# REVISTA ORASTIEI 

## ABONAMENTELE

Pe 1 an 3 f.; pe $1 / \mathrm{g}$ an 1 fl. 50 cr .; pe 4 luni 1 fl. Pentru Románia și strǎinătate 10 fr . la an. Manuscripte nu sě inapoiază. - Scrisori nefrancate nu se primesc.
Abonamentele sé plàtesc inainte.

## Apucături neghioabe.

Guvernul unguresc e cam strimtorat din sus, pentru «politica» sa fată de naţionalități. Ghiarele acestei politice le-a descoperit mai ales legea despre maghiarisarea numelor comunale. Sii, o recunoastem, foarte mult a contribuit la aceea ca sě fie vězute, purtarea concetăţenilor nostri Sași cu intreg șirul lor de protestațiuni și manifestaţiuni. Bánffy paşa a fost luat «la raport» pentru politica sa, şi, se zicea mai zilele din urmă, că doar' însaşi remânerea lui la guvern, ar atârna de aceea, cả pu-tea-va ori nu sè încredinṭeze cercurile inalte din Viena despre aceea, că „bună" e și la loc "politica" lui fată de Nemaghiari?

Ce s'a gândit pandurul strîmt la cap? Ca sě arăt că e bine sě umblu faṭă de nemaghiari cu aşa biciu cu plesne de foc, sě arăt celor «de sus», că aceste popoare, îndeosebi Românii, sânt foarte "primejdioase" pentru patrie, că vreau surparea ori sfârìmarea ei, cât altfel n'ai cum te purta cu buna cu ele! Dar' cum, că nu-'s dovezi? Apoi mi-oiu fabrica eu dovezi!

A pus la cale sě tipărească oareunde niște apeluri chemătoare la ,revolutie", și adresate "poporului romän". A pus apoi apelurile in teancuri la postă pe adresa unor preoti români mai ales din jurul Braşovului ca mai apropiat de "primejdioasa» Românie, dar' și din alte parrți.

In acelasi timp însě a trimis panduri sě meargă la casa preoţilor cǎrora sě adresase apelurile, sě ajungă naintea impărţitorului de scrisori, și când acesta vine cu scrisorile cu vina, deloc sé le prindă, sé le iee cu ei, ca apoi cu acestea sě „dovedească" el unde i-sě cere, că uite cu ce umblă preoţii români, și că numai trezviei pandurilor sei, alui

## FOITA „REVISTEI ORĂȘTTEI"

## Nopți de vară.

O, noapte, eu fi-s frate De umbră și de dor: Tu soră-aménduror
Ne stai, singurătate.
Tu, noapte, plangi mahnită Cu lacrimi de argint. Eu lacrima-'mi alint
Sub geana ta umbrita.
Luceafěrul, lumina
Din nou ti-a 'nstř̌inat.
Si, bună, i -ai iertat
Uitarea lui și vina.
Eu magicei fecioare In suflet doliu port; Iubim simbolul mot De vis și de paloare.
O, noapte, eu fi-s frate De umbră și de dor: Tu soră-amênduror Ne stai, singuratate.

Banffy, e a se mulțumì, că nu-'şi pot şi împlini gândurile lor resvrătitoare!

Astea s'au întêmplat pe la capětul sěptěmânii trecute și inceputul celei de faţă, si azi Bánffi numai ce-o fi arětând înaltelor cercuri ce incep sě-'i ceară samă pentru brutalităţile sale josnice, la apeluri de "revoluție", prinse de el, prin ce a zădărnicit și - revolutia!

Dar' cine sûnt găgăuții sé nu vadă de-o postă ața albă cu care atât de prost e cusută neghioaba intrigă contra Românilor? De aceea apucătura nici n'a prins, nici va prinde, cel mult va produce un hohot de rîs asupra mărginitului intrigant!

La atât e a sě reduce tot zvonul ce s'a facut zilele trecute cu „descoperirea firelor unei revoluții valahe in Ardeal".

## Treburi orășenești.

In darea de seamă, făcută în numěrul din urmă a foii locale "Ssássváros", despre afacerile comunale, se sustine, cä membrii Români ai representantuia au fost trasi pe sfuara, cand au votat pentru cunoscuta propunere, venită din parte săsească, in obiectul proiectului de lege despre maghiarisarea silnică a numelor comunelor din teară, - tot acolo se zice, că este intrebare, daca Românii in viitor vor mai conlucra la atari procedeuri, cari sûnt de naturả sa conturba buna înṭelegeres, ce a domnit în trecut.

Fiindca intotdeauna am tinut mult la o bună îțelegere in tractarea treburilor ce se tin de competența representantii comunale, și după putinţa am și conlucrat la crearea condittilor de lipsă pentru atingerea acestui scop, si' în sfîrsit, findcă personal stimez mult pe domnul profesor Simon, redactorul acelei foi, cunoscêndu-l om cu judecată obiectivă și cu bună credinfă, - mě simt indatorat a face cateva reflecsiuni la adresa domniei-sale și a celor cari se interesează de ținuta Românilor in representanța orăṣenească și de
motivele cari le determinează finuta din caz in caz.
Cele sustinute in numita foaie, despre "tragerea pe sfoară a Românilor prin dl C Antoni sau prin partidul săsesc, sûnt neade vĕrate, ceia-ce lămurit reiasă din împrejurarea că în casul acesta Românii mu aut avut nic o consfätuire premergeitoare, nici cu dl C Antoni, nici cu partidul săsesc. Nu poate $f$ deci vorbă despre $\boldsymbol{\text { trageri pe sfoarăal }}$

Altcum rog pe dl profesor Simon, și pe colaboratorii sei la "Szászváros", sé fie siguri, că Români din Orăṣtie nu sânt aşa de naivi incat prea uşor sě fie strași pe sfoară e, fie de cäträ dl C. Antoni, fie de altcineva. Primească mai departe și acea asigurare, că noi Românii din Orăştie nu am alergat și nu am uneltit in trecut in scop de a castiga favorul partidului săsesc, nici a celui maghiar, și nu o vom face-o nici in viitor!

Pentru-ca sě fie lumină deplina in ce priveṣte ținuta noastră in casul de care e vorba, imi permit a observa, ca noi acum ca și alta dată, am purces aşa, cum ne-a dictat simful nostru românesc. Libertatea cugetärii libere și a convungerii libere, find și in țeara noastrǎ absolutǎ și neţermurita, ne folosim și noi de aceste daruri; drept aceea noi asa cugetäm si simtim, că Români sunntcm si Români voim se rèmânem in aceasta teavă a noastra, färă a ne intreba daca aceasta altora le place ori bal

Acesta este altfel simţĕmêntul comun al Romanilor, fie ei devisati in partide, confesiuni, ori clase sociale diferite.

Acest simte̛mênt ne-a îndemnat a vota cu propunerea Saṣlor contra legii de maghiarisare a numelor comunale, find acea propunere indreptatä in contra tendintelor agresive, ce vatämă simtul nostru românesc. Tot acest sîmtemênt ne-a oprit a lua parte la ședinta - festivắ a comunităţii, arangiată in anul 1896 de cătră Maghiari ș̦i Sași, Impreună, find că aceea s'a finut intru glorificarea tendintelor agresive, ce ne vatěmă.

Numai cunoscênd aceste motive a purcederii noastre, se va da rěspuns obiectiv la

## Buchetul anonim.

Servitorii aduceau flori, flori și ear flori, vizitatoare albe, albastre, sau lila, cari in coșurile lor și cu panglicele de culoare deschisă, veneau sě spună mii de lucruri nehotăríte, sě soptească mii de dorinţe nedesluṣite, cu parfumul lor gingas.

Anna primia florile rind pe rind din manile servitorilor, le arunca cate o privire plictisitã, pleca o clipă capul sê cetească numele vre-unui prieten pe cartea de vizită și pe urmă murmura:

Pune-le colo, Germain.
Sii ea se ducea apoi sě primească altceva.
De la zece ceasuri de dimineaṭă in aceastả zi, 31 Decemvrie ziua numelui ei, buchetele soseau. Și toate se infaffişau corect in locul celor ce le trimiteau, insotite de cărtile de vizita insărcinate sě spue, ca un lacheu, numele trimił̣ětorului, a felicitǎtorului.

In acea zi, sceptica Anna, le gaxsia tot așa de sup̌răcioase, ca și etichetele floristelor. Oare buchetele nu ar fi avut un alt parfum, dacă ar fi fost fără nume, dacả nu s'ar fi ghicit, in aceste daruri, grija unui domn, care voieste se se plătească de o datorie, mai bine decat darul in taină al unui suflet care

Ahl Ce ar fi dat frumoasa Anna pentru un buchet de doi gologani, care iar fi venit fără carte de vizitax. Ce ar fi dat pentru un simplu trandafir trimis numai pentru plăcerea de a fi întins ei?

Pe la ceasurile trei după amiazi, pe cand ea era singură în salon, servitorul î aduse un nou buchet, vr'o doi-spre-zece trandafiri, rose-galbene.

- Bine, bine, pune-le în odaia de fumat, zise Anna, fără sě întoarcă capul. Pe urmă curioasă, ea întrebà:

Servitorul se uita la flori, le cercetă ș rěspunse: nu e nici o cartă?

- Cum? nu e nici o cartă? O fi căzu poate.

Servitorul cercetă pe jos, peste tot pană la ușe și se întoarse zicand:

- N'am gassit nimic.

Anna simṭì o mare mangǎere sufletească.

- Bine. Dă-mi buchetul, zise ea roṣind

Ea il luă cu religiositate și iṣi pleča faţa pe roze. Ohl cat de frumoase erau astea și cum miroseau de binel Cine le-a trimes? Ce admirator necunoscut, ce prieten gingas ghtcise aşa de bine gandul ei? Ah! ori cine ar fi el, a fost foarte bine inspirat și dacă vr'o dată va afla numele luí... Ea închiså ochii,

INSERȚIUNILE:
Un sir garmond prima-dată 5 cr ., a 2 -a oara 4 cr, a 3 -a oara 3 cr . și timbru de 30 cr . Atatt banii de abonament cat si pentru insertiuni, sunt
a se trimite la adresa: Minerve" institut tipografic a se trimite la adresa: ", Minerva" institut tipograic
intrebarea, dacǎ am fost strași pe sfoarak: ori ba?
Din cele premerse, se poate face insě deducere hotäríta si la finuta, ce o vom observa in viitor, finută prorocită in foaia dlui Simon.

La ori-ce conlucrare menita a inainta binele orasului si binele obstesc, ne vor afta aldturea si Maghiarii si Sasii!

Ori-cine va aduce inse inainte in comunitate treburi, cari vor vatama simtemêntul nostru românesc, ne va afla in contra sa, fie el Maghiar, fe Sas !
Această finută a noastră absolut nu va fi schimbată de dragul pactului, ce a esistat in trecut, cu privire la implinirea posturilor de functionari la Magistrat, pentru-caz acest pact si altcum a fost desconsiderat la una din alegerile din urmă, și de Maghiari ș̦i de Sassi, si pentru-că este tare credinta noastră, că prin bărbăție și muncă cinstită, in viitor vom ocupa teren tot mai mult ș̣i ne vom afirma tot mai bine in Orăştie, ari vom avea funcfionari români, ori ba!
Aceasta este starea adevěratǎ a lucrului in ce privește stragerea pe sfoarăe și finuta viitoare a Românilor în representanţa orăṣenească.

Dr. Ioan Mihu membru in representanta.

## Reintoarcerea dela Viena

damelor sase si primirea lor acasa.
A fost negreșit frumos planul concetatenilor Sași cu trimiterea la Viena a deputatiunii de doamne și domniṣoare din toate părțile.

Ca n'au fost primite de M. S., cu atat mai réu pentru Bánffy și ai sei satrapi. Lumea mare le-a prins de veste tocmai așa mai mult decat dacă le-ar fi primit. Foi germane cetite la Curtea Impěrărească scriu foarte callduros despre deputațiunea damelor și publica micul Memorand, aṣa că de fapt scopul deputatutunnit, ca plangerile sě fie auzite la inaltul Tron, e ajuns, deși pe altă cale.

Și de-a fost frumos planul, frumoasa a fost și primirea ce fraţii și surorile celor tri-
sărută florile și se duse sě le aşeze in odaia sa, singure, departe de celelalte pe cari le primise..

Dar' cine oare i-le trimesese? dl de Fourquex? Nu. George Karre, acel tîněr care de doi ani îi tarcea o curte aşa de discretǎ? N'o fi.

Ohl da, Olonzac, frumosul Gerard Olonzac. Nu'i spusese ea alaltǎ-seară đupă un paravan, cǎ'i plac la nebunie trandafirii galbeni?

Bărbatul sěu era chiar foarte gelos in acea seară. Mișcată, ea chemà servitorul.

- Cine a primit florile?
- Eu, doamnă.
- Cine le-a adus?
- Un purtǎtor.
- Dela cine?
- Mi-se pare dela d-na Garbois, florista din strada Francisc I.

Anna roṣl din nou. Olonzac locuia tocmai în acea stradă. Acum i-se părea că rozele fii murmurau lucruri pline de plăceri, turburătoare.
Voiu sé věz, îṣi zise ea, și chemà temeea din casă spre a o îmbrăca.

La 5 ore, după ce făcù o scurtă vizită, ea merse în strada Francisc I.

Ajungand in dreptul floristei, ea intrà hotarritǔ. După-ce alese cate-va flori, intrebà cu

Pag. 14 - Nr. 4

In Braşov, in Sibiiu, in Sighisoara, in Reghin, pretutindeni domni șil dame germane cu alaiu in oraș, apoi ca mane au dat ban-sêrbătorindu-le frumos.

Concetătenii Sași din Orăstie încă nu s'au lassat cu nimic mai prejos de cei din cele lalte orase.

Doué au fost damele cari, în numele Sasilor din Orăstie, au luat parte în deputațiune d-na věd. Iulie Herbert ṣi d-ṣoara Vilhelmine Schuster, inteligenta fică a dlui preot evangelic sas din loc.

Marti, in 1 Februar, s'au reîntors cu tre nul de 11 și 30 min . Un frumos numẽr de domni, doamne și domniṣoare sase din loc, in opt trăsuri, au grăbit la gară intru întimpinarea membrelor deputațiunii, ducênd pe sama fiecăreia câte un bogat buchet de flori riaturale.

Primind sosirea trenului cu urări de ,,hoch", membrele au fost salutate cu mici vorbiri de multumire pentru paşii întreprinṣi, la ce d-na Herbert à réspuns emoționată, mulţumind de manifestația, mică dar' caldă și sinceră, ce li-sě face.

Urcând apoi in trăsuri, convoiul a mânat in oras, unde asemenea a fost salutat in toate parrtile.

Ear' Mercuri sara s'a dat un banchet in onoarea lor, in sala otelului Csösz.

## Stirl Politice

## Visita Regelui Carol la Tarul

precum sě scrie mai nou, va avea loc pe la mijlocul lui Maiu a. c., in curtea puternicului Impěrat.

Sii foi franceze și foi germane scriu, afară de cele române si ruseṣti, despre această inaltæ intrevedere, tålmăcindu-o fiecare cam după ale sale dorinte.

Un ziar mare din Germania, publică amenunte despre visitǎ. Spune, de pildă, cả Regele roman va fil insofit de o suita foarte numěroasă, căci acestei visite 'i-se va da o înratisare de manifestație prietenească, un fel de reamintire a legaturilor de bună camaraderie dintre armata rusască si cea romând in anii 1876-1877.

Spre acest scop, Regele Carol va fi insoit de un mare numěr de oficeri ínalți in retragere și in activitate, cari an luat parte la resboiul de acum 20 de ani in contra Turciei.

- D-voastra atii trimes adineauri un buchet de trandafiri in întrarea Iéna, 74?
- Florista čutà in carte, printre insěmnarea buchetelor vên
nut- Da, doamnă.
- Aţi uitat sě puneṭi carta, că dela cine e.
- Nu ne-a dat.
- Pentru ce?
- A zis, că nu e de lipsă.
- E cumpărător de-al d-voastră acel domn?
- Nul Nu l'am mai vězut nici odată.
- Cum era? intrebà Anna, ale cărei mani tremurau nervos.
4.-Nait, cu mustăti. C'am smead.

Anna plătì și plecà. Era sigură că Olonzac le trimisese. Capul tii vîjia. In acea stradă locuia Olonzac, la dreapta, Nr. 52, la antresol. Ii spusese in nenuměrate rînduri, mai ales ii vorbise despre o colectie de lucruri de artǎ, intre cari vasul cu aiazmă al MarieiAntonieta... Și ea acum voia sě̄-1 vază! Sě reținuse în nenumerrate rìnduri, dar' astă-seară, după-ce primise acele roze, Anna simția o turburare ciudată, o ameteală necunoscută, ca si cum ar $\mathrm{f}_{1}$ mers prin nori. Ajunse la Nr 52. Inima-i bătea. Ochii i-se închideau. O moleșală o cuprinsese. Intră. Inchise ochii sê nu vază poarta, vestibulul deșert și scara pe care o ghîcea că e la stânga, departe de por tar. Mirosul florilor de acaš pare că o ur mărea, o ìmbăta. Ajunse la o uṣă și sunà Domnul Olonzac! intreabă ea lăsand ochii in jos.
timp de trei zile, fiind oaspele Tarului sii timp de
Punctul cel mai insemnat al sěrbărilor va fi defilarea tuturor oficerilor musi, cari aut huat parte in rësboiul dela 1876-77 pe
campite Bulgariei, sub comanda Donnuulu Carol. Impreună cu acestia vor defila și ofi cerii din suita Regelui României. Defilarea veteranilor glorioși soldați, va fi condusă de Regele Carol care in acel mare rěsboiu fusese "comandantul general", și al trupelor rusestii și al celor românești la Plevna.

După această paradă militară, oficerii ruși, cari au luat parte la lupta de atunci, vor da un mare banchet in onoarea fostului comandant general al trupelor aliate in onoarea M. S. Regelui roman.

Cam mare deosebire intre aceasta vizită sil intre cea dela - Pesta!

## CORESPONDENTTA

## Dărnicia poporului din Romoşel.

## Romosel, Ian. 1898.

## Onorată Redactiune,

„Fapta bună trebue sé aibă urmãtori", zic, cu drept cuvênt, cei-ce publică prin toi dări de sama despre un lucru sau altul vrednic de urmat. Chiar de aceea, mě simt indemnat si eu a scoate la lumină dărnicia poporului gr.-or. român din Romosel, care în anii din urmă a dovedit nu numai că ṣtie urma pilda bună, dar' că insuși poate fi pildă altora!
A tost un timp, nu departe, când parochia gr.-or. Romoṣel, singur zidirea bisericii, fără turn, o avea corespunzătoare. Toate celelalte lipsau sau erau necorespunzêtoare.

Conducětorii comunei vězênd aceasta stare nevrednică pentru o comună, fie cât de séracă, si-au pus de gând sè-'1 pornească poporul întreg la lucru. Au făcut un plan întreg de înoiri, pe cari sě le împlinească când numai ii vor ierta împrejurările.

La anul 1881 s'a făcut acest plan și multămită luı D-zeu și tufuror oamenilor cari cu obolul lor n'au întârziat a ajuta la întruparea lui, azi biserica și școala și ce se tine de ele, toate sunt in stare bund si corespunsétoare.

Intâi de toate s'a vězut lipsa de-a sě găta turnul bisericii, farră care Romoşelul, așezat in o vale la poalele Carpaților și îngropat oare-cum intr'un codru de pomi, nu sě zărea decat din apropiere. Spre scopul ridicării turnului la începutul anului 1882, dupa întǎrirea planului, s'a făcat repartitie pe popor, și in scurtă vreme s'au adunat 875 fl. 76 cr . dintre cari primarul rěposat Pamfilie Mihǎilă a dà-

## - A plecat, i -se rěspunse.

După cinci minute, întrà acasă, în odaia ei calda, unde mureau trandafirii cei necunoscuți, neștiuți dela cine-s

Anna găsì pe bărbatul seu lângă ușe.

- Bună seara drăguł̧ă, zise el deschiizênd bratele. Ai primit rozele mele ?
- Ce roze?
- Acelea pe care 'ti-le-am trimes adineaori, galbene, frumoase...
- Ahl tu erai? zise ea.
- Da. Ce te miri? Te-am auzit spuind lui Olonzac cǎ-'tị plac trandafirii rosiii, galbeni, și cum am găsit prea frumoși... Dar' ce ai zise el, strîngênd-o în braṭe.

Nimic, rěspunse Anna palidă și închizênd ochii, pe cand bărbatul seu o săruta Nimicl E bucurial.... Oh! cât essti de bun... Și buzele ei tremurau puţin sub sărutările soțului ei.

Dar' de ce nu 'ti-ai pus carta?

- Oh! intre noi?

Servitorul ear intră, aducênd un buchet mare de iris alb; Anna cetì pe carte: Gerard d Olonsac..

- Vezi, el 'si-a pus carta, murmură ea muṣcându-ṣi buzele.

Și trimise buchetul în salon, lângă florile celelalte pe cari le primise.

Fean Rameau.
ruit singur 100 fl. ear preotul reeposat Avram
Nasta 80 fl. In Septemvrie acelaș an, turnul a fost gata, costând 2000 f.. v. a. fără materialul dat la zidire si fără lucrul cu mânile si
cu carăle a credinciosilor, Incât pentru suma cu carăle a credinciosilor. Incât pentru suma ce a mai lipsit, numitul primar a dat din al seu 400 fl. v. a. fără interese până la strîn-
gerea lor dela popor, ear' restul l'a solvit biserica

După finirea turnului, în anul următor s'a făcut de nou padimentul bisericei, care dela anul zidirei 1847 , putrezise. Și aci materialul l'a cumpěrat biserica, lucrul insě l'au făcut pricepători din loc, färă a primì micio plată.

La anul 1885 până când biserica s'a scăpa cu datoriile avute sii credinciosii s'an mai recules de sub povară, s'a propus cumpěrarca odorelor sii căttilor bisericesti, căci cele ce erall, erau ne mai intrebuințavere. Laudă credincioṣilor bisericii, biserica n'a avat cheltueli cu ele, cäci pe toate lo-mu cimportat oamenii ei de ei, care ce-a putut. S'au cumpărat anume:
1 Candelabru pentru 12 lumini în pret de 45 fl. de Avram Stefănescu sị Nicolae Ianess; 5 prapori în preț de 100 fl. de Petru Stetănescu, familia Pamfilie Mihǎilă, Toma Ciutrilă, Petru Todor, Nicolae Ianes, Nicolae Marian 8 icoane pe iconostas, in pret de 40 fl . de Nicolae Dubles, notar, Avram Cătăniciu, Petru Crăciunescu, Vasilie Nasta a Dochii, Ana Bucsa, Eva Tuader 1. Dănila, Ioana Crăciunescu 1. Petru, Ioana Mihăilă, Ioana Moga 1. Inon, Ioana Davidoiu, Sapta Caıțu, Ioana Cǎtăniciu 1. Iuon; 1 potir cu 25 fl. de Nicolae Stefánescu; 1 Evangelie cu 12 f. de Ana 1. Toma Ciutrilă; 1 Penticostar cu 10 fl. de Iuon Vasiu Luca; 1 Triod cu 25 fl. de Sofia 1. Feorge Cătăniciu; 1 Octoic mare cu 20 f. de Dumitru Dubleş; I Apostolier cu 6 fl. 50 cr. de Evuta Chirilă Nasta; 2 cruci pe prestol cu 16 fl. de preotul Avram Mihăilă ṣi Avram Dubles.

Din colecta făcută de d-nele Otilia Dubless ș̣ preoteasa Maria Avram Mihăila 45 fl., s'a cumpěrat 2 candele, 2 sfetnice de argint de China, 3 iveri la usile altarului, 2 sfetnice de lemn și altele.

Aşa ne-am trezit, în vreme scurtă, mul tumitå marii dărnicii a evlaviosului popor din Romosel, care a dat bună ascultare îndemnurilor la bine a conducětorilor sei, cu bise rica gătată, împodobită, frumoasŭ, de sěfie poporului fală cu ea.

Despre cele ce au urmat apoi cu facerea coalei sii a altor trebuincioase, ne vom ruga sě publicați în alt numěr.

Romoselanul.

## Pacea Lumii

## Pentru ostrovul Creta

earăsi e pe-aci pe-aci sê isbucnească cel puțin o ceartă straşnică între Turcia sii celelalte puteri europene, indeosebi cu Rusia.

E vorbă că cine sě fie numit guvernator al insulei Creta, a acestui měr de ceartă între Turcia și Grecia? Pentrucă, fireste, precum va fi guvernatorul așa va fi şi ținuta insulei, pornită intr'o parte ori într'alta.

Rusia, ea ştie cum şi de ce, după ce a lăsat'o întâi sě mânce bătaia, a cam luat acum partea Greciei, si cere Sultanului ca sé pună de guvernator al insulei pricinaşe, pe prinţul George fiul Regelui Greciei.

Turcia cum sě vree ea sě vadă guvernator al unei insule ce sě tine încă de împărătia sa, chiar pe unul din comandantii trupelor grecesti cu care numai mai eri avù rĕzboiu? Sě împotriveşte. Ar vrea pe altul mai puțin îndușmănit ei,

Dar' Rusia, care mult a făcut ca rězboiul din urmă sě nu sě desfăşure altfel, poate mai neplăcut pentru Turcia, impedecând și pe alte puteri dela a se amesteca in acea ceartă, e acum năcăjită de această purtare nerecunoscătoare a Turcului, sii i-a trimes zilele acestea o scrisoare aşa da rece, acuşi aspră, guvernului turcesc, încât ambasadorul rus la Constantinopol sě îndoia sě o dee ori sě n'o dee? Până i-a venit
indrumarea dela guvernul seu din Pe tersburg, că sě o dee numai aşa cum e, căci vointa nestrámutata a Tarului,
pe care il spriginește și Anglia și Germania și Francia, este, ca George, printul grec, sě fie guvernator al Cretei, și mai mult n'o sě mai umble cu nici o rugare pe lângă sultan în pricina asta, ci de nu sě învoeste, el va vedea ce va fi!

Sultanul sě nu uite aceea, zice, că Rusia cum l'a spriginit în zilele de grea incercare, și nici aceea, că dacă azi puterile și-ar retrage corăbiile de rězboiu din jurul Cretei, asta ar insemna moartea cea mai crâncenă și numai decât, a tuturor Turcilor de acolo!

Adecă amenințări neobicinuit de aspre, cremene ce dă deja schintei, din care usor sě poate prinde vre-una in grămada de gunoaie din peninsula balcanică, ca sě iee iarăși foc

Atârna dela înțelepciunea Sultanului sě stie încungiura această primejdie ori nu.

## Serata teatrală din Cugir

## Onoratä Redactiume.

In 8 Ianuarie a. c. s'a tinut o Serata tea trală împreunată cu joc in Cugir. Imi ṭin da torință a da un raport despre reușita ei.

Deja pe la 8 ore seara, sala era indesuitã de public atât din loc cât și din giur. La 8 ore s'a început executarea programului, S'a predat intâiu piesa „Peatra din casă" comedie de V. Alexandri, de cătră urmětoarele persoane: D-na Elena Nicoară, D-rele Valeria Crișan, Ana Bratu, și de D-nii Petru Nicoară, Porfirie Nicoară, Dionise Păcurariu si Valeriu Recei

Renṣita a fost peste așteptare; dovedind că diletanții și-'au dat toată silinṭa ca sĕ joace spre mulţ̧̆mita publicului. S'a distins mai cu seamă d-ṣoara Valería Criṣan cu vocea ṣi gesturile ei plăcute, fiind mult admirată de public.

După predarea piesei acesteia s'a predat piesa "Arvinute si Pepelea" de urmětoarele persoane: D-na Ana Bratu, și D-nii Porfirie Nicoară, Valeriu Recei.
Si predarea piesei acesteia a reușit destul de bine.

După acesta au urmat dansul care au durat pană la $1 / 2$ la 5 dimineata, când publicul s'a imprăstiat ducând cu sine suveniri plăcute.

Linoel.

## Dela biserica gr.or. română din Deva.

(Urmare si fine).

## IV. Istorie, Viteraturid si stindtu,

e deocamdată cea mai seracă din lipsa mijIoacelor. Sûntem avisati la spriginul Inaltei Academii-Române, ce'l vom cere în urma hotărîtii aduse, la marinimositatea Domnilor editori si a tuturor oamenilor de bine din toate pắrtile locuite de Români, Le cerem sucursul marinimos. Biblioteca carrţilor

## V. Bisericesti pentru prootime,

urmăreşte scopul de a procura preoṭimii cărți pentru a cultiva predicele folositoare la popor. In acest scop ar fi de dorit sé lucre sị sinoadele noastre protopresbiterale.

Biblioteca carrṭilor

## VI. Scolare,

tinde a provedea scoala cu toate carrṭile recerute pentru desvoltarea si cultivarea cunostintelor pedagogice la invětaratorii tractului. Deocamdată ne mărginim la adjustarea școalei cu cele mai de lipsă, Biblioteca
VII. Musică sic cântări,
va fi si de aci incolo deosebit îngrijită. Parochia Deva are dela anul 1893 cor bărbătesc bisericesc și dela anul 1895 cor mixt. Amêndouě cultivă, in tinerimea poporului și la meseriașii nostri, cântarea armonioasă artistică în biserică, și cântecele poporale prin concertele date cu mult succes și material și moral-national. Scopul ce se are incả î̀ vedere e: a face o colectiune de cântece poverale alese, liturgii si cântări bisericesti ar monisate pe 2,4 și 6 voci, pe sama corurilor, cari ar fi a sé mai infinta in tract ssi comitat la ambele biserici surori. Biblioteca cărtilor:

VIIF. Economice, va avea opere pentru poveçurirea poporului de casă.

Aměsurat însărcinării primite, biroul subscris al comitetului parochial statorește pentru folosirea bibliotecei parochiale, pană la tacerea unui regulament de bibliotecă, următoarele:

## Regule provisorice

la intrebuintared bibliotecii parochiale. 19 §. 1. Bibliotera parochială e destina Iolosintei publice in vederea scopului prevezu folositoaré. Poporul sii tinerimea română din loc a ambelor biserici surori, inteligenta ro rimea romana din comitat o poit fulas torimea romana din comitat, o pose
pe lânga observarea celor prescrise
§. 2. Tinerimea școalei noastre, membrii corului bisericii, meseriasii romani si îtreaga tinerimea scolară a ambelor biserici surori,
poporul gr.-or. din Deva, pot imprumuta carrtic spre cetire acasă, - füra nici o taxăt

Inteligenta romana din Deva si comita
ăteste la an 1 fl., invectătorii români 50 cr plăteste la an 1 fl., învěţ̆torii români 50 cr
la an, ori capitalul corespunzêtor, ca membri pe vieaţă a bibliotecii.
§. 3. Fiecare cetitor e dator, la primirea căt tii, a subscrie în protocolul de evidentă ce se affa la Bibliotecarul dl invețător Toma Rosú in scoală, legătuiala, cuum-ča până la la mâna bibliotecarului cartea luată spre cetire

Pentru fiecare séptěmână intârziată se plăteste dela cărti mai mari 5 cr., dela cărṭi mai putin v

Nime nu poate tinea câte o carte sau un tom la sine mai muit de 30 de zre. Cel c voeste un termin mai lung are sé plattească
inainte după fiecare tom de sêptêmana 5 cr inainte după fiecare tom de
pentru folosinṭa exceptională.
§. 4. Cetitorul e dator a innapoia cartea la mâna bibliotecarului curată, intreagă și bine
ingrijita.. La din contră e deobligat a plătì bisericii pretul carț̦ii noue, ce se va procura. Pentru copii
responsabili. responsabit

## »Cartea de aurs

## sunt iarăși douě noutăţi de binefacere pentr

 parochia centrală Deva și poporul nostru de parochia centrală Deva şi poporul nostru deo potrivă. Idea frumoasă si adevěrat crestină o potrivă. Idea frumoasă sil adevěrat crestină
de a jerifi pentru suffetele iubitilor reposati de a jertfi pentru suffetele iubitilor reposatii
a degenerat in deșertăciuni lumesti: in pomeni cu beuturi si mâncäri prădate uneori ca bettii obicinuite, cari sunt spre rutna căsenilor je-
litori. Sé face un lux ruinător cu altă deserlitori. Se face un lux ruinător cu altă deser-
tăciune, cu, hainele de doliu scumpe sii - la modả făcute, cu carul mortuar scump plătit, cu cununi scumpe de boltă, cu musică si alte
fudulii, cari consumă sute si mii de floreni din averea poporului si a inteligentei noastre Preotul, bisericanii ṣi sfânta biserica - bine tăcătorii, rémân de multe-ori cam in mila Domnului: lipsiṭi sì năcăjititi, ear' crişmarii și boitassi, cari ne ruineaza, sé imbogattesc pe spinanea noastră.

Urmarea e: sěrǎcirea noastră si.
zută cu ochii a famililor romane.
Bětrânii nostri iși iubiau mai mult mortii lor, dar' nu făceau atata desertăciune ṣi pradă

Oare sě nu fie mai sfantă și bine primită lui Dumnezeu pomeana mortului, cununa mor tului atunci, când ne vom lăpěda de deser tăciunea lumească de azi ṣi in locu beuture a cununilor, a caralni mortuar și a hainelor
luxurioase de $50-100-200$ fl. vom da po luxurioase de $50-100-200 \mathrm{fl}$ vom da po-
meanã sfintei noastre biserici 5 fl ., 10 ff ., 20 fl . meană sfintei noastre biserici 5 fl., 10 f.,, 20 凡.
ori și mai pufin, ca sé trảească numele rěori sí mai putin, ca sě trǎească numele rě-
posatului iubit în ,"cartea de aur", ca sě-1 fie posatului iubit in , ,cartea de aur", ca sê-'i) fie
totdeauna pomenit numele la sfantul altar și totdeauna pomenit numele la sfântul altar si
sé ne rugảm lui Dumnezeu mai mult, îngrisĕ ne rugaxm lui Dumne
gind de casa lui sfantă?

Popoarele culte de sute de ani fac aceasta si au biserici de zeci de ori mai bogate, si sunt popoare mai bogate ssi mai libere decấ noil Sě impromnutäm binele dela altiii.

Romanii din Brasov inttai, apoi cei din Sibiiu, au inceput a întıoduce de cattiva ani rescumpĕrarea cunumilor reposatilor, cu bani
dati pentrue unr fond bisericesc. Noi credem, că e bine a combate sistematice intregimea rěului: luxul intreg incuibat la poporul și in teligența noastră deopotrivă.

In cartea de aur se vor mai introduce si sumele mai insemnate dela 5 fl. in sus, dăpretioase ale celor vii saut rěposatit câte obvin in fiecare an, numele colectantilor și a tuturor binefăcétorilor bisericii de peste an. Sumele sii darurile mai mici vin simplu rubri-
cate, ear' numele binefüctortoritor mai mari pe o singură pagzuă, cu o descriere a vieții facectorului in vieaṭă san rěposat.
Cronica parocliei e istoria celor mai insemnate intêtmplări de peste an in vieaṭa parochiei. Faptele vorbesc mai clar. Cronica
parochiei va fi istoria obiectivă a faptelor din fiecate an, ca sé fie de amintire și invé-

Thar viltorimit cu vieața de veci, pilde vil pentru iubirea de neam și lege strămoșeasca - Rugăm pe toți oamenii de bine a lua la cunostintă intrarea in vieată a Bibliotecii, Cartiz de aur și a Cronucer-purochine, a $n$ moral in scopul, ce-l urmărim: de a întemeia moral in scopul, ce-l urmatrim: de a intemeia
o puternica parochie centrală model, pentru o puternică parochie centrală model, pentru
mârirea lui Dumnezeu și inaintarea culturei marrirea lui Dumnezeu şit in

Din şedinţa comitetului parochial, ținutà 21 Decemvrie v. 1897 (2 Ianuarie 1898) Deva. ${ }_{\text {Presidiul: }}$ Prim secretarul sid
loan Motiu m. p. August A. Nicoară m. p.

## Dinți falși la soldați.

Prusia cu ale sale rêndueli pentru armată, otdeuna a slugit de mustră celorlalte state Ea gonesste totdeuna cu un cap de cal mai inainte ca alte teri. Incepand cu voluntariatul de un an și sfirsind cu pustile cu repetitie, tot ea a mers cu pildă nainte. Acum ear are ceva nou. Au fost băgat adecă, încă demult de samă, că mulți subofiteri, din pricina dinfilor stricați abia mai pot comanda. La mulți era șirul intreg rěu. Guvernul prusac vrea sě ajuture nĕcazului assa, č̌ elevilor școalelor de subofiṭeri, le va da dinṭi măestrifit, falși. O sě se caute invoială cu oare-care technic de dinți sě lifercze pe seama armatei - dinți Şi o sé vezi apoi minunătti: In consignarea imbrăcămintei trebue sě pue o rubrică nonă de s'a dat ori nu la soldat ", dinți artificiali"; o sé vezi scos la raport pe cutare subofiter pentru-că esind la exertir si-a uitat dintii acasă! vizitarea dinților: „dinții afarăl" cum este azi pentru vizitarea patroanelor ori a armei, și pe comanda "dinţii afară!" o sě vezi pe bietii știrbi prinzênd frumos cu mâna stângă șiru de dinți și descopciindu-l din incuietoare, sě-1 scoată sĕ-'l arete d-lui căpitan vizitător Dacă unut ori altul băgând mâna in gură, o sě vadă că n’are ce scoate, o sě auzi pe strajameșter răcnind: „Infanterist Micula l cară-te iute, mancate-ar corbii, și-fti adă dinții din ladă de sub pat!" La parade, cum sûnt haine extra, or fis și dinți extra, pe care după paradă fiecare sii-i dă napoi în magazin și-'si pune ce prostti, de toate zilele, sé mânce menagea cu ei, etc. etc.

## NOUTĂȚI

Plimbări de capete incoronate. De-a fost anul trecut bogat in „intrevederi de Domnitori" din prilegiul, de pildã, a iubileulu apoi la Pesta, apoi in Italia, ect. - anul apoi a Pesta, apo lase nici el mai prejos!
vitor nu o sé se lase In anul viitor Regele Daniei și marele Principe de Weimar intrand ia al 80 -lea an a vieții, vor da de bucurie, ospătări, dragă-mi-te Doamne, de numai ca ele! Albert regele
Sacsoniei implineste al 70 -lea an de vieată, Sacsoniei implineste al 70 -lea an de vieatăă,
care și el poate fi slăvit și pentru-cà-1 cu are si el poate fi slăvit si pentru-ca-1 cu
10 ani mai ,tiněr ${ }^{\text {sic }}$ ca cei doi de mai nainte M. S. Impěratul Francisc Iosif împlineste 50 de ant de domnie: pregăteste iubileu mare Vilma, cea mai frumoasă „bacfiṣ" din Hollanda, va fi declarată, "majorenă" și incoronată de Regină: haid la parade; la Petersburg și pregăteste altă intalnire de capete încoronate, cu eroice amintiri representate in chip admirabil in șirul sěrbărilor, etc.
Totatatea lucruri, cari vor pune earăşi in in lung și in lat..

Probä de "Romana", în vederea balulu român dela 10 Februarie n., sě va ținea mâne, Duminecă in 6 Februarie $n$., in sala otelului Csósz, la orele 6 d .

Secretar ministerial in temniţă. ebr. tribunalul din Pesta, după o pertractare temnită pe un anumit Petko László, care fusese secretar in ministeriul unguresc din Pesta, pentru-că a fäcut muṣama vor-o 60,000 fl. ce ajunseseră îl ,administratio" lui, sị falsificase si vre-o 4 documente ale acelui ministeriul Era on căsătorit, tiněr, dar' cu traiu
réu de tot in casǎ. In decursul pertractării d se arăta pe sine ca o "jertfa" a něcazurilor vute cu nevasta sa necruţătoare.

Corabie nǎmolita. Din Venetia sé tele-
grafiază că Matti in 1 Febr. Corabia „Baross voind sé tragă în portul (stattia de corarbii) de acolo, nu departe a dat de-o bancă de nisip pe care s'a oprit, nămolindu-sé și ne mai putênd misca. Patru corâbii de tras, anum acute pentru astfel de intâmplări, au grăbi i s'au acătat de corabia oprită, ca s'o scoata cu puterea.

Mâne, Duminecă, 6 Febr. n., sĕ ține adunare generală a , Reuniunii române de inmormântare din Orăştie", în sala școalei deloc după sfânta slujbă bisericească, despre ce li sě aduce și prin asta de nou aminte membrilor

Bal in Blaj. Sâmbǎtă în 12 Februarie st c. sě va ținea în sala Otelului "Univers ${ }^{\text {a }}$ din Blaj, un bal "fondului pentru ajutorarea studentilor miseri in cas de morb".

Un mic „roman" de sensatie la Orăstie.. ine i-am putea rice mica tot asa de hiar tragi-comedie" Un prrinte, or in jurut Ha In jurui hategului, isit aduce copila de 13 an așază în cuartir la o tamilie maghiară, a cărei părinte e om cu positie respectabilă in oras părinte e om cu positie respectabila in oras ve九tro cu cateva séptemañ, doamna casei, inettatoare chiar la școala unde umbla copila bagă de seamă că copila asta e așa de schimbată, de diformată, cât trebue sě aibă ceva boală lăuntrică. Sě duce cu ea la medic Medicul, cercetându-o, îi spune sě se pregătească numai, că in curênd tetiṭa va avea ăzduitoarei. Si intr'adevĕr fe la capětul sěp ěmânei trecute, nenorocita copilă, care abia cum $e$ in al 14-lea an, a dat nastere une fetiṭ. De complice al pěcatului l'a mărturisit pe fiiul din casă, un băiat de 16 ani , student in gimnasiul unguresc din loc. Tot oraşul a

Petrecere in Hunedoara. Societatea cis marilor din Hunedoara arangiază în 26 Febr. n. c. o petrecere a cărei venit curat sě va olosì la procurarea feșnicelor de lipsă socie ății de înmormêntare.

Ce li-a adus cocostircul Berlinoaicelor Această idee ,interesantă" i-a venit unui sta tistician, sě o cerceteze. Și a cercetat și, iacă ce a aflat: In anul 1896, o femee de 41 ani
a avut pe al zo-lea fiiu; cinci femei, ceva mai avut pe al $20-l e a$ fiiu; cinci femei, ceva mai tinere" ca cea dintâi, au avut fiecare al 10 -lea fiu; 16 inse, al 18 -lea fiu; 17 inse, pe al 17 -lea; 32 al r6-lea; 39 pe al r5.lea; 83 pe al 14 -lea; 126 pe al 13 -lea; ear' 200 pe al I2-lea, etc. De in incolo, sunt mai fară insemnatato Dintre ces ar mai putea fi... versta mal fin, na a fost ane a a 18 mlădite familiare, una era de 35 de anil, una de 23 de ani, avea deja pe al 8 -lea fiiu, ear' una de 20 , pe al 5 -lea...

Foaia Pedagogică" este o fericită aparițiune, chematǎ sě umplă un gol de mult at́t int latura noasta scolara. Poate nici rii parin lucruri ce cad în sfera dăscălească cu atatata temei si pricepere ca "Foaia Pedagogică". Alt-cum' nici că are lipsă "această foaie de recomandațiuni esterne, căci ea sě recomêndă prin sine și esti deplin sigur despre conținutul i instructiv, când ști că "Foaia pedagogica"", stă sub directiunea unui bărbat de scoală profund si serios ca dl Dr. D. P. Barcian,

Cu toate acestea dacă mĕ încerc a aduce unele aprețieri față de această foaie, o fac pentru a atrage atențiunea invectăătorimii noastre asupra ei, și sě le zic, că prin spriginul moral și mai ales material, ce îl vom tinde și prin studierea continuă a invvețăturilor ei, ne vom timpină

In fața neajunsurilor materiale cu cari sě luptă, dăscălimea noastră abia e în stare a'si prenuměra câte un ziar de coloare politică, și tinele noastre foi pedagogice ce au ear pu finele noastre foi pedagogice ce au încercat sè apară, după o veaţa prea scura toate a poate, și din lipsa erudiției recerute redac-

Foaia
"Foaia Pedagogică" însĕ, nu va putea bănuită de această din urmă lipsă; ea ne este cu adevărat prea folositoare, si de aceea unul fiecare și mai ales invecttătorii eșiṭi din scoala acestor prea iubitti profosori ce o con-
duc, sě îndemnăm la spriginirea ei, si pe aceia cari poate nu ar fi convinși pe deplin despre comoara de stiințe ce află în ea.

Invěțătorimea noastră e recrutată în partea
mai mare din mijlocul oamenilor sěraci
si din invettaturile scoalelor medii isi insușesc numai cele-ce li sé propun până prin clasa a IV-a gimn. Astfel cunoștinţa de limbi strǎine de regulă nu si-o pot câstiga in měsurả de d. p. germẩne, ne rěmân aproteci pedagogice ear' cunostintele pedagocice in cari ne initiem pagogican cari ne initiem prin preparandii, încă nu sûnt de ajuns pentru

Conștii de aceste împrejurări Reuniunile noastre învéfătoresti încă și-au arătat dorinta de a se redacta o foaie pedagogica bine ingrigită, și azi, multămită inbiților nostri
profesori seminariali, avem deja de un an profesori seminari

Ni se imbie pri
Ni se îmbie prin „Foaia Pedagogicǎ" ocasiunea a face cunoṣtințà cu reformatorii maxi in ale scoalei, ca Pestalozzi Herbart, Ziller s. a., si sûntem puși în condiftiunea de a ne finea mai ușor in curent cu alte neamuri culte, in ce priveste instructiunea poporului.

E in interesul nostru sii al instructiuni poporului sě abonăm și cetim cu multă atentiune și sč urmăm invectăturilor, ce ni sě impărtășesc prin „Foaia Pedagogicǎ".
S. invêtător.

## Ultime știri

"Revolutia" - o scornitural
Vězênd că nu prinde, ori că prea a esit prost neghiobul plan cu scornirea unei "revoluții valahe", azi însăși foile oficioasě ale guvernului din Pesta il desmint, spunênd că a fost numai o scornitură a foilor - oposiționale, tot ungureştil., crasamvso0.

## AMICITIE - DISTRACTIB

## 



## FEL DE FEL

## L'a fript!

Domnul, cătră o doamnă necunoscută: E iertat, mě rog, sě vě insotesc?

Dama: Iertat, dacă te mulfumești cu 12 fi pe lună și o livrea...

## POSTA REDACTIEI.

D-lui G. N. in Deve, Va urma in alt numér, in
cel de fatata find alt material dela d-voastre in foaie.
D-lui $T . R$ in Deua. Acelasi rêspuns D-lui $T$. R. in Deva, Acelaşi r respuns.
D-lui $N . R$. in Cugei. Indatä ce dispunem de spatiu,

Pentru redactie responsabil :Petru P. Barifiu.
,"ARANDEANA"
institut de credit și economii in Baxita (1. Deva).
Se aduce la cunoștință, că firma institutului de credit si economii "Zarandeana" din Bǎiță (lângă Deva) prin decisul On. Tribunal reg. din Deva sub Nr. 380/98 a fost improtocolata. In urma căreia consiliul de direcțiune întrunit în ședința dela 30 Ianuarie n. 1898 a hotărít punerea în activitate și deschiderea solemnă a institutului pe ziua de 14 Februarie a. c. $\quad$ (304) $1-1$

Capitalul social 32.000 coroane. Institutul face următoarele operațiuni conform §. 53 din statute.

## Primeste depuneri spre fruotilicare; oambii sau obligatiuni ou caventi; Acoardă imprumuturi po lângă siguranta hipoteoara

- Acoaraa impramutari pe eiecte.

Adunarea generală la propunerea motivată a direcţiunii poate suscepe în resortul cassei de economíi și alte specii de operațiuni. Totodată spre orientarea actionarilor se face cunoscut, că privitor la ratele de solvire, conform $\S .8,9,10$ din statute, directiunea a decis, ca ace membri ce au solvit procentele prescrise in prospect, incepênd cu 1 Februarie sě solvească $10 \%$ de actiune.
Din ședința cosiliului de directiune inută în Băița la 30 Ianuarie 1898,
George Drăgan, Lazar Perian,

(303) Concurs.

Pentru întregirea vacantului post de contabil la institutul de credit și economii "Corvineana" in Hunedoara, prin aceasta sè escrie concurs cu termin de 15 zile socotite dela publicarea acestui concurs.

Acest post este impreunat cu un salar anual de fl. $\mathbf{6 0 0}$ sii tantiema statutară; sûnt însě prospecte că acest salar peste câțiva ani sě va înmulți. -

Alesul numai după un an de probă sě va întări definitiv.

Doritori de a ocupa acest post au sě-și inainteze suplicele provězute cu atestatele despre cualificaţiunea recerută și despre eventuala praxă, Direcțiunei acestui institut.

Postul este a sě ocupa cu 1 Martie a. c. st. n.

Hunedoara, in 1 Febr. 1898 n.

## Directiunea

institutului de credit şi economi „Corvineana".


Sz. 111-1898.
(301) 1-1

## Arverési hirdetmény.

Alulirt birósági kiküldött az 1881 évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szászvárosi kir. járásbiróság 1897. évi 7609 számu végzése következtében Iszpász Iuon s társa végrehajtató javára Modrusa Vasilie s társa végrehajtást szenvedettek elen 38 frt . - kr . s jár erejéig 1897. évi november hó 12 -én foganatositott kielégitési vegrehajtás utján lefoglalt és 470 frt . - kr . becsült 4 ökör, 1 tehén, 2 sertés és 2 kalangya szénaból álló ingoságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szászvárosi kir. járásbiróság 111 - 1898 sz . végzése folytán végrehajtást szenvedett Modrusa Vasilie lakásán Ósebeshelyen „Kukuis nevű határrészben" leendő eszközlésére
1898. évi február hó 10 napjának délelőtti 11 órája határidóúl kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és $108 \$$-a értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet igérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Szászvároson, 1898. évi jan. hó 27.
Sperrer János,
kir. bir. kiküldött.

Nr. 4489-897
(298) 2--3

## Pol.

## Publicatiune.

Se aduce la cunoștință publică, că in 19 Februarie a. 0., 9 ore a. $\boldsymbol{m}$. sě va ținea la acest magistrat o licitațiune in scopul exarêndării cantinului pe timpul din 1 Aprilie a. c. până în 31 Decemvrie 1901 și că condițiunile de licitare sě pot vedea la acest oficiu ori-și-când in orele oficioase.

Orăştie, 24 Ianuarie 1898.

## Fr. Aoker, <br> primar.



## „Hundoleana"

insotire de anticipatie si credit in hondol.

## Convocare.

P. T. membri ai însoţirei de anticipaţie şi credit „Hondoleana" din Hondol, se învită conform §§. 19 şi 20 ai statutelor insoţirei la

## a II-a adunare generală ordinară,

 care se va ţinea in Hondol, Luni la 21 Martie st. n, 1898, la 2 ore dupa amiazi in localul insoțirei.OBIECTELE:

1. Raportul directiunei despre afacerile însoţirei pe anul de gestiune 1897.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Deciderea asupra bilanţúlui și a întrebuinţărei profitului.
4. Alegerea membrilor comitetului de supraveghiere (§. 54).
5. Eventuale propuneri intre marginile statutelor.
6. Esmiterea alor 3 membrii pentru verificarea procesului verbal al acestei adunări generale.

In lipsa membrilor receruți - de peste $1 / 2$ din voturile totale - adunarea generală se va ținea in îţ̦elesul §. 21 din statute la 3 Aprilie c. tot la timpul și in localul indicat.

Din şedinţa direcțiunii însoţirii „Hondoleana", ținută în Hondol la 29 lanuarie n. 1898.
(302) 1-1

Directiunea.

INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMÍI, SOCIETATE PE ACTII IN ORĚŞTIE.
$\mathrm{Nr} \quad 10 / 189$
Convocare.
(296) $3-$
P. T. acţionarii institutului nostru prin presenta se invită la a

## XII-a adunare generală ordinar

ce se va tinea î localul institutului in 24 Februarie st. n. 1898 după ameazi la 2 ore, cu următorul

## PROGRAM:

1. Raportul anual al Directiunii.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Statorirea bilanţului anual.
4. Votarea absolutorului pentru gestiunea anului expirat.
5. Impărțirea profitului curat.
6. Programa, planurile și preliminarele referitoare la zidirea caselor din Strada Tîrgului.
7. Alegerea alor 3 membri in Directiune pe un nou period de 5 ani.
8. Eventuale propuneri insinuate conform $\S$-lui 28 din statute.
9. Exmiterea a doi actionari pentru verificarea procesului iverbal luat in adunarea generală.
P. T. acționari, cari doresc a participa la adunarea generală, sě binevoiască a-ssi depune actuile la cassa institutului conform prescriselor §-lui 20 din statutele societății.

Din ședinţa plenară a Direcțiunii, ținută la 21 Ianuarie 1898.

Iosif de Orbonas m. p,
presedinte.
Cantul Bilantuiui.
Aotive.
Dr. Ioan Mihu m. p.,
director executiv.

Pasive.

Cassa in numěrar
Efecte publice
Efectele fondului de pensiune
Efectele fondului de zidire
Imprumuturi pe cambii cu giranți
Imprumuturi pe cambiii cu aco-
perire hipotecară . . . .
Imprumuturi pe hipotece.
Imprumuturi pe oblig. cu cav
Imprumuturi pe efecte publice
Realitǎti ...... $33283 \cdot 15$

Diverse conturi debitoare și interese restante

|  | 1398002 | Fonduri proprii |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 45668 - | Capital social incurs 206.000 - |  |  |
| ne | 1134416 | Fond de reservă . 76677.56 |  |  |
|  | 2290781 | Fond de pensiune . 11344-16 |  |  |
| rintio | 48809030 | Fond intruacoperirea perderilor . . . 9565.56 |  |  |
|  | 224815 | Fond de zidire . . 2301972 | 326607 |  |
|  | 18447515 | Interese anticipate pro 1898 | 11633 | 55 |
| cav. | 14355388 | Avansuri dela ban- |  |  |
| blice | 1118 | ca austro-ungară . 21700 - |  |  |
| 33.15 |  | Cambii reescomptate 89915- |  |  |
| 3.15 | 33000 | Depuneri spre fruct. $721180 \cdot 92$ |  |  |
| $3 \cdot 95$ <br> $0 \cdot 40$ |  | Dividende neridicate $\quad 78.21$ | 832874 |  |
| 50:40 | 45355 | Diverse conturi creditoare |  | 80 |
|  | 3202660 |  |  |  |
|  | $201432 / 47$ |  | 0143 |  |



Iosif de Orbonașiu m. p., N. Ylad m. p., Dr. Mihn m. p., Romul Nicoară m. p., membru in directiune membru î direcțiune. director executiv. comptabil.

Orěṣtie, la 27 Ianuarie 1898.
Const. Baicu m. p.
Toan Lazaroi m. p.

1. Branga m. p.
