ce brutal e băiatul ăstal zise dînsa cu dispreţ.

Și ríseră de micul mitocan.

- Priveste fata asta, zise Lili arătand pe o altă copilă ce trecea, gandeste-te, scumpă, este fata unui mic functionar; proasta! crede că am sě- i i vorbescl..

Am plecat rușinat, lassand locul de pe bancă acestor copile degenerate.

## III.

Ah! Ninon, Ninon! ia, te rog, pe aceste -domnişare, cu tine la tarà; vor deveni proaste ca gáştele, dar' viguroase ca tinerii arbori...

Cand le vom lua de neveste, le vom invêța ca sě ne iubeascǎ,

Vor fi destul de savante, te asigur...
aceasta stare aduce cele mai mari laude nației cavaleresti maghiare, laudă milleniul lor, -fidelitatea, (?) cu care poporul maghiar sě adună In giurul iubitului seu rege, scoate la iveală vrednicia de-a fi spart stâncile la Porțile de fer, deschizênd drum negoțului european și pe aci, că la numele de *Zrinyis bate mai tare ori-ce inimă de german tiner, etc. (ca și cum inimile germane n'ar avea la ce nume tiesălta, decat la de cele - ungureștil..)

Foile ungurești însăṣi descriind fețele ce făceau cei-ce ascultau această vorbire la care nu sé așteptau, (că așteptau sê fie o vorbire ca a M. S. Impěratului nostru, diplomatică, cu indigitǎri la politica mare europeană, nu un simplu toast pentru Unguri), spun că cu cat Impěratul vorbea mai departe, cu atâta roşau și ei de ea, ear' M. S. Imp. Francisc Iosif incă sě vedea tot mai surprins, mirat, (foile unguresti zic semotionats) de ce auzea.

Multe foi din Germania și chiar din Viena, sě miră de acest toast împěrătesc, ba până și -Neue Freue Presse», bună pretină a Ungurilor, face indreptǎri în ea, că, zice, M. S. Impăratul Germân a fi voit sê inţ̧ěleagă totul vorbind de o parte, că va fi voit doară sě aducă Impĕraţtiei laudele ce le-a adus Ungurilor singuri, cari sûnt doar' numai o parte din Impěrățiel...

Ear' alte foi mari ṣi serioase din Germania îl iau aspru la rěspěr pe tiněrul Impěrat, care ca sě lingușască pe aceia a căror oaspe e iși hulește acuși neamul și poporul seu!

- Dar' foile ungureṣti nu vreau sê vadă că așa e; ele bagă laudele in buzunar, inchid ochii și chiuie! Una însě («Magyarországs) totuṣi nu-'și poate crede urechilor și sě intreabă: - Oare nue nalucire că astfel de cuvinte färmecate rèsună in castelul de Buda?'.. și-apoi ear' sex aruncă ameţită in hora cu celelalte, cantand ca in vis...

Sunt bete, ca peștii frumoși in susul cărora s'a aruncat hrană ce sex-'i ametească ca cu atat mai ușor sě-'i poată prinde...

## Pentru noi.

Soartea noastră, a Românilor de sub stăpânire ungurească, soarte care numai de pismuit nu e, pare că începe sě mai mişte ear' unele inimi de-ale fraţilor nostri din România liberă.

E intr'adevěr puțin incuragiatoare astăzi pentru lupta noastră națională, tinuta rece, nebăgătoare in seamă care ni-o arată de vre-o doi ani marea obşte de dincolo, incât trebue sě ai o hotărîe de fer intru susținerea naționalitătii, ca sě nu slǎbeşti vězênd această decădere, urmată după un period de insufletire foarte înaltă.

Ungurilor le-a dat și mai mult curagiu faptul acesta, şi ei, când noi am mai slăbit oare-cum atacurile contra lor, și-au incordat și mai și puterile pentru a ne isbì şi a ne strînge în pantele de maghiarisare.

Intre astfel de împregiurări ne pare bine când azi vedem, că interesul, grija, fratilor nostri de dincolo, începe par'că a reînvia pentru noi, poate chiar provocat prin «avềntul» ce și-1 dau Ungurii contra noastră. Incep anume sě se ridice earăşi voci in foile din Tară, de-ocamdată nu prea multe și nu prea dese, dar' sě nădějduim cǎ vor urma și celelalte, scriind despre stările noastre de aici și câte avem sě îndurăm dela Maghiari. "Drapelul" din Bucureşti, spre pildă, doar' cea mai serioasă dintre ziarele politice de dincolo, organ redactat de bărbati de frunte din partidul liberal, scrie de curênd un frumos articlu pentru noi, arêtând ce nebune sûnt sforțările Ungurilor de-a incerca ei acum in acest timp al redesteptărií
natiunilor, ceea-ce alte popoare au cer cat în alte vremuri mult mai întunecate, și n'au isbutit, sě desbrace adecă de naționalitatea lor pe alt popor, și îi sfătueşte sě-'și revie la idei mai bune. "Opinia" din Iaşi, vězênd că azi duhul național la noi aci, mai numai prin foi îl mai putem hrănì, că aşadar' mare și sfântă e chemarea foilor noastre românești din aceste părți, îndeamnă cu toată căldura şi publicul din România se aboneze, spriginindu-le astfel, foile române din Ardeal și Ungaria. "Liga" încă va sě se pună pe mişcare mai tinerească ear', şi îṣi învită secțiile la lucrare, ear' organul ei, "Liga Romanä" scrie studii multe și bune asupra mersului luptei noastre naționale, urmărindu-o în toate ale ei mişcări.

## Si aşa mai departe

Bine ar fi, dacă, chiar ca un rěspuns la cutezanța și înfoiarea ungurească, care in timpul de față a ajuns de amețeste pe toți «patrioţii» cu nădejdi, că «mare» e viitorul lor și că această țară e și voia «celor de sus» sě se prefacă în tară curat ungurească, - fraţii nostri de dincolo ar arěta și ei un mai bun interes pentru noi și ni-ar spriginì în chip mai simțit lupta de apěrare contra acestor cutropitori.

## 0 vorbă mare.

"Es muss in Allem die Nationalitat gewahrt werden..." (In toate trebueste păstrat caracterul
national !..") Vilhelm II.
In
Împěratul Germaniei în timpul șederii sale in Pesta, a vizitat și locurile mai insěmnate, zidirile mai de frunte, musee, operă, noul parlament, etc.

Om ce pare că voesste cu ori-ce preţ sě se facă foarte «popular», Impěratul german vorbește mult in dreapta și în stânga, şi face adesea complimente foarte-foarte...

Când a visitat însě museul technologic din Pesta, a vězut acolo multe lucruri cari de departe sě vedea cu nu-'s unguresti, ci-'s producții strǎine adunate de prin alte țeri, şi prea puține pe cari sé se vadă pecetea, trăsăturile deosebite care sě le arate că sûnt maghiare. Ear' fiindcă ori-ce lucruri ce le păstrezi ca nafiune în musee naționale și te făleşti cu ele, numai întru atâta au vre-o valoare, întrucât poartă întrênsele ceva deosebit naftional, Impěratul, așa ca în treacăt, le-a zis conducětorilor museului: "Trebueste in toate păstratà nationalitatea".. (dacă e adecă sě aibă lucrurile vre-un pret !). Si Imperratul a zis prin asta o vorbă mare, pe care noi cei mici de mult, de mult, o tot repetăm şi o propoveduim, și acum de nou o scoatem și noi la iveală, când ea a rěsunat şi de pe buzele unui Impěrat într'o clipită festivă, când luarea aminte a tuturor era îndreptată asupra lui. Şi el atunci a rostit acest adevěr! Vorbele lui voim sě le auzim și noi, și dela noi sề le audă mai departe și poporul nostru, și sé le înţěleagă încă mai pe larg, mai frumos decum s'a fi gândit in clipa aceea însuşi rostitorul lor! El s'a gândit la lucrurile din museu, reci, moarte. Noi însě întindem înţĕlesul, și zicem: nu numai la lucrurile moarte, la obiectele de museu, «trebuessle in toate păstrata

Vortos la cele vii, la oameni, la popoare, in familie, in viata sooială, in scoală, in biserioă, in tot, in tot!

- caci numai aşa a

Ungurii, amețiți de laudele ce li s'au făcut cu o risipă nepolitică, iau vorbele Impěratului ca un agì pentru ei, ca o ìmbărbătare, ca sě lucreze în ruptul capului pentru a pune pecetea naţionalităţii lor pe tofti şi pe toate in această ţeară. Dar' tare greşesc. Impěratul ger mân i-a lăudat pe ei cǎ-'s rěsboitori ș̣ sě pun cu trup cu suflet intru apěrarea neamului lor și pentru întărirea lui, asta e adevěrat, dar' din asta nu sě poate trage înţělesul, că ar dorì ca ei sě nimicească tot ce e nemaghiar prefăcênd in maghiar! Nu, căci ..,trebueste in toate pastrata naţionalitatea", 一 e vorbă frumoasă, sfat înalt, pe care tot aşa ni l'ar da și nouă de-ar avea prilegiu sě ne visiteze vre-o expositie, vre-un muzeu ceva, și pe care tot aşa ar trebuì acelaşi Impěrat sě-1 dee si... Polonilor seı din Posen și celorlalte neamuri cu care are de lucru.

## PACEA LUMII

## Pace Intre Grecia si Turcia.

In urmă, după atâta trăgănare, s'a încheiat! Contractul de "pace» s'a subscris și din parte grecească și din parte turcească. Invoiala: Grecia cea sleită de puteri, sě dee Turciei drept despăgubire de rěsboiu 90 de milioane franci, și sě-i lase ।în stăpânire o făşie anumită de pămênt la hotarele Tesaliei, faşie pe care cad locurile cele mai insěmnate din punct de vedere de bătae, care pot fi bine apěrate și greu de atacat. Ear' ca pacea sě fie și mai trainică și vecinătatea chiar prietinească, sĕ obligă și una și alta din teri a nu mai suferì inlăuntrul lor ațițări la ură contra celeilalte!.

E așadar »pace«. O pace insě ce pe biata Grecie o umileste de ti-se face milă de ea! Ca sě capete imprumut se plàtească, a trebuit se-'și zălogeascà venitele vămilor, venite drumurilor de fer, a neguțătoriei pe mare, etc. și sé primească sě fie controlatá in mănuirea acestor venite, de cătră o comişie strěină, europeană! Afară de ruşinea rězboiului, de perderea de bani și oameni, eată-o pusă și sub tutorat, ca o nevrâṣtnică:.

## In Cuba.

Cum în Cuba sě duce rěsboiu contra stăpânirii spaniole, Statele unite din America de Miază-Noapte, vecine cu Cuba, au, sě vede, gând sě dee şi ele ajutor, de-o fi lipsă, pentru inlăturarea domniei spaniole.

Puternicele State-unite vor adecă, sě atragă și pe Cuba in legătura lor, ca sé fie și mai puternice, și aşa caută o pricină pentru a se amesteca în ceartă. Ministrul de externe al Statelor, a poftit la sine pe ambasadorul spaniol sii i-a spus, că rěsboiul vecin e pentru Statele unite păgubitor, cǎ- $\mathrm{-}$ i împedecă comerciul etc., și că dacă până la sfîrṣitul lui Octomvrie nu i-se va pune capět (ceea-ce prevede el că nu sě poate), apoi statele unite sé vor vedea silite a lua si din parte-le, ca vecine, mésurile de lipsa pentru restabilirea paciil.. Fireşte aceste «měsuri» numai aşa pot fi inţęlese, că vor ajuta resculaților a alunga de pe prettiosul Ostrov pe Spanioli, c'apoi atunci pacea urmează de sine, ba incă impreunată cu fanfare de bucurie și alaiu!

## Un triumf economic.

Ne bucurăm când putem da poporului nostru tot mai multe vesti de bine despre ce frații nostri Români pun la cale și isprăvesc mai ici mai dincolo, spre înflorirea neamului.

Și earăși sûntem in stare a da o bună pildă despre aceea, că într'adevěr, numai voințü sě fie, și pricepere, și mult pot atunci pufini buni impreund!

Eată, drept dovadă, ce sě scrie dela Făget despre o frumoasă biruință economică a Românilor nostri de acolo:

In 10 Septemvrie n. s'a ținut I-a adunare generala a ,Asociatiunei de Consum din Făget' și a decurs in mod frumos spre bucuria noastră a celor din acest giur Adunarea, fiind o căldură mare, s'a $f_{i}-$ nut sub ceriul liber, in curtea proprie a Asociatiunei. Un public numěros a participat la adunare. Ședința s'a deschis la $2^{1 / 2}$ ore p. m. de valorosul ei presedinte dl protopop Sebastian Olariu, prin o vorbire frumoasă, făcênd istoria Intreprinderii și greutățile cu care a avut a se lupta.

Dl preṣedinte a scos la iveala in vorbirea d-sale de deschidere, că Reuniunea noastrà a fost altfel o intreprindere riscată si eu zic că a fost chiar cutezată, deci dacă isbuteste, cu atât mai mult merită laudă intreprinzătorii! Eată de ce: ȚTinutul nostru, al Făgetului, este unul dintre cele mai sterpe și prin urmare materialiceṣte mai sęrac in intreg Bănatul nostru. Sunt rari anii, in cari pămêntul sé dee atâta roada̛, cát sě indestulească pe muncitori; și așa locuitorii nostri in lungul anului sânt silitịi $a$-șị cǎuta isvoare de venit pentru ei și familiile lor pe la fabricile de fer din Nadrag și Reșita, apoi la tảiat și clădit de stangini prin pădurile erariale din giur.

Intre astfel de stări materiale grele, ași putea sě risic ș̣i eu vorba, că precum Moisă a stors apa din peatră, așa și intemeietorii acestui institut, in frunte cu dl protopop Olariu, au scos Asociațiunea noastră de Consum, in tinutul acesta sterp, ca din peatrà

A urmat la ordinea zilei raportul directorului executiv, dl Toma F. Haneş, a căruia motto a fost: "Voiti sé faceti fericirea unui popor: insufatiz-i mai intâulu frica lui Dumnesent, deschidefti-i istoria, ca se stie cine a fost, cine este si ce trebue se fie? creafi asezäminte comerciale, cresteti bärbati destoinici pe terenul comercial, prin ceea-ce î dati poporului neatîrnarea sizi'l aventati la o stare materiald infforitoare /"

Arată apoi prin cifre cum un popor numai prin negot intins poate sě inflorească ṣi sě crească, și aceasta earăṣi se poate ajunge numai priñ intovărăsire prin Reuniuni, căci impreunandu-ne puterile vom fi in stare a muta și munțil Incheie cu aceea, că conducêtorii Reuniunii, doritori de a da tncă avênt intreprinderei, au hotarrit inmultirea capitalului social la 30.000 fl. cuprins in 1200 actiuni à fl. 25 și schimbă firma in numele "Gloria', societate comercialä pe actii, ceea-ce a fost primit de adunare cu insuffețire.

Mai lămurit vor vorb̀ cifrele ce înșir, și care ne dau nădejde frumoasă, că societatea noasträ , Gloria va trece din isbânda in isbândă și pe viitor

Eată anume, care a fost miscarea cassei anul intâi de lucrare al Reuniunii:
Intrate: 160.778 fl .81 cr .
Esite: 159.654 fl .11 cr .;
ear' profitul curat a fost: 5.388 fl. 84 cr .
Acest frumos profit curat s'a Impărtit in următorul chip:

Fondul de reserva
Remunerarea directiunei 1390
a comitet, de supravegh. 115
3. Personalului din prăvălie $.87,04$ Cond. comerc. și compt. 110 Dividenda la action. $6 \% 1291,80$, Dotat. extrord. fond. de r. 460 Crearea unui Fond pentru tinerea in stare buna a caselor Societăţii

## 8. Profit transpus in contul

anului viitor . . . . 1000 fl - ,
Aceste cifre in asemènare cu capitalul věrsat de 21.530 fl., carele s'a cheltuit mai
aproape întreg cu zidirea praxvâliei, ( 17.186 f.), arată o dobândă dintre cele mai strălucite

Mai ales dacă vom ținea samă de greutațile inceputului acestui nou ram de operațune, negutătoria ce abia a incolțit prin straturile poporului nostru, și dacă vom avea in vedere puterile materiale foarte măıginite ale ținutului nostru, nu ne putem decat felicita, că în ciuda atâtor greutăti, intreprinderea isbutit aṣa frumos

Ear'sfirsiturile acestea frumoase avem sè le mulțumim mai ales celor 2 bǎrbați din fruntea întreprinderii și cari de vre-o 9 an de zile sûnt sufletul misçării sânětoase eco nomice dela noi.

Inainte cu 10 ani nu prea aveam cu ce ne mândrì in Fäget, ear' azi avem deja 2 institute: unul de credit ear' altul comercial "Fagetana" (bancǎ in inflorire), si. "Glor ia", inteligent, au înrûurire binefăcětoare asupra viefii noastre publice romannesti in acest ținut.

Am dat cu plăcere acest estras sii pentru iubitii nostri cetitori. El poate fio inmarr
batare pentru oamenii doritori de inaintare bătare pentru oamenii doritori de inaintare economiča a poporului nostru, ca sé nu stee
pe loc, sé nu desnădějduiascã, ci sé incerce, sé hupte, sé facă tot ce omenește le e cu putint̆ă, fiecare după catt ii iarta Impregiurările
și puterile, și vor vedea ca pot, si la frumoase sif puterile, sil vor ve
sfirsituri vor ajunge.

## Instalarea noului protopresbiter gr.-or. al Orăstiei.

Esc. S. Metropolitul Miron Romanul adresat cu data de Sibiiu 4 Septemvrie $v$. tului Orästiei un Circular, prin care le aduce la cunostinṭạ cǎ in urma alegerii sěverșite la 4/16 Iunie a. c., consistorul archidiecesan in in sedinta sa plenară dela $7 / 19$ Iulie, a detual pe dl Vasile Domsa, fost paroch in To-racul-Mic, după care Esc. S'a la $10 / 22$ Aug. l'a promovat, după ritualele bisericesti, la î anuntă clerului și poporului din tract, de protopresbiter instituit.
In urma acestui cercular noul protopresbiter și paroch al Orăștiei Dumineca in 7 a I. c. a luat $\ln$ primire actele archivului protopresbiteral si parochial dela fostul adm. protop. dl Sergiu Medean, ear' In ziua urmàtoare, Nasterea Nascatoarei de D-zeu - sa facut
instalarea d-sale in mod serbatoresc în biserica de aici. Cetele de poporeni cari grǎbeau cătră sfântul locas si de pe a căror lete sê catrà sfantul locas si de pe a caror lete sé
putea ceti de astâdatà o mai mare atragere putrà sfantul locaş, era dovadă car biserica věduvita acum de doi ani, sisi-a primit mirele seu.
Biserica indesuita de credinciosi. Ochii tuturor sûnt ṭinntitici cátră noul părinte sufletesc, care cu fata senină pentru prima dată ridică rugaciuni ferbint,

Era insofit de asesorul consistorial P. O, D. Nicolau Ivan, care find la Orăstie din alt incident, la ordinul Escelentiei Sale Metropolitului, a indeplinit totodatà si actul insta-
lării, asemenea si de P. O. D. R. Furduiu protopresbiter in in Campeni.

La sfirsitul serviciului divin esind toṭi trei inaintea sfantuluii altar, dl asesor Nicolau Ivan a rostit o vorbire frumoasă și potrivită zilei. In urmă cetind cercalaf de sus, care a fost primit cu insuffetite strigate de sest
traxiascã? la adresa Metropolituluit, a predat traxiască, la adresa Metropolitului, a predat
noului protoprosbiter cheia bisericei și crucea, noului protoprosbiter cheia oisericee sì crucea,
cu puterea căreia se poată lupta pentru ,,a alungra pe vräsmasi biserice norstre atât vetsuti cât si neveruti, si a o putea pazst pe ea de
toate ispitele vraşsmasilor, cari int timpul de fată sünt nchumèrate"... Intreite strigăte de
etrǎiască, urmară acestei frumoasă vorbiri.
Noul protopresbiter șiparoch Vasile Domṣa, miscat de cuvintele diui asesor si de calda manifestatiune a poporului, a tinut o vorbire
foarte instructivă pentru popor, presărată cu foarte instructivă pentru popor, presaratà cua la
citatiuni din sfanta scriptură, și scotend la iveala: cari sânt datorintele preotului câtră popor si cari a poporului fată de preot. Vorbirea dlui protopresbitor-paroch a făcut buna impresiune asupra tuturor.

Incheiată find aceasta festivitate, ne-am
artat cu toti mangaxati din sfanta biserică depǎrtat cu totii mangaxiaţi din sfânta biserică,
sil legând multe și bune sperante de noul pro-topresbiter-paroch. Terenul e vast, sis sě nă-
dęiduim dela activitatea d-sale ca acest teren déjduim dela activitatea $d$-sale ca acest teren va produce multe și bune roade in folosu
neamului și bisericei noastre.

## NOUTĂȚI

La numěrul de fată alăturàm pentru abonații nostru al doilea premin literar pentru anul de faļã: o broşură eleganta de 48 pagine, cuprinzênd poesii, nuvele, schite, etc. frumoase si plăcute.

Rugam cu o cale pe domnii cari primesc foaia, se aiba bunatate a ne
trimite pretul de abonament cu care ne resteazá.

La temnitaz. In 20 Sept. n. a plecat din Blaj spre Seghedin tinęrul Ioann Simut, teolog de anul al 4-lea, din Ciufud, pentru-ca sé-sil a cari a fost judecat alăturea cu părintele V Morariu si invêtatorul Crucian Simu, de tribunalul din Alba Iulia, pentru că nainte cu vre-o 3 ani, au infintat un cor de terani in vecoutud, sii au cântat „Deșteaptă-te Romane."

Pomi de nou inflorititi. Din Cugir ni sě ace cunoscul, ca acolo, prin bogatele grădini de pomi ale Cugirenilor, multi meri si peri intr'o grădină, a inflorit aṣa frumos, cả e alb cum era in primăvară!
vie a inflorit! Pe ca os a strngurita vire a inflorit! Pe ca jos sinht strugurii si la

Monument lui Rudolf pe Rătezat. Am mintit despre el. De astă-dată numai o mică revenirerà domnii dela comitat, sě fie ridicat in muul milenar, și desvělirea lui a și fost luat intre ,sërbările de mileniue. Dar' find prea cuprinssi de alte treburi smillenare e, n'au
putut îdeplini planul la timp. S'au făcut putut indeplini planur an an trecut. Cu toate acestea pe tabla au scris, că, intru aducere aminte ca fiiiul de craiu a vênat acolo in 1892,
s'a ridicat aceastäd tabla de caltrá comitutul "Hunedoarei in anul serbärii millenare a pa-

Adecă de dragul $\geqslant$ milleniuluis, săpăm și In peatră un neadeverr istoric sii-1 declarăm de adevěr prin mărturia noastră, a tuturor matadorilor comitatului, in
trei deputati dictali chiar

Hymen. Căsătoria dlui Dr. Enea Draia advocat în Abrud, cu dșoara Hortensia Mihaiu, amabila ficå a marelui proprietar Ioan Mihaiu din Orăştie, s'a sěvêrsit Luni in 20 Sept. n. in chip splendid. Au figurat la cununie ca nuni d-nii Dr. Ioan Mihu cu d-na de Orbonas sii dl I. Cirlea not. publ. din Abrud cu d-na, ear' ca preoti cununători Reverendissimii d-ni
N. Ivan, asesor consistorial in Sibiuu și V. N. Ivan, asesor consistorial in Sibiiu si V
Domsa, protopresbiterul gr.-or. al Orarstiei Domsa, protopresbiterul gro-or. al Orăstiei,
Public foarte mult. Biserica indesuită de dame si domni. La masa mare ce s'a dat in sala otelului 2 Széchenyi, au luat parte vre-o 70 de persoane, intre cari oaspetii si rude din Abrud. Alba-Iulia, Campeni Brasov, Blaj, Sibiiu, Deva, Brad, etc. S'au tinut toaste multe si frumoase, si s'au cetit telegramele de felicitare sosite, ear după masă a urmat dansul, care
a durat pană la orele 4 spre $z i$, in deosebită veselie.

Nouă lege despre căsătorie are de gând guvernul román sě aducǎ. Planul e in lu crare, si scopul ei este, sé pună stările mai mari desfacerii casatornilor, care acum sé in-
templă foarte ușor, și, durere, sporesc in chip ingrigitor.

Procesul ${ }^{\text {IF }}$ Foii Poporului" ce era sě se pertracteze Marți in septemana asta, nut si-
pertractat. Acusatorul, părintele Mănegut, si-a retras pira.

Noua Palestină. Unul dintre fruntasii strǎduitori pentru relnvierea unei Palestine parerea asupra acestui lucru in următorul chip. Ei, spune, cari umblă în rêndul colopună la cale părăsirea Europei de cǎtră Jidani ci numai din terile unde ei prea s'au înmultit incát unul din pricina altuia acuși nu mai pot trăì si s'a născut antisemitism (goanà contra lor), de acolo sé se mai ducă î noua Palestina. Rotschild-ii au cumpărat deja pămênt de 30 de milioane in Palestina, pe care
l'au impopulat cu Jidani si aci Janii sé de au impopulat cu jidani sí aci yanii sé de-
dau la cultivarea de maxtasă si de struguri cu care fac bun negot, incat la mai multe exposiții mari ei au fost mult lăudati pentru producţiile lor. Nu vor sě facă din Palestina stat de sine stăว̆tor, ci pus sub suzeranitatea (paza) Sultanului turcesc. Acel stat va s'ar mai simfti bine ori siguri in alte state sii acel stat va aduce imperiului turcesc mari Vor ase prin negoṭul seu cu Asia și Europa

Logodnă. Domnul Loan Ionasc, invettător comunal in Valcele, si-a fidantat de fitoare sotie pe d-soara Minodora Gabor, fica dlui
preot Petru Gabor din Certesul superior. preot Petru
Dorim fericire.

Socialiṣtii din Budapesta s'au finut de cuvênt, sii Dumineca trecută, in ziua sosirei
Impêratului german, au tinut mare intrunire Impěratului german, au tinut mare intrunire poporală, la care au luat parte vre-o 35 de
mii de muncitori, trecênd in mare convoiu prin stradele de trunte ale orasului, cu stea-
guri si table cu inscriptii socialiste guri ssi table cu inscripttii socialiste. Pe piata
lui Calvin si-au tinut adunarea, protestand lui Calvin silau tinut adunarea, protestand
contra starilor de azi si cerênd prin vorbiri invǎpăiate sě sě dee vot de alegêtor tuturor cetătenilor majoreni (vot universal), prin ceea-ce
fata dietei s'ar putea schimba ca prin minune, si, negresit ar mai bine pentru popoare si, negresit, spre mai
decât cum azi este ea.

O intimpinare. Dl Balász István, postariul dela Hunedoara, ne trimite o intimpinare la cele scrise de dl Dima contra lui in numêrul trecut al foii noastre. Dl Balázs zice că de apărat nici nu sě apără, că nu-'i hibase, ci numai vrea se desmintă stirea ce s'a dat despre dênsul, care e numai o scornitură pentru care va porni doară proces contra dlui Dima Dar' insăṣi scrisoarea dlui Balázs ne lasă sé credem și mai tare, că s'a purtat fat̆ă de dl Dima asa precum s'a spus, pentru-că nici in această intimpinare ce o trimite unei redactuiuni, nu sĕ poate stăpâni st
nească nervos, zicênd intre altele
.$\rightarrow$ mai bine i-ar fi daca si-ar insusil ceva cunostintlă de bunăcuviinta, ori aici ori in
Româtua, câci ar avea prindere, si atunci cred că nu s'ar fi purtat atat de fárà crestere precum a faccut'o la oficiul meus... etc. Ce va sě zică asta, dača nu o adeverire atacă cu gură mare fâà str̊pânire, pe cel-ce cade pe gura lui... Zice că nici nu rěspunde, că doar' nu-i shibaşe, și in cat resspunde ofenseaza de nou, și in scris, in publicl Scrisoarea trimisă nouě e o mărturie tocmai contra d-sale !
"Curs complet ae corespondenţă comercial̆̈", pentru scoalele de comercius si
pentru particulari, de I.C. Pantu, profesor in pentru parricularlul unui volum, octav mare
Braṣov, este titlul de 16 coale, ce-a aparut zilele acestea de sub tipar. E un op de cel mai mare folos pentru cei ce sě ocupă cu comerciul (negoṭul), dandü-le indrumări practice in tot ce priveste
corespondenta ce vine naintea unui negutator corespondenta ce vine naintea unui negutatar cu alt negutartor sit in toate atacerile sale
scrisori de informatiuni, scrisori in afaceri de mărfuri, in afaceri de expeditiune și asigurare, de recomandațiune și credit, în afaceri de cambii, de efecte, cupoane, monede, de platṭi ori asigurațiuni, in afaceri de cont curent, de admonitiuni sii reprosuri, in caz de faliment, etc. - și la fiecare da și un mode (o mustră) de scrisoare, în toată forma. La urmă esplică, în chip de mic vocabular, cuvintele folosite in limba comercială.
Cartea s'a tipărit cu ajutorul material al institutului de credit, Albinas si sĕ affă de
venzare la librăriile românesti din Sibiiu, in Braṣov la dl I. Ciurcu, etc.

## Din istoria unei reuniuni.

In éstan s'au împlinit 30 de ani decânc Sibiu a fost inflintata „Reninca sodalilo români", care cu timpul a ajuns Reuniune nu numai a sodatilor (caltelor, ajutoarelor) ci si a máestrilor, si anume a tuturor máes
rilor, de toate felurile, romani din Sibiiu, si azi a ajuns a fi o Reuniune pe care măestr̀ omâni cu mândrie o numesc a lor ṣi sě strà duesc sč o ridice, ba s'au fost avêntat cu ea chiar intr'o mare întreprindere negutètorească
Reuniuni, de cari ar trebuì sě se înte neeze peste tot locul, prin toate orașele unde avem cate un mănunchiu mai insěmnat de măestri romani.

In anul 1867, dl Nicolae Cistea, pe atunc redactor la «Telegrafut Român>, azi încărunṭit aduna la un loc numérul neinsĕmnat al me seriasilor români din Sibiiu; ca în frătască bună intẹlegere sě se sfătuiască asupra neajunsurilor, de cari erau cercatị și sě pună la cale měsurile ce sě fie î stare a delătura relele, and al ducerea la îndeplinire a acestui bla a mǎestrilor Moise Albu, pantofar si Ioan Cristea, compactor, și a 28 sodali din felurite lucratoare din Sibiliu. După mai multe sfâmpreună pentru bunçstarea meseri mân, ear' insotirei lor 'i-au dat numele de fâcut statute care au fost intrrite in Aprili 1867 de guvernul transilvan de pe acele vremuri. DI Cristea a fost ales de president, sì tot president a rexmas pană-ce a implinit
-Reuniunea» peste multe clipite de bucurie, si de multe ori si de supěrare!
La 5 Sept. n. ěstan, Reuniunea si-a tinut adunarea sa generală, sii implinind 30 de ani de viață, a tinut o adunare mai serrbătorească iubilară, făcêndu-se pe scurt o privire innapo peste lucrarea dela 1892 până acum.
industrială, arangiata de Reuniune la 1892, cand Reuniunea a împlinit 25 ani de viałła, Mica in felul seu, aceasta expositiune a stor admirațiunea stràinilor, ear' pe Romani ' i -a umplut de bucurie.

In 1893 apoi, Reuniunea a arangiat un concert, al carrui venit curat s'a dat domnului loan Dałmian, care mai tarziu s'a inscris la conservatorul din Lipsca, ear' azi este asezat la opera din Berlin, unde cinste face neamului In anii
In anii din urmă membrii mai in vêrstă ai Reuniunei au plãnuit infiinfarea unei so cietăti prin care sế se poată veni grabnic, in zile intefitoare, intr'ajutor industriasilor měrunticu sume mici pe lângà forme mai puṭine și mai puțin costisatoare. Ca scopul se se ajung mai curend, sa infinṭat și un Consum, care sta dintro pravalue de marfa colonialá, care mai tarziu a trecut sub alta conducere, si st pus pe picior și mai mare sub numele de
Concordia" societate comerciala pe actiun în Sibiiu.
comisie aleasă pentru cercetarea ra portului comitetului și socotelile lui, arată, cà cotelile s'au purtat in deplină rînduială.
Din același raport reese, ca Reuniunea destinat deja vre-o 80 f. ca un fel de fond ce se creasca chiar de pe acum pentru in industriale peste 5 ani, cand Reuniunea va fi implinit 35 de ani de viaţa. Banii s'au depus la *Albina* spre crestere.

In această adunare s'a intêmplat sị schimbare in conducerea Reuniunii. Paxrintele asesor Cristea, vrednicul martir al Memorandului, care a condus Reuniunea 30 de ani s'a rugat de adunare ca, find cuprins cu lucrǎrile oficiului seu și inaintat in versta, sex.-1 peze vitor de sarcina de presedinte
Membrul ajuatator dl Victor Iorddasianu, secretar al \&Reuniunii), printr'o cuvêntare mai lungă scoate la iveală insěmnătatea clasei a măestrilor, pentru a cărei creare dacă a ostenit cineva, apoi acela este fáră Indoial ngrijit de infintarea - Reunisuiis, care sa veche Reuniune de acest fel intre Roman Eeată cum dela intemeiarea ei până acum presidentul N. Cristea a stat la bina si acum, in fruntea Reuniunii, ajutat de vrednicul vice president, Nicolae Simtion, tipograt. Drept aceea, cuvinese ca Reuniunea sè-sil arete in fel vrednic recunostinta sa fata a de aceṣti doi stilpi ai ei, ceea-ce o va face de va alege pe dl N. Simtion de membru onorar al Reul pe niunil. Adunarea cu mare insuffefire pro-
clamà pe dl N . Cristea de president onorar si pe dl Simtion de membru onorar.
Trecêndu-se după acestea aṣadară la ale gerea noului comitet, s'au ales: President Victor Tordäsiamu, functionar consistoria vice-pres.. Poponea, sodal tipograf; cassar: Florea Grurita, màestru croitor; controlor: Ioan Roṣca Crurița, maestru croitor, controlor: oan Rosia
măestru pantofar; bibliotecar: George Mocian, mǎestru pantofar; bibliotecar: George M
sodal tipograf, si. 8 membri in comitet.

Avem bune nădejdi, cå Reuniunea, su noua conducere, cunoscênd hărnicia și dra gostea de muncă desinteresată a d-lui To dǎsianu, va urma pe drumul croit si va ajunge
la o inflorire, care sé ne facă si mai mari bucurii, la o înflorire, care sé ne facă si mai mari bucurri,
ca cele de pană acum. Sé le ajute Dumnezeu.

## POSTA REDACTIEI.

 Hunta. Domni arangeri i a acelei petreceri, date in
Hond in favorul bisericii din Certestel-desus, noi sperăm ča vor da sigur samă despre venitul
petrecerii sil profitul ei curat, numai nu sior fi gràkit D-lui
 putea insè face bune servicii luându'tif teme direct din popor: observi o scadere ori o trebuintă a luit
pe aceasta ti-o alegi drept tema de desbatere; cautị prin ce mijloace scåderea ar putea fi inlaturata orii
trebuina implinita, si grupându-le frumos, potit da articlic folositori. Ia-tio si un anonim.
D-lui $P$. $G$. preot in $C$. s. Cei 50 cr. trimisi drept
,taxa de publicare" i -am trecut la abonamentul D- oastre, pentru publicarea insaşi neprimind plať̌.


## Ce nu știm face.

Cum së respiràm. - Cum sè bem. - Cum
sé dormim. - Cum sé umblam. st dormim. - trăl in intelesul de toate zilele al cuvêntului, adecă a ști sě trăesti cu judecată, după adevěratele legi firesti, ar trebuì sě̃ fie temelia. știinţei omenești. Și totuși nu e lucru, pe care sě-1 știm - mai rěu!

Vom dovedì aceasta învěţând pe cei mai mulţi următoarele:

Patru lucruri fundamentale sûnt pe care mai ales, noi nu le știm face. Aceste lucruri sûnt: a respira (rěsufla), a dormi, a bea, a umbla.

A résufla e lucru însěmnat, și cei mai mulți din noi nu ştim rěsufla. Rěsuflăm pe gură. Asta e greşală mare. Trebue sě ne învětăm a rěsufla pe nas. Nările intortochiate, căptuşite cu vase mici de sânge, apoi cu pěr, sûnt făcute anume ca sě oprească in cale pulberea plină de microbi ce se află în aerul ce respirăm (rěsuflăm). Dacă rěsuflăm pe gurà, aceşti microbi întră prin gât în plămânile noastre.
«Nările, a zis doctorul Galtier-Boissière, sûnt anticamera (tinda) plămânilor și le slugeste, iarna, de încălzitor. In loc sě înghiţim pe gură aer rece, căpătăm prin nas aer încălzit.

Uitatai-vě la oamenii cari aleargă după o cărută; toṭi au gura căscată și cu mânile bălăngănind, in loc sĕ string buzele şi se lipeasca coatele de corp când fug, căci aşa nu sě vor ostenì cât abia sě mai sufle, precum aşa o păţesc.

Credeți apoi că oamenii ce fug osteniți la vasul cu apă ori la cel cu beutură, ştiu sě bee? Nu. Omul însětat nu știe sě bea!

După ce cere vre-o beutură cat de rece, o înghite dintrodată, şi astfel pregătesc o sudoare imbelşugată sau o aprindere de plămâni. Urmarea este pregătirea pentru viitor a «lărgirilor de stomach» boale care sûnt lucru cumplit.

Trebue sè bem cate putinn şi sě luăm beutura stampèrala, nu rece, în gura. Beutura stâmpěratǎ nu strică, dar' sě nu bem nici decât multă beutură gazoasă ori beuturi din sticlele cu ghiaţă in ele. Cea mai bună formulă pentru beut este "pufin dar des".

Cei cari nu vor sě se supuie regulelor igienice (pentru grijea sănětăṭii) vor zice:

- Ne spui istorii, care ne fac sě dormim de-a'npicioarele

Bieţilor! Dar' voi nu ştiţi durmì nici culcati!

Sě nu mai vorbim de neregula ce domneşte in ceasurile de culcare și desteptare. Mulṭi se culcă repede după mâncare şi asttel îşi ìmpedecă mistuirea. Ce turburare! Ce de vise urîte! Când se destteaptă: greutate, crampe... Nu s'au purtat cum trebue cu stomacul.

Şi încă bine de cei cari nu s'au învêlit cu haine de noapte cu totul nepotrivite cu trebuinţele de respirație ale pielei.
lacǎ-i lângă patul, făcut de cele mai multe ori la întêmplare și garnisit după regulele cele mai rele. Perdelele grele și pufurile sûnt bucuria microbilor. Ii vezi că astupă bine găurile dela sobă sě nù cumva sě între aerul, îşi pun tichii pe cap, îşi viră capul în perne de fulgi, pe când perina de pĕr e mai bună! (Intre acestea pěrul de cale cel mai bun).

Insfirrșit s'a culcat omul şi eată că nu ştie sě doarmǎ! S'a culcat rěu, stalcit, cocoşat, adus. N'a ştiut se se obicǐnuiască sě doarmă orizontal, cu capul putin sus, cu genunchile neindoite.

Omul trebue învěțat de timpuriu sě doarmă cum trebue.

Obiceiul de a lăsa in odae lampa ori veghia aprinsă, e foarte rĕu, căci mistue oxigen în paguba celui care doarme. Afară de asta ele lasă gazuri și mai cu seamă razele lor străbat prin pleoape de nu lasă ochii sě se odichnească bine.

Jalnic lucru e sě vezi pe oameni umblând: unii treapǎdă în loc, alții umblă cu picioarele băţ, alţii fac paşii prea mari.

Când e vorba de femei e și mai rěu. Picioarele le sûnt strînse, căci ghetele le sûnt mai mici decât ele.

Si cu toate acestea nu e deprindere mai sănětoasă decât mişcarea, umbletul, ba e chiar ceva plăcut vederii o persoană care umblă bine. Dar' cine ne invaţă sě umblăm?

Toate acestea nu trebue sě ne întristeze. Nu putem şti decât ce am invečţat. In afară de aceasta trăim şi fără a ști sě rěsuflăm, sě dormim sau sě umblăm, și multe altele. Viața omului e scurtă une-ori, bine înţěles, din pricina aceasta, dar' de oare-ce nu stim ce pierdem, nu ne prea ocupăm de aceasta. Mergem înainte cum putem până la groapă.

Cu toate acestea poate că din cele ce spusei reese puțină filosofie practică. Inainte de a învěţa în atâtea şcoli, atâtea lucruri care ne slugesc la putin, n'ar fi bine sě începem cu aceste lucruri simple, și aşa de lipsă p... Aceasta o tot cer igieniştii. Lumea însě nu-i prea ascultă.

CALINDARUL SÉPTE゙MÂNEI

| Zilele | Callindarul vechiu |
| :--- | :--- |

Callindarul nou
Dumin. Inălt. S. †, toate ale Serbătoarei.


| Luni | 15 | Nichita Rom. |
| :--- | :--- | :--- |
| Marti | 16 M. | Eufemia |
| Merc. | 17 M. | Sofia |
| Joi | 18 C. | Eumenie |
| Vineri | 19 M. | Trofim |
| Sâmb. | 20 M. | Enstatie | | 26 | Ciprian |
| :--- | :--- | :--- |
| 27 | Cosma |
| 28 | Venteslav |
| 29 | Mihail |
| 30 | Ieronim |
| 1 | ot. Rem. |
| 2 | Leodgar |

Pentru redactie responsabil: Petru P. Baritiu.
$\begin{array}{ll}\text { Sz. } 1089-1897 \\ \text { bvght } 6 . & \text { (264) } 1-1\end{array}$

## Arverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a dévai kir. járásbiróságnak 1896. évi 9687 számu végzése folytán Dr. Böck Arnold szászvárosi ügyvéd által képviselt Lozsád és Vidéke községi hitel szövetkezet végrehajtó javára Solea Aron és Okolisan Aron végrehajtást szenvedettek ellen 100 frt tőke és járulékai erejéig elrendelt 1896. évi november hó 25 . napján foganatositott kielégitési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 414 frtra becsült gabona, takarmány, cséplögép, egy rosta, egy ló utani szekér, egy ló és két ökörból álló ingóságok a 100 frt tőke ennek 1896. junius hó 9-töl járó $6 \%$ hamata és eddig összesen 69 frt 35 krt tevő költségeknek felhajtására a korábbi és késöbbi foglalatók javára is nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a dévai kir. jbnak 7095/1897 sz. kiküldését rendelő végzés folytán a helyszinén, vagyis Tompan alperesek hazánál leendó eszközlésére
 délután 3 órája hátáridơül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen $a z$ 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében, a legtöbbet igérőnek becsáron alól is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában megállapitott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Déván, 1897. évi szeptember hó 18. napján.

Rubner Antal, kir. bir. végrehajtó.



## Baie de aburi, basen și vane, în Orăștie

## $=$ Strada \%oraxiei $_{8 .}=$

Proprietatea d-lui S. Birthler.
Cu finea lui Septemvrie a. c. va fi terminat localul nou zidit de BAIE de ABURI, BASEN şi VANE, şi pus la disposițiunea onoratului public.

Cea mai mare eleganță si comoditate!

Arangiament pentru toate trebuintiele!

Eată avantagiile acestei băi! - Sĕ face mai departe cunoscut, că în baie sě va întrebuinţa numai apă de rîu strecuratäl

Toate conductele (aparatele), pentru a fi asigurate contra ruginei, suint fäcute din arama roşie.
— Fiecare vană e provězută și cu un douohe. PRETURILE BĂILOR:
Abonament pentru 12 băi de abur
5 fl. - cr.
12 băi de vană
4 fl. - cr.
O baie singuratică de abur

- " 50 cr.
de vană
- " 40 cr .

În fiecare Duminecă baie comună de basen, à 25 cr. de persoană.
Abonamente sě primesc deja de pe acum ca prenotare, în insuşi localul băii (Strada Ferăriei 8.) apoi în tipografia fraţilor Schuller și in prăvălia d-lui F. F. Widmann.

Timpul precis de deschidere a băii și împărṭirea oarelor, se va face cunoscută la timpul seu.

Onoratul public este respectuos rugat prin aceasta a onora baia mea prin întrebuințare numěroasă.

Cu toată stima:
S. BIRTHLER.


##  „ARDELEANA"

INSTITUT DE CREDIT Ş̧ ECONOMÍr, SOCIETATE PE ACTII IN ORĔȘTIE
Fonduri proprii: fl. 350.000 . Depuneri: fl. 700.000
Circulație anuală: fl. $3,000.000$.
(196) 18 -

Institutul face următoarele operaţiuni, la cari recomandă serviciile sale:

1) acordǎ imprumuturi cu interese de $8 \%$;
2) primeste depuneri, dela particulari cu 5
si cu $5^{1} / 2$, ear' dela corporațiuni culturale cu $6 \%$;
3) oumpĕră ssi vindo realitẹ̌̂lp;
4) cumpěrǎ sị vinde mărfuri sị produote;
5) arêndează si exarêndează realităti ;
6) cumpĕra si vinde efecte puislice;
7) mijlocossto operatiuni, specificate sub 3. 4. 5 .
vindere conform Prospectului staverit de Direotiunea instiVindere conform Prospectului staverit de Directiunea insti-
tutului sub Nr 68 tutului sub Nr. 68/1897.
Ori-ce afacere se poate resolva sii informări se pot lua verbal in biuroul institutului, ear' in scris prin corespondentă.
Orẹṣtie, î Iunie 1897.
Directiunea.
